

जয্য বर्ष इম সংच্যা
ब. २०००


ধর্ম, সयाজ ও সাरिত्य বিষয়ক গबেষণा পত্রिকা


## 







 تصدرها دحين فاوْتدسش بنغلإديشر











Matali! AT-TAGREEK
Cblef Editor Br. Muherampil Anduthah Al-Ghollb.



Yrilyly :




## Contents



## 

** Gরিষ নং त্রাজ ১৬8

| ৩য় বর্ষঃ | ৮ম সংখ্যা |
| :--- | :--- |
| মহররম | ১8২১ হিঃ |
| বৈশাখ | ১8০৭ বাং |
| মে | ২০০০ ইং |

## স্প্পাদক মর্জীর সভাপতি ড: মুহাশ্মাদ আসাদুঘ্নাহ অण-গালিব

```
সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
```

সাক্কেশেশিন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাপ্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজ্জার
মুহাল্যাम যিল্রু রহমান মোল্ম!

## কম্পোজধ হাদীছ ফাউঢেশন কম্পিউটার্স

## যোগায়োগ\&

निর্বাহী সমপ্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নఆদ্木পাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাছী
ফোনঃ (০৭२১) ৭৬১৩৭৮.।
সম্পাদকমষ্টীর সভাপতি
ফোন ৫ ফ্যাঙ্সঃ(বাসা)৭৬০৫২৫
ঢাকা:

- চাওशীम द्राiষ অফिস- ফোন ও ফ্যাষ্সঃ ৮৯১৬৭৯২। আन্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসং্ম অফিস - ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।


## হাদিয়া: ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ কাউল্যেশন বাংন্নাদেশ
কাজना, রাब्धশাহী কर্ত্ক প্রকাশিত এবং

(2) সম্পাদকীয়
(5) দরসে কুরআন
(2) श्यक्ष 8
-1. শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত
-রযীক आহমাদ
$\square$ ন্যায় পরায়ণতা
-ডাঃ মুহামাদ এনামুল হক

- উৎসব-উপহার
-মুহামাদ আবদুর রহমান
$\square$ প্রচলিত यঈফ ও बাन ફাদীছ সমূহ
-আা্দুর রাযयাক বিন ইউসুফ
(1) হाराया চद्रिज\&
$\square$ আব্দুল্মাহ ইবনে উল্মে মাকতূম (রাঃ)
- মুহাষ্যাদ সাখাওয়াত হোসাইন
© ठिকिeमा জनाe
(4) गब्र्रद्य माध्यद्य ख्बान প্রত্যেক বস্ঠু তার মূলের দিকেই ফিরে যায় ২৯
$\theta$ जा जा
( ) यंखिखा
- মন্নন্তরে মুক্তিছুধা 0 অবাহাদুরী
- ইসनायী যুবক मল
(3) সোনামণিদের পাতা
(*) ন্বদেশ-বিদেশ!
(1) মूসলিম জাহান
(3) বিজ্ঞান ও বিস্ময়
(1) জनমত কनाম 8৩
(3) সংগঠন সংবাদ88
(2) बশ্নোত্তর89


## কথিত মহাপ্রলয়ঃ প্রকৃত সত্যের্র অপথ্রচাব্র!

 অপপ্রচার্রে প্থিবীর অধিকাংশ মানুষ শৎকা, উর্রেগ আর উৎকণ্ঠার সাথে প্রহর শুতে থাকে এই দিনটির জন্য। সেই সাথে চলে নানান প্রন্তুতি। বাড়ীতে বাড়ীতে আয়োজন চলে ডাল থাदারের। আप्यীয়-স্বজনের সজ্গে একত্রে মৃত্যুর প্রত্যাশায় দূর দূরাস্ত থেকে অনেকে ঘরে ফित্রে আসেন। আবার অন্নকে নাজাতের আশায় ত!বিজ-কবজ নেন। শেষ ফমা চেয়ে নেন আল্লাহ্র দরবারে। কোথাও কোপাও গায়েবানা জানাযাও চলে মহা সমারোহে। সাভারের ‘আদু’ ফকীরের মতত- 'ক্দিয়ামতের আগে যারা নিজ্রেেের জানাया পড়তে পারেবে, তাদের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে'। ভন্ডপীরেরা সুযোগে সদ্ব ব্যবহার করে। ক্বিয়ামত থেকে মুক্কি পেতে মুরীদদেরকে অধিকহারে নयর-নিয়াজ প্রদানের আহ্নান জানায়। বাড়ী বাড়ী তোলা হয় চাল-ডাল-টাকা-পয়সা। চাছাড়া প্রকৃতিক দুব্যোগ মোকাবেলায়ও নেয়া হয় বিড্নিন্ন পদক্ষে । ফরিদপুর যেলার চভ্ডিপুর এলাকায় সুউচ্চ টাওয়ার স্থাপন করা হয়। একই যেলার কুলারহাট নামক একটি आমে ৮০ টি মেহগনি গাছ কেটে ভেলা তৈরি করা হয় । অনেকে লঞ্চ ভাড়া করেন সষ্ভাব্য ভূমিকম্প থেকে রক্ষার জন্য ইত্যাদি।
উল্লেথ্য যে, একশ্রেণীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অপপ্রচারের ফলে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহাপ্রলয় আতষ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ধারণা ছিল এইদিন পৃথিবীতত মহাপ্রলয় घট্টে। কারণ সৌরজগতের ৫টি গ্থহ একই সমাত্তরালে খৃব কাছাকাছি অবস্থান করবে। एুলে

 কৌণিক রেখায় অবস্থান করুবে। যার ফলে ১ থেকে ২ মিনিটের জন্য পৃথিবীর ঘূর্পি বг্ধ হঢ়ে পুনরায় চोनू হবে। পৃথিবীর এই গতি বিরতির एলে यদি বৃহস্পতি অ্থহ থেকে শনি অগিয়ে যায় তবে পৃথিবী উন্টো দিকে ঘুরতে उরু করবে। এতে পৃথिবীত্র আবর্চনের সাইক্লিকৃ অর্ডার পরিবর্তিত হয়ে যাবে। ফ্লে পরদিন সূর্य পশিম দিক থেকে উদিত হবে’।

 জ্ঞান মানুষের आয়ত্তের বাইরে। তনার্যে একটি "ক্ষিয়ামত’ (লুকমান ৩8)। এমনকি ক্দিয়ামত কখন সংघটিত ₹বে? তা সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাঈল आপীন এবং পৃথিবীর্ সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাষ্মাদ (ছঃ) ও অবগত নन। জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিকটে ক্বিয়ামত সস্পর্কে জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ‘প্রশ্নকারীর চেয়ে প্রশ্নকৃঁ ব্যক্তি অধিক জানেন না’ (সসসিম, মিশকাত হা/२)।




 রয়েছে, যা এথনো প্রকাশ পায়নি। यেমন (১) পচিম দিক থেকে সূর্যোদয় (২) ‘দাব্বাতুল আরব’ -এর আগমন (৩) দাষ্জালের আবির্ভাব





 হা/৫8د০)। সুতরাং যে মহাপ্রলয়ের জ্ঞান একমাত্ম বিশ্ষ প্রতিপালক আল্মাহপাকের হাত্, তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বাড়াবাড়ি অমূলক নয় কি? अতএব এখুनि মহাপ্রলয় निয়ে শংকা, উদ্বেগ-উৎক্ঠার কোন কারণ নেই।
उবে আমাদের কৃতকর্মের কারণে যে কোন সময় নেমে আসতে পারে ভয়াবহ আসমানী গयব। अতিবৃষ্টি, অনবৃষ্টি, বন্যা, থরা, ভৃমিক্পপ, জলোচ্ছসসের মর্ত यে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোেের কবলে পড়ে আমরা নিঃশেষ হয়ে যেডে পারি। আল্মাহপাকের ঘোষণা অনুন! 'জলে ও স্থলে

 यন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' (নুর ৬৩)। 'यদি আল্মাহপাক ইচ্ম্ম করেন তবে তোমাদেরকে বিল্লু করে দিবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন’ (ইবরাহীম ১৯)। 'তোমাদের পৃর্বে আমি বলহ মানবগোষীকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা সীমা অত্ত্রুম করেছিল' (ইউनूস ১৩)। তোমাদের পৃর্বে यারা কাए্যের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের নিকট প্ৗছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন কর্রেছে’ (তাগাবুন ৫)।
পর্রিশেষে বর্তমান সমাজে মানবঢা যেভাবে মার খাচ্ছে, বিভিন্ন বস্তুবাদী দর্শন সমূহ যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যুলম-অত্যাচার যেভাবে প্রসার লাড করেছে, হারাম রোজগার যেভাবে মাতৃদ্দ্ধ্রের ন্যায় গ্রহণ করা হছ্ছে, সুদ-ঘুষ-মদ-জুয়া-লটারি যেভাবে সমাজের সর্বজ ছড়িয়ে পড়েছে, সর্বোপরি জাগ্রাহ প্রদত্ত অহি-র বিধান বেভাবে প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত হচ্ছে, -এর ভয়াবহ পরিণতি रিসাবে যেকোন সময় যেকোন স্থানে প্রাকৃতিৎ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। পবিত্র কুরআন অবমাননার ভয়াবহ পরিণচি স্ব্রক্রপ তুরক্ষের ধ্বংসাত্মক ভৃমিকস্পের কথা


মুহামাদ জসসাদুম্লাহ জাল-গালিব














 आल्बाइ ख्रयवकाड़ी उ मर्凶नकाड़ो (निमा ৫৮)। वহ फมानদারণণ! ঢোমরা জনুগण কর जাল্লাহ্র এবং









 ঢৈওয়া इয়েছে ব্যেন তারা ওকে মানা না করে। কেননা
 ( b ) 1

## २. জায়াত্র ব্যাখ্যঃ





সিদ্মাত্তকে সর্বাত্ককরণণ গহণ ও কোন অবব্হাতেই











 কबात পश্ঘा कि?

## নেত্ত্ব নির্বাচনের পম্থা সমূহ


 ও গণতাত্রিক।
भथ< नেতার নাম বলन যাन, या সকলে बলन नেन।





एृতীয় भ
 অন্যেরা পেনে নেন।











দলসমূহের প্রাপ্ত পৃথক পৃথক সমর্থনের তুলनায় বিজয়ী সংখ্যালঘু দলটির নেতাই দেশের নেতা ₹＇ख়ে থাকেন। বর্তমান পৃথिবীর প্রায় ৬০\％দেশে এই নিয়ম্র নেতৃত্দ নির্বাচন চলছে। उধ্রু দেশের নেতাই নন বরংং স্থানীয় সংস্থা সমূত্েে এমনকি মসজিদ－মাদরাসার কমিটি গঠনেও এই নিয়ম চালু হয়েছে। শোষোক্ত পন্থায় প্রধান টার্গেট থাকে জনগণ। জনগণের আবেগ－অনুভূত্কিকে সুযোগ মত কাজ্ে नাগানোই থাকে দলনেতাদদর প্রধান কাজ। ফলে কথার জাদুকর ও প্রতার্ক নেতারাই এখানে সর্বদা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাই এই পন্থায় সৎ，যোগ্য ও চিন্তাশীল নেতৃত্ণ পাওয়া প্রায় অসষ্ভব।

## নেত্ত্র্রের অ্সংত্র

সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। মানুষের জন্য আল্মাহ প্রদত্ত্ব নে মত সমৃচের মধ্যে অন্যতম সেরা নে＇মত হ＇ন নেতৃত্পে যোগ্যতা । এই যোগ্যতা ও ণুণ সীমিত：সংখ্যক লোক্কে মধ্যেই आল্মাহ দিয়ে থাকেন। রাকীর্যা তাদের অনুসরণ করেন। তবে নবী ব্যুতিত অন্য নেতাদেরকে আান্মাহ পাক সরাসরি নিয়োগ করেন না। বরং বান্দাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে যোগ্য নেতা বাছাইয়ের জना－। यमिও नেজা তার निজশ্ব जুণ ও． যোগ্যকা বनেই অন্যদের থেকে স্পষ্女 হ＇ঢ়ে যান। তবুও নেত্ত যেহেতু চেয়ে নেওয়़ার বিষয় নয়। সেহেতু অন্যদেরকেই নেতৃত্ব বাছাই ও তা অর্পণের দায়িত্দ দেওয়া र小়েছে।
नেতৃত্রের ऊব্রুত্দ গাড়ীর ড্রাইভারের মত বা বিমানের ক্যাপ্টেনের মত। যাকে একই সক্গে যেমন যোগ্য ও সজাগ হ＇ঢে হয়，তেমনি সর্বতোভাবে যিমাদার হ’তে হয়। যে সমাজে য় যোগ্য নেতার সমাবেশ ঘটবে，সে সমাজ তত দ্র্তত অগ্রগতি লাভ করবে। নেতৃত্৭ নির্বাচনের র্তুত্ব ইসলাম্ম সবচাইতে বেশী। সেকারণ্ণ রাসূলুল্মাই（ছাঃ）－এর মৃত্যুর পরে মুসলমানদের সবচেট্যে ఆরুত্বপূূর বিষয় ছিল খলীফা নির্বাচন। आবুবকর ছিদ্দীক্দ（রাঃ）মৃচ্যুর সময় এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ওমর ফাক্রক（রাঃ）যখমে কাতর অবস্থায় এটাকেই সর্বাধিক তुত্দ্দ দিয়েছিলেন। নেতৃত্৭ নির্বাচনের বিষয়টি द্কান হেলা－খেলার বস্যু নয় যে， यার্গ তার হাতে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়।

## नেতৃত্ निর্বাচন ফর্যय ना সুন্মাত？

‘ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নির্বাচন়＇ফরয’। ত্রে ফরূে আয়েন নয়，বরং＇ফরযে কেফায়াহ＇। ज़র্থাৎ উশ্মতের দায়িতৃশীল কিছ্র শী ব্যক্তি যথন পূর্বতন নেতার পরে সৎ ও যোগ্য কাউকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নেন，তখন সকলের পদ্巾 থেকে উক্ত ফর্য আদায় হ＇ত়্ে যায় এবং

সককলকক ত তা মেন্ন নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়। এটা＇ফরযে आায়েন’ নয় যে，উষ্মতের প্রাপ্ত বয়ষ্ক নারী－পুক্পম সবাইকে এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতেই হবে।

## নির্বাচক কারা হবেন？

नেতৃত্q নির্বাচনের মত ফর্য হক আদাত্যের কঠিন যিম্মাদারী ইসলাম ӊুণী－নির্জণ，সৎ－অসৎ，যোগ্য－অযোগ্য निর্বিশেষে সকলের উপরে ন্যস্ত করেনি। বরং এই দায়িত্রের প্রধান হকদার ও যিষ্মাদার হ’লেন পূর্বতন নেতা। यিনি এयাবত নেতৃত্বের বোঝা বহন করে আসছেন। তাঁর দীর্ঘ অঠ্ঠিজ্ঞতার অর্লোকে উম্মরের কল্যাণ চিন্তা কর্রে তিনি যাকে মনন্থ্ করবেন，তিনিই নেতা হবেন। যেমন হযরত আবুবকর （রাঃ）ওघয়（রাঃ）－কে কর্রে গিয়েছিলেন এবং রাসূলে করীম （ছাঃ）হ্যরত আবুবকর（রাঃ）－এর ব্যাপারে স্পষ্ট ইগ্গিত मিয়ে গিয়েছিলেন ও পরবর্তীতে ওমর ফারূক（রাঃ）－এর বায়‘আত্ছের মাধ্যমে যা কার্यকর হয়।’ অরনিভাবে হযরত আব্বাস（রাঃ）হযরত আলী（রাঃ）－এর হাতে বায়‘অত করে＇নিলে বাকী সকলन তাঁর প্রতি আনুগত্যের বায়‘আত করে নেন।

यদি পূর্বতন নেতা কোন এক্ক ব্যক্তিকে সর্বডোভাবে যোগ্য মনে नা করেন，তবে তিনি সক্লের মধ্যে যোগ্যতর একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিবেন। যারা অনধিক ত্তিদিন্রে মধ্যে নিজ্রেদের মধ্যে র্রকজনকে আবশ্যিকভাবে নেতা হিসাবে গ্র্ণ করুবেন ও পরে জনগণের সমর্থন নিবেন। এ পদ্ধতি হযরত ওমর ফার্র（রাঃ）গহণ করেছিলেন।
यদি উশ্মতের দায়িত্দশীল ব্যক্তিবর্গের একক বা একাধিক ব্যক্তি পূর্বতন নেতার সৎ ও যোগ্য পুত্রকেও নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন，তবে সেটাত গ্রহণোগ্য হবে। যেমন হযরত আলী（রাঃ）－এর শাহাদতের পরে চাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান（রাঃ）মাত্ণ একজন ব্যক্তি হযরত ক্টায়েস বিন সা＇দ （রাঃ）－এর বায় অতের মাধাড্ম খলীফা निর্বাচিত হয়েছিলেন এবং সক্লে তা＇মনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত মু আবিয়া（রাঃ）－এর অনুকূলে স্বেচ্ছায় খেলাएত কর্রলে মু আবিয়া（রাঃ）থলীফা नियूক্ত হন।

## निর্বাচকের্র যোগ্যচা ఆ ๒ণাবনী

জনগণের মধ্যে সর্বদা দু’টি দল পরিলক্ষিত इয়। একদল


[^0]অनৃসারী ఆ नেতৃত্ত্ বাছাইকারী（i）। নেতৃত্ বাছাইয়ের জনা নিরপেক্ষ，সৎ ও ทूরদর্শী निর্বাচক মঞ্লী অবশ্য প্রয়োজন। কেননা স্বার্থপর，অসৎ ও एॅূূদদশ্শী ব্যক্তি
 করত্তে পারে না। রাষ্ট্রনীতি বিশারদ পधিত আবুল হানান
 তিनটি かণ বর্ণনা করেছেনঃ（১）পূর্ণ নায়ানিষ্ঠ：（العدالـة） যেখান্ন কোনক্রপ অन्याয় ও সংকীর্ণতা স্থাन পাবেনা（২）．
 थাকা এই মর্মে बে，ঢাঁর মর্য় নেতৃত্ত্রে শর্ডাবলী প্র্ণভাবে
 （الحكمة）এই মর্মে यে，কে नেত্ত্ত্দ্য জन্য সর্বাধিক অগ্গগণা « দক্ষতা সম্পন্ন।
 णुণ किनि यোগ কররছছনঃ（১）কান，চোখ ও জিহ্না ঠিক थাকার় মাধ্যদে ไৈদিক অनুষ্ֻুতি পৃর্ণ মাত্রায় বহাল থাকা
 সাহসিক্：！，যাতে বিরোধী গক্ষ্র সাথে জিহাদ ও মোকাবিলায় তিनি যোগ！প্রমাiিত হন（8）কুরায়শী ₹ওয়া। यमिंট এটি সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয় ।
नেত্তত 3 नেত্ত্ব বাছাই দू’টিই বড় কঠিন বিষয়। ইস্লাশ：

 একন্হানন থাকাল্লও रাদ্দর মষ্যে একজ্জনকে ‘আমীর’ निয়োগ করতে বলা হয়েছে！এমনকি একটি রাত ও একটি সকালও আামীর বিহীন জীবন－যাপন করত্ত নিজ্মধ করা হয়েত্ছ ${ }^{8}$
नেতৃচ্দের সক্গ आनুগত্তার বিষয়টি জড়িত। नেতা ফেরেশু নन। অनেক সময় নেত্র অনেক সিদ্ধাब্ত ভুল প্রমাণিত হবে কিংবা অপ্পন্দনীয় হবে। এমর্নকি কর্মীর চাইতে নেতা নিম্নমানের হবেন। সে অবস্থায় রাসূলুল্মাহ （ছাঃ）এরশাদ করেন，यখন কেট তার অ！্মীস্রর কাছ থেকে অপসন্দনীয় কোন আচর্ণ দেখবে，ডঈন ন্ যেন ছবর করে’।

[^1] এবং आ आन－সून्नाহ অनूयाয়ी निर्मেশ भেब，उदू जाँ＂ আনুগত্য করে যেতে হবে’। সেকারণ ইगাম মাওয়ার্দী


 अधिক পয়াজন এব？जिए। হওয়ার জन्य अधिব প্র্য়াজন হ’ল যোগ্যতার। यদি কোন স্থানে একজন্তে ম：বাই উক্ত
 निকৃটই নেতৃতূ রেথে দিতে হবে। অन্যু দেওজা মাবে না। বোগ্যणা ও অাবनी অनশিষ্ট থাকা পর্यন্ত यেমন একজন বিচারপতিক্ক ঢাঁর বি刀ারাসन बথেকে সরানো याয় না，
 সরানো জায়েय নয়＂（ঐ）！
 প্রয়োজন ঠাণা মাथায় নিরপেঙ্গ ও দূরদর্শী চিষ্তাধারার মাধ্যম সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর জন্য নেতা আবশ্যক বোষ
 যেমন হएরত ওমর（রাঃ）মুসनिম ঊমাহ্র নেতা নির্বাচনের জন্য মৃত্যু পৃর্বে শাশারায়ে সুবাশ্শারাহ্র ছয়জনকে বাছাই


 राতে দেওয়া যায় না।

## নেতৃত্ব নির্বাচনের শূরা পদ্ধতি


 ফাক্রক（রাঃ）－ক্ক খুবই দুকিন্ত氏ম্ত দেখলাম：এग়তাবস্থায় আমাকে তিনি বললেন，आমি বুねতে পার়ছি না কাকে অমি থেলাফক্তের এ ঢুত্রু দায়িত্ব অর্পণ করব；आমি একবার

 যোন্যতা রয়েছ্র। কিন্ত্ তিনি হাসি－তামাশা মেযাজ্জের মানুষ। তবে তাঁর উপরে ঢ্খেলাফত্তে ভার অর্পণ করলে आমি মনে করি যে，নিिনি তোমাদেরকে সiি́ক ஈढथ চালাতে সক্גম হবেন। आমি বन্ললামः ওছমান সম্পর্কে आপनाর মত कि？তিनि বললেন，यদি आমি এটা कরি ঢাহ’লে ইবনু बাবী মু‘犭ত̆ লোcকদের vাড় মটকাবে।
 করবে। আমি বললামঃ ত্বালহা সম্কক আপনার মত कि？




সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ম তার উপরে চাপ্পানোটা আল্লাহ পসন্দ করবেন না। আমি বললাম যুবায়ের সম্পক্কে आপনার মত কি？তিনি বললেন，উनি একজন বীরপুরুষ। কিন্ত্র উনি তো মদীনার বাজারে ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তিনি কিভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে নयর দিढেন？আমি বললাম，সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাছ সম্পর্কে আপনার মতামত কি？তিনি বললেন，উनি দ্রুত রেগে ওঠেন। ওনার বির্রুদ্ধে লড়াই হ＇তে পারে। বললাম， আব্দুর রহমান বিন আওফ？তিনি বললেন，ছ্যা। কতই না সুন্দর মানুষটির কথা ডুমি বললে！কিন্তু উনি বড়ই দুর্যল। আল্লাহ্র কসম！হে আব্দুল্মাহ！এই নেত়ত্রের জন্য．এমন একজন ব্যক্তি প্রয়োজন，यिনি শক্তিশালী কিন্তু অত্যাচারী নन। यিনি নয্র কিন্তু দूর্বল নন। যিनि হিসেবী কিন্তু কৃপণ নন। यিনি দাতা কিন্তু অপচয়কারী নন’।

ইবনু আব্বাস（রাঃ）বলেন，অতঃপর যখন আবু নুলু তাঁকে আহত করল ও ডাক্তারগণ ঢাঁর জীবন সশ্পর্ক্ক নিরাশ হয়ে গেলেন এবং লোকেরা ঢাঁকে পরবর্তী খলীফা নিয়োপের জন্য বলতে লাগল। তথन তিনি উক্ত ছয়জনকে निয়ে একটি＇サूরা’ গঠন করে দিলেন এবং আলী－এর সজে যুবায়ের，ওছমানের সগ্গে আবদুর রহমান বিন আওফ এবং ত্বালহার সজ্গে সা‘দ বিন আবী ওয়াক্বক্ধাছ（রাঃ）－কে জোড়া বানিয়ে দিলেন। जঁদের মধ্যে নিজ পুত্র আবদूলাহ বিন ওমর（রাঃ）－কে জুড়ে দিলেন পরামর্শদাতা হিসাবে， নেতৃত্রের হকদার হিসাবে নয়।

অতঃপর ওমর（রাঃ）－এর মৃত্যুর পরে আবদুর রহমান বিন आওফ বাকী পাচচজনকে ঙ্কেকে বলরেন，আপনারা नেতৃত্কে তিনজনের মধ্যে সীমিত করে দিন। তখন যুবায়ের স্বীয় নেতৃত্তকে আলীর উপরে，ঢৃালহা ওছমানের উপরে এবং সা‘দ আবদুর রহমান বিন আওফের উপরে ন্যু্ত করলেন। এক্ষণে বিষয়টি তিনজনের মষ্যে সীমিত হ’য়ে গেল। তখন হযরত আবদুর রহমান，হযরত আলী ও ওছমান（র্রাঃ）－কে লক্ষ্য করে বললেন，আপনাদের দু’জনের মচ্যা यিনি নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবেন，আমরা এটা তার উপরেই ন্যত্ত করব। আল্মাহ তার উপরে সাক্ষী থাকবেন। এতে কেউ কোন জবাব দিলেন না। তখন আবদুর রহমান বিন আওফ（রাঃ）বলেন，আপনারা কি এটা আমার উপরে ন্যস্ত করতে চান？অথচ এটা থেকে আমি নিজ্কেকে বের করে নিয়েছি। আল্মাহ আমার উপরে সাক্ষী आছেন। তবে আপনারা কি বিষয়টি আমার উপরে ছেড়ে দিতে চান？আল্লাহ্র্র কসম আমি আপনাদের উভয়ের

৮．আাन－আহকাম পৃঃ ১৩।
৯．বৃখারী ১／৫২৪＇মানাক্ৎিব’ অষ্যায়，‘ওছমানন় বায় ‘আত’ অনুচ্ছেদ।

মধ্যে উর্তম ব্যক্তিকে বাছাই করতে কার্পণ্য করব না। তথন তাঁরা উंडয়ে বললেন，হ্যা（অতে আমরা রাযী）। ১০

অন্য বর্ণনায় এসেছে，আপনারা চাইলে আমি আপনাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করতে পারি। তখন তাঁরা তাঁকে এখতিয়ার দেন ऐ এর ফলে নেতৃত্ব দু’জনের মধ্যে সীমিত হ＇য়ে গেল।－অতঃপর আবদুর রহমান বিন আওফ বের হ’লেন লোকদের মচামত যাচাইয়ের জন্য। ${ }^{\text {ব২ }}$ निর্ধারিত তিনদিন তিন রাতের মধ্যে তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম কর্র ব্যাপকভাবে জনমত যাচাই করেন। মুকীম－মুসাফির，দলবদ্ধ লোকজন বা একাকী এমনকি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও পর্দার অন্তরালে মা－বোনদের কাছ থেকেও মতামত শ্রবণ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র আম্মার ও মিক্দদাদ（রাঃ）ব্যতীত সকলের নিকট থেকেই তিনি ওছমান（রাঃ）－এর পক্ষে সষ্মতি পান। এভাবে তিনি যাকে পরামর্শ্রে যোগ্য মনে করেন তার কাছ থেকেই পরামর্শ নেন এবং বাকী সময়টা ছালাত，দোআআ ও ইস্তেখারার মধ্যে अতিবাহিত করেন। তিন রাত তিনি খুব কমই ঘুমিয়েছেন’।
খেলাফত নির্বাচনের ব্যাপারে．खমর ফার্রক（রাঃ）কয়েকটি निয়ম করে গিয়েছিলেন। যেমন－তিনদিন ড়িন রাতের মেয়াদ বেঁধে দিয়েছিলেন ।
（২）স্বীয় জোষ্ পুত্র আবদুল্মাহকে（স্রেফ রায় দেওয়ার জন্য খ্লোফত গহ্ণণর জন্য নয়）উক্ত শূরার সাথে যুক্ত করে দেন। যদি তিন তিন সমভাগ হয়ে যায়，সে অবস্থায় আবদুল্নাহ বিंন ওমর（রাঃ）－এর রায় চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে’ ${ }^{28}$
（৩）হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ（রাঃ）－কে এই হকুম मिয়ে यান যে，এই ছয়জন ব্যক্তি যতক্ষণ না একজনকে খলীফা নির্বাচন করবেন，ততক্ষণ ঢুমি কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিবে না । সেমতে হযরত মিক্দদাদ ও আবু ত্বালহা আনছারী（রাঃ）পরবর্তী থলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনদিনের জন্য ছ্রহায়েব（রাঃ）－কে মসজিদে নববীর ইমাম নিয়োগ করেন। নিজে ৫০ জনের একটি দল নিয়ে

[^2]মিসওয়ার বিন মাখরামাহ（রাঃ）বা কার্রু মতে হযরত आয়েশা（রাঃ）－এর গৃহৃন দরওয়াयায় পাহারা দিতে থাকেন। যেন কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে ন পারেন আবদুল্巾াহ বিন ওমর（রাঃ）ব্যতীত। কেননা ঐ গৃহহ তথন －শূরার সদস্যগণ নেত্ত নির্বাচন্নর আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন।। আমর বিনুল＂আছ ও মুগীরাহ বিন শো‘বা（রাঃ） দরজার কাएছ এসে বসে গেলেন। সা＇দ বিন आবী ওয়াক্কক্দাছ（রাঃ）বুঝতে পেরে তাঁদেরকে উঠিয়ে দিলেন। যেন তাঁরা পরে বলতে না পারেন যে，আমরাও শূরা কমিট্ত্তে ছিলাম।
তিনদিন পরে যথন আবদুর রহমান বিন আওফ（রাঃ） মंসজিদে নববীতে এলেন খলীফার নাম ঘোষণা করার জন্য। তখনও কিছ্রু লোক স্ব স্ব মত প্রকাশ করতে থাকেন। যেমন আমার（রাঃ）বলেন，আমি হযরত আলী（রাঃ）－কে খ্লাফতের ন্ ন্রার মনে করি। ইবনু আবী সারাহ ও আবদুन্নাহ বিন আবী রাবীআহ（রাঃ）হ्यরত ওছ্মান （রাঃ）－কে অধিক হকদার বলে মত় প্রকাশ করেন ।
এ অবস্থা দেথ্থ হ্যরত সা＇দ বিন অবী ওয়াক্দক্ধাহ（রাঃ） হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ（রাঃ）－কে বলেন，দেরী করছেন কেন？ঝগড়া হওয়ার সষ্ভাবনা দেখছি। দ্রুত আপনাє．ফায়ছালা ঘোষণা করুনন ও ঝামেলা শেষ কর্পু！！১৫ ইতিপূর্বে তিনি দু’জনের নিকট থেকে ওয়াদা নেন যে，যার হাতেই বায়‘আত করা হবে，তিনি আল্মাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত－এর উপরে আমন করবেন এবং তিনি’ যার হাজ্তই বায়‘আত করবেন，অন্যজন তার আনুগত্য করবেন । ১
অन্য বর্ণনায় এসেছ্ছ，তিনি প্রথমে যুবায়ের ও সা＇দকে ডেকে এন্ন পরামর্শ করেন। অতঃপর আলীকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে বলেন，আমি যদি আপনাকে খলীফা নির্বাচন করি，তাহ＇লে আপনি ন্যায় বিচার কর্রবেন এবং यদি ওছমানকে নির্বাচন করি，তাহ＇লে আপনি তাঁর আনুগত্য করবেন। এরপর ওছমান（রাঃ）－এর কাছ থেকেও তিনি পৃথকভাবে অনুরূপ ওয়াদা নেন；এরপর তিনি（মসজিদে নববীতে ঊভয়কে সাথে নিয়ে আসেন ও জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরে）ওছমান（রাঃ）－কে উদ্দেশ্য কর্রে বলেন，आপনার হাত উঠান！অতংপর তিনি তাঁর হাতে বায়＇আত কর্রে। তারপর হযরুত আলী বায় আত করেন। এরপর ：উপন্থিত মদীনাবাসী ও জনমఅলী দলে দলে বায় আত করতে থাকে＇।৭

[^3]
## সার－সৃক্ষেপঃ

উপরোক্ত ঘটনার সার－সংক্ষেপ ও শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ निম্নব্রপ－
（১）नেতৃত্ব নির্বাচন বিষয়টি অত্যন্ত পুরুত্ণপপূর্ণ（২）নেতৃত্ত যেকোন ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না（৩） নির্বাচক্দের আবেগমুক্ত ও নিরপ্পেক্ষ এবং নেতার চাইতেও －জ্ঞানী হওয়া আবশ্যক（8）নির্বাচক এমনকি এক ব্যক্তিও হ＇ঢে পারেন（৫）নির্বাচন্ৰর জন্য আবশ্যক বোধে সকন্ন পর্যায়ের লোকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে（৬） নির্বাচকের রায়ই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে（৭）অন্য সবাইকে তা মেনে নিতে হবে（৮）শূরা সদস্যদের সংখ্যা স্বल्প ও সীমিত হবে（৯）নির্বাচক ও নির্রাচিত উভয়ে শূরার অन্তর্ভুক্ত হবেন（১০）নেতৃত্ম চেয়ে নেওয়া যাবে না（১১） ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ＇লেও ঘোষিত নেতৃত্তকে মেনে ন্িতে হবে ও প্রথমেই শূরা সদস্যজ্ণরকে নেতৃত্জের প্রতি আনুগত্যের বায়‘আত नিতে হবে।（১২）．শূরা সদস্যদের＇বায়’আতে খাছ’ প্রহণ করতে হবেঃ। তবে শেষোক্ত ‘বায়‘আত’ প্রথমোক্ত বায়‘আতকে সমর্থন করবে মাত্র। কেননা নেতৃত্প বাছাইয়ে অন্যদের কোন সরাসরি ভূমিকা নেই।

## ইসলামী নেতৃত্ নির্বাচন পদ্ধতিঃ তুলনামূলক আলোচনা

প্রচলিত চারটি নির্বাচন পদ্ধতির প্রথম দু＇টির সাথে ইসলামের সম্পক্ক স্বাভাবিক। তৃতীয়টির সাথে আদর্শিকভাবে সাংঘর্ষিক इ’লেও যদি বাদশাহ শূরার মাধ্যমেম নির্ধাচিত হ্রন，তাহ＇লে ইসলাম তাকে সমর্থন করে। অবশ্য यদি বাদশাহ কোন দ্বীনদার যোগ্য উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে পরবর্তী বাদশাহ নিয়োগ করেন এবং তাঁর দ্বারা ইসলামী বিধান কায়েম হয়，তাহ＇লে ইসলাম তাকে সমর্থন দেয়। যেভবে হ্যরত আবুবকর（রাঃ）করেছিলেন হযরত ওমর（রাঃ）－কে এবং ওমর்（রাঃ）－এর মনোনীতंত শূরার মাধ্যম্ হযরত ওছমান（রাঃ）খनীফা নির্বাচিত হন। यেমন উমাইয়া খनীফা সুলায়মান বিন আব্দুল মালिক স্বীয় ভাত্জিা ওমর বিন আবদুল্ন আयীয（রাঃ）－কে খলীফা করেছিলেন। হযরত দাউউদ ও সুলায়মান（আঃ）উভয়ে পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন ${ }^{\text {bt }}$ য়ি নেতৃত্র निয়ে আপোষে বিরোষ সৃষ্টি হয়，তবে সে অবস্থায় উপ্মতের কোন সেরা ব্যক্তি একজনকে নেতা হিসাবে নির্বাচন করলে ঢাকেই সকলে মেনে নিবেন। যেমন রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）－এর চাচা আব্বাস（রাঃ）হযরত আলী（রাঃ）－এর হাতে থেলাফতের বায়＇আত করেন। তথন সকলৌই তা মেনে নেন।

[^4]
 (বাঃ)-এর মৃতুন্র সময় ইসলামী পেলাফচত্রর आয়তন ছিল

 খেলাশ্তে উপ্্িিত সেরা মনাষী বৃট্দর মাধ্যর্ম। অন্যদের





## 

পৃর্বে বর্ণিভ চারটি নির্বাচন পপ্ণতির চতুর্থটি অর্থাৎ आ!หুনিক






 এলাকার दাছাই করা সe उ खোগ্য ব্যক্তিদেরকে পার্ট হিসাবে มনোনয়ন দেওয়া হতে। অতঃপর তারা নির্বাচিত
 ব্যেব্গ কর্রে। চিত্তাটি বড়ই সাখু। কিম্রু বাস্তেবতা বড়ই निक্রেण।
दिশ্ম ইতিशাসের কোন পর্यায়ে প্রচলিত ভোট গ্রথান মাধালে ইসলাম কাক্লেম इয়েছে বলে প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়তः यमि এই পथটিই সর্রল-সহজ পথ इ'ত, তাহ'নে আল্যিয়ায়ে



 कथा बय, नবীগণ পৃথিবীর সেরা মানুব হ'লেও ঢাঁরা
 তাই आজఆ অধिকাংণ মানুষের সমর্থনে সৎ ও यোগ্য নোকর নেত লির্বাচিত इওয়া কষ্টকक्পনা বৈ কিছूই নয়।

 নেত্ত্র বাছাই হয়ে आসবে। खেমন উভয়ে চোর, अधা, সন্ত্রাসী, দাগীী জাসামী, ঋণचেলাপী, চোরাচালান্ীী, छুযখোর ও বেঈমান হবে না। ব্নং উভয়কেই সe ব্যৌ্য, 广মানদার

[^5]
 মনে করে র্যः রাষ্ট পরিচালনায় তার অধিকার রয়েছে বাে



 পাওয়ার লোভ, या उাকে পাপল করে কেরেন পরবর্তী নেত্ হবার জন্য। আর ब্র জন্য হেন অপরাধ নেই या সে প্রকাশ্য। নा গোপনে কন্যে ना।

## 





 भाরে (8) ब্যেটের সংখ্যাধিফ্য হারজিত্তন মানদ৫ ₹৫য়ার কারণে সে ৷্यেকান মুল্যে ৬কটি ভ্তাট इ'লেও তা বৃদ্ধি?


 প্রাথ্থী হয় ও মঋারীতি মন্োনয়নপপ্র জমা দেয়। অতঃপর

 চাওয়ার নাল ভোট ভিক্ষা করে। এইञ্গাম লিজ্জর বা
 অধিকাংশই অপচয় ছাড়া কিছ্ নয়। य यি সে ডোটে হেরে

 করা। এর জन्य यে<কান অপকৌশলের आাশ্রয় निढ্ত সে

 করব। ख্যেন-

## গণতা/্ভিক নির্বাচনের সামiজিক কুফল




 দখল করে জबং সমাজ্র সর্বজ্র ঢারা অর্থন্নিতিক শোষণ পাকাপোত্ত করার সুয্যাগ লাভ কর্র। ব্যাংক ইত্যাদি आর্থिক প্রতিষ্ঠানে জনগণের সक্চিত সমুদয় অর্থ নেশের
 निয়ে ব্যবসায়ের্ন নামে ঢারা বেমন প্রতিষ্ঠিত इয়। তেমনি

ঋণখেলাপী হ’য়ে জনগণের সম্পদ ফাঁকি দেয়। এদের বির্তুদ্ধে সরকারের কার্যকর কিছ্ৰই করার থাকে না। কেননা এদের কাছ থেকে মোটা অংকের তহবিল নিয়েই রাজনৈতিি দল সমূহ পরিচালিত হয়। তাই কি সরকলারী দল कि বিরোধী দল সবাই এদের বিব্রছ্ধে চূপটি মেরে थाকে। বর্ত:ান সময়ে জনৈক পুঁজিপতির ঢাকা ও চট্টগাম দু'দু’টি ব্যাংক ও চেম্বার্র দখলের ঘটনায় ঢার প্রমান পাওয়া গেছে। পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবারের হাতে দেশের সকল্ল সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছিল। আর বাংলাদেশ আমলে তা এ্খ: ১৫৬ জनের হাতে কুক্ষিপত হয়ে পড়েছে। ফলে দেশের অর্থনীতি দিন দিন পগ্গু হ'তে চলেছে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্সে কিছ্হ সংথ্যক দলনেতা রাতারাতি আञুল ফুল্ল কলাগাছ रয়েছিল। অन्যদিকে হাयার হাযার বনু আদম না থ্য়ে মরেছিল। আজও দেশ ত্মেনন অবস্থার শিকার হ'তে চলেছে। অথচ দেশে বিগত ৩০ বছর যাবত গণতত্ত্রের জয়জয়কার চলছ্ এ্রং জাতীয় সরকার থেকে উপযেলা ও গ্রাম সরকার পর্যন্ত ভোটাডুটির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছে। কিন্টু দেশ ও সমাজ ক্রমে রসাতলে याচ্ছে।
(২) निর্বাচনী প্রथায় একাধিক ভোটপ্রার্থী থাকায় পারম্পরিক অও্ৰ্দ্বন্দ্ব ও রেষারোষ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। নির্বাচনের পরেও এই অবস্থা বর্তমান थাকে। যা সমাজে হিংসা হানাহানি, এমনকি খুনাখুনি সৃষ্টি করে। অনেকের বিবি তালাকের ঘটনাও ঘটে। এভাবে সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট পারিবারিক ব্যবস্থা ঈর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে (৩) বর্তমান নির্বাচনী প্রथায় সরকার্ী ও বিরোধী দল থাকায় তাদের মধ্যে দলীয় বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী एয়। যার প্রতিক্রিয়া সমাজের সর্বত্ৰ দেখা দেয়। ফলে সামাজিক ঐ্ৰি বিনষ্ঠ হয়। শান্তি ও অখ্রগতি ব্যাহত ণ বিপর্যশ্ত হয়। (8) বহুদলীয় निর্বাচন প্রথায় অনেকক্লি দল নির্বাচনে অংশপ্রহণ করে। নির্বাচিত্ত ব্যক্তি বা দল<ে অনা দन आন্তরিকভাবে সমর্থন করে ना। ফলে সর্বদা শ্র্রুতার পরিবেশ বজায় থাকে। যা সামাজিক উন্नয়নকে ব্যাহত করে। (৫) দলীয় নির্বাচন ঞ্রথা দ́লীয় 'আছাবিয়াত' বা অহংবোধ সৃষ্টি করে। ব্যক্তির চেটয় দল বড় इক়়ে দেখা দেয়। खলে সরককারী দল ভাল কাজ করলেও বিরোষী দল চোখ বুঁজে থাকে বা তার অপব্যাথ্যা করে। (৬) এই প্রথায় নেতা নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সুস্থিরভাবে কাজ্জ করতে পারে না। কেননা তাকে সর্বদা বিরোধীদের তোপের মুথে থাকত্তে হয়। যা তার বা তার দলের মধ্যে প্রতিশৌধম্প্হ জা জাগ্ করে। एলে সমাজে তার ব্যাপক মন্দ প্রডাব পড়ে। (৭) এই ব্যবস্থায় সৎ-অসৎ, બুণী-নিণ্ণণ, নার্রী-পুহ্রুষ সকंলের ভোটের মূল্য সমান হওয়ায় হবু ও গবুর রাজ্যে তেল ও ঘিয়ের মূল্য সমান হंওয়ার ন্যায় নেতৃত্ব নির্বাচন একটি প্রহসনে পরিণত হয়। ফলে সমাজে

ছোট-বড় ভেদান্দ থাকেন্ন। মানীর মান থাকেনা। সৎ, যাগ্য ও তীণী, র কদর থাকেনা। তথাকথিত সাম্যের নামে মানুষষের স-া প পের সমাজে পরিণত হয়। (b) এই ব্যবস্থায় মুসলিম়-অমুসলিম সকন নাগরিক অংশ্গহহণ করে थाকে ও যাকে খুশী তাকক নেতৃত্দে বসায় । অথচ মুসলিমগণ কেবলমাত্র ইসলামী বিধান মানতে বাধ্য। যা একজন ইসলামী जেতার মাধ্যমেই কেবল प্রাস্তবায়ন করা• সষ্ভব। ফলে এই নির্বাচন ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষ্মতা থেকে বাইরে রাখার খৃষ্টানী চক্রান্ত বৈ কিদ্ই নয়। সরশেবে বলা চলে যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সার্বিক সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল প্রচলিত এই নেতৃত্ নির্বাচন ব্যবস্থা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের সর্বত্র এই नির্বাচন ব্যবস্থা চালু इওয়ায় সর্বত সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা ব্যাপ্তি লাভ কর্রেরে।
এখান্ একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে,• আমীর निর্বাচনের জন্য उधूমাত্র শৃরা সদস্যদের রায়ই যথ্থেট্ট, না আম জনসাধারণের সমর্থন প্রয়োজন আছে। এর জবাব হ’ল এই ঘে, শূরা সদস্যণণকে অবশ্যই আম জনগণের সমর্থন যাচাই করতে হবে। यেমন ওছমান (রাঃ)-এর বেলায় করা হর্যেছিল। জनসমমর্থন্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেথেই শূরা সদস্যগণ আমীর নির্বাচন্ন সিদ্ধান্ত নিবেন। यদি দু'জন যোগ্য ব্যক্তির মধ্যে একজনের প্রতি জনসমর্থন বেশী হয়, তাহ’লে শূরা সদস্যগণ তাঁকেই ‘আমীর’ ঘোষণা করবেন।
এমনিভাবে যেসব বিষয়ে শরীয়ততর ম্প্ট বিধান মওজ্রুদ রয়েছে, সেঞুলি বাদে কোন ইজতিহাদী বিষয়ে যখন শূরার পরামর্শ গহণ করা হবে, তখন আমীর সংশ্নিষ্ট বিষয়ে अভিজ্ঞ, ও বিশেষজ্ঞদের্র পরামর্শকে অগ্গাধিকার দিবেন। যেমন খন্দকের যুক্ধের সময় গাৎফান গোত্রের সাথ্থে সন্ধির বিষয়ে রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) কেবলমাত দু'জন সা'দ্র অর্থাৎ আউস নেতা সা'দ বিন মু'আय ও খাযরাজ্জ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-এর্ন সাথে পরামর্শ করেন্র ও পরে নিজ্জের মত পরিবর্তন করেন। জাতির সামগ্রিক স্বার্থের বিষয়ে তিনি সবার নিকট থেকে পরামর্শ নিত্তেন। যেমন বদর ও ওহোদ যুদ্ধের সময়ে তিনি সবার নিকট থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। বিশেষ করে আনছারদের নিকট থেকে, যারা তাঁকে সাহায্য করার বিষয়ে হিজরতের পূর্বে হজ্জের মৌসूম্ম মকায় তাঁর হাত্ত বায় আত করেছিলেন, ওহোদের যুক্ধে নিজের রায় বাদ দিয়ে, যুবকদের ও अধিকাংশ মদীनাবাসীর রায় অनूযায়ী যুক্ধে বের হয়ে পড়েন। এতদ্ব্বাতীত সাধারণভাবে রাসূলুল্মাই (ছাঃ) ‘শায়খান’ তথ্ধা হযরত অবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ নিয়েই अধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিতেন। এমনকি তিনি তাদেরকে বনতেন لو اجمعتمـا
 जा सब ज्य नहचा प र०००

একমত হও, তাহ'লে আমি তোমাদের বিরোধিতা করব না’ ${ }^{\text {० }}$ خ্তী আয়েশা (রাঃ) সম্পক্কে মুনাফিকেরা অপবাদ দিলে তিনি প্রথমে আলী ও উসামার সাথে পরাম্শ করেন। এরপরে মসজিদে নববীতে সাধারণ জনগণের সহায়তা কামনা করেন।

এর অর্থ এটা নয় যে, আম জনগণ সবাই শূরা সদস্য হবার যোগ্যতা রাখেন এবং ঢাদের সমর্থন ব্যতীত ‘আমীর’ निর্বাচিত হ'তে পারবেন না। यেমনটি ধারণা করেছেন আধুনিক যুগের কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ। এটি
 অुरुणত্ব সর্বাধিক। যেমন হ্যরত আলী (রাঃ)-কে খেলাফ্ত গ্গহণের অনুরোষ করা হ'লে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ليـس هـا لكـم إنما هـو لأهـل بـدر د أهـل الـشــورىى
 'এটা তোমাদের এখতিয়ার নয়। বরং এটি বদরী ছাহাবা ও শূরা সদস্যদের দায়িত্ব। তাঁরা একত্রে বসে যাকে মনোনীঢ করবেন, তিনিই খनীফা হবেন’ ২२
উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, ইসলাম পরামর্শর
 ‘আমীর’ শূরা সদস্যদের্র নিকট থেকে এবং প্রয়োজনে সকল স্তরের সাধারণ জনগণের মতামত ও সমর্থন যাচাই করবেন ও সেমতে সিদ্ধান্ত नেবেন। এভাবে পরামর্শ গ্রহণ শেষে আমীরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। यেমন আল্নাহ বলেন,
 'তুমি লোকদের পরামর্শ নাও। অতঃপর যখন স্থির প্রতিজ্ঞ হবে, অখন আল্লাহ্র উপর্রে ভরসা কর (আলে ইমরান ১৫৯)।

## বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থা

 কिडाবে সষ্টব?বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ত হ’ল বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইনসভা বা জাতীয় সংসদ। এর মর্য্য বিচার ও শাসন বিভাগের প্রধান পদশুলি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হয়। প্রেসিডেন্ট দেশের প্র্রধান
२०. आサ-শূরা शु: 308 ।
 بعمرمـهم كاختيـار الخلينة والحاكم واعلان الحرب দ্র: আশ-শৃরা পৃ: Joد।
२२. आশ-শররা পৃঃ د০৩।

বিচারপতি মনোনয়ন দেন। অতঃপর তাঁর পরামর্শক্রদ্ম অन্যান্য বিচারপতিদের निয়োগ দান করেন। প্রধান সেনাপতি ও যেনা প্রশাসক সহ বিভিন্ন ত্তুত্বপপ্ণ প্রশাসনিিক পদ সমূহহ তিনি নিয়োগ দেন । বিদেকে রাষ্ট্রদূত निয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ভাইস চ্যাক্সেলর নিয়োগ ইত্যাদি তাঁর হাতেই রয়েছে। ত্তিনি এসব ব্যাপারে অধ:্তুনদের সাথ্থ পরামর্শ করেন। কিত্তু তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।
বাকী थাকন পার্লামেন্ট বা আইনসভা। এখানে প্রাপ্তবয়ষ্রদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যচে সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হন 3 তারাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন। অতঃপর তিনি প্রেসিড্টেন্টের নিকটে শপথ গ্রহ্ণ কররন। সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকেই সবচেঢ়় শক্তিশালী পদমর্यাদা দান कরা হয়েছে। एলে তাঁর পরামর্শের বাইরে প্রেসিডেন্টের কিছ্ করার ক্ষমতা নেই। এটা রাধ্ট্রের সর্ব্রাচ্চ পদাধিকারী প্রেসিঙ্টে-এর পদমর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার শামিল।
উপরের চিত্র সামনে রোখ নিম্ন উপায়ে ইসলামী নেতৃত্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারেঃ
প্রেসিডেন্ট প্রথমম রাষ্ট্রের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ এবং ब্রেষ্ঠ মুত্তাক্ধী আলেমকে নিজের জন্য পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ কর্বেন। যিনি তখ্ন বা পরে কোন প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। অতঃপর তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রাद্টের বিভিন্ন স্তর থেকে সৎ ও যোগ্য ঈমানদার ব্যক্কি বাছাই করে निজের জন্য এ্টি মজলিসে শৃরা বা পার্লামেন্ট নিয়োগ করবেনে। যারা জাতীয় সংসদে বসে দেশের বিভিন্ন বিষ্য় তাঁকে পরামর্শ দিবেন। তবে তাঁদের পরামর্শ মানতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য থাকবেন না। মোটকথা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যিম্মাদার হবেন প্রেসিডেন্ট। অन্যেরা থাকবেন তাঁর পরামর্শদাতা ও সহযোগী।
ইসলামী পরিভাষায় প্রেসিডেন্ট इবেন ‘আমীর’। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি আল্লাহ্র বিধানের বাইর্র বিধান জারি করতে পারেন না এবং অহি-র বিধান জারি করতে কোনরুপ দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। প্রচলিত প্রथায় 'প্রেসিডেন্ট' স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন ও যেকোন আইন জারি করহত পা T। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় 'আমীর' স্বেচ্ছাচারী হ'ढ़ পার্রেন ন্। তিनि আল্লাহ ও জনগণের নিকটে দায়বদ্ধ থাক্কে।
দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকবে। ‘আমীর’ বা যে কোন সরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেখানে अভিযোগ দায়ের করা যাবে। অভিযোগ প্রমাণিত হ'নে এবং তা ইমারতের অযোগ্যতা প্রমাণ করলে বিচার বিভাগের্র রায় মোতাবেক
'आমীর' অপসারিত হবেন। কিন্ডু স্বাভাবিক অবস্থায় ইমারত -এর यোগ্য থাকা পর্यন্ত বা মৃত্যু না হওয়া পর্यন্ত তিনি ঐ পদে বহাল থাকবেন।
‘आমীর’ অপসারিত হ’ঢে তাঁর মনোনয়ন মোতাবেক পরবর্তो आমীর नियুক্ত रবেন। কিংবা ঢাঁর অथবা পার্লামেন্ট নিয়োজিত একটি ছোট সাব-কমিটি এ দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা প্রয়োজনে সর্বज্র মতামত নিবেন। অতঃপর নিযুক্ত আমীরকে সকলে মেনে নিবেন।
নতুন ‘আমীর’ পুনরায় ‘শূরা’ গঠন করবেন। তাদের আনুগত্যের বায় আত নিবেন ও তাদের পরামর্শ মোতাবেক দেশ চালাবেন। মোটকথা বর্তমানের বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের সাথে পার্লামেন্ট সদস্য নিয়োগকেও প্রেসিডেন্টের হস্তে ন্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ ‘শূরা’ বা সংসদ সদস্যগণ প্রেসিডেন্ট কর্ত্র মনোনীত হবেন, জনগণের ভোটট নয়। ইসলামী শাসন ও নেতৃত্ ব্যবস্গায় প্রথমে ‘আমীর’ নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি তাঁর শূরা সদস্যদের মনোনয়ন দিয়ে থাকেন।

## ফলাফলঃ

ইসলামী নেত্ত্তৃ নির্বাচনের ফলাফল এ্রই দাঁড়াবে যে, জাতি সর্বमা একদল দক্ষু, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। $8, ৫, ৬$ বছর অন্তর নেতৃত্ নির্বাচনের অन्যाয় జামেনা ও অহেতুক অপচয় থেকে দেশ বেঁচে यাবে। সামাজিক অনৈক্য ও রাজনৈতিক হানাহানি থেকে জাতি রহ্মা পাবে। একক ও স্থায়ী নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে- জাতীয় উন্নতি ও অপ্রগতির জন্য या আবশিক পূর্বশর্ত। রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে মুক্ত পরিবেশে জাতি একাগ্গচিত্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে প্,ারবে। সর্বোপরি বিদেশী সাম্র্যাজ্যবাদীরা দেশীয় রাজনৈতিক দলসমূহকে তাদের এজেন্ট হ্সিাবে ব্যবহার করতে নিন্রৎসাহ হবে। ফলে তাদের এজেন্টদের অপতৎপরতা থেকে জাতি মুক্ত থাকবে।

## জনগণেন্র অধিকার প্রতিষ্ঠা B ইসলাম

গণত্ত্র্র প্রধানতঃ পাচচটি লোভনীয় প্রস্তাব রয়েছে। ১ব্যক্তির বদলে জনগণ ক্ষমতার মালিক হবে। २- ছোট বড়, ভাল-মন্দ সকলের সার্বজনীন ভোটাধিকার। ৩- রাষ্ট্রীয় কোমাগারে সার্বজনীন अধিকান। 8- সার্বভভৗম জাতীয় সংসদ এবং সেখানে অধিকাংশের সমর্থনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ৫- বাক, ব্যক্তি ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা। উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় মূলতः এককেন্দ্রিক অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিক্রুদ্ধে সষ্ধিত ক্ষোভের রহিঃপ্রকাশ মাত্র। উক্ত পাচতিকে একটি বিষয়ে পরিণত করলে দাঁড়াবে যে, ক্ষমতা একজনের হাতে নয়। বরং সমষ্টির হাতে থাকবে। আরও

সংক্ষেপে বলা যায়ঃ ‘একক ফ্ষমতার অবসান ও সামষ্টিক ক্ষমতার উখ্থান’ -এ্রটই হ'ল গণতন্ত্রের মূন্ন কथা।
আপাত মধুর উক্ত কথাফ্ি কতটুকু বাস্তব সষ্যত এবং ইসলামী नেতৃত্রের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব কি-না, এক্ষণে আমরা তা যাচাই করে দেখব-
প্রষ্ম কষা ए'बঃ জনগণের ক্ষ্মতা প্রতিষ্ঠ।। অথচ নাস্তুব কथা হ’ন, কেবলমাত্র তোটাধিকার প্রয়োগ ব্যতীত গণতন্ত্রে জনগণের আর কোন অধিকার নেই। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিরাই ছলে-বলে-কৌশলেে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণকে শোষণ করে ও তাদের অধিকার হরণ করে। পক্ষান্তরে ইসলামী ইমারতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে আল্মাহ্র হাতে। ইমারতকে সেখানে জনগণের পবিত্র आমানত মনে করা হয়। সেকারণ আমীর ও তাঁত্র পার্লামেন্ট সদস্যগণ আল্লাহ ও জনগণ উভয়ের নিকটে জওয়াবদিইী করতে বাধ্য থাকেন। ‘অমীর’ इন সর্ব্বোচ্চ যিম্মাদার হ্সিাবে ‘थাদেম’ মাত্র।
ব্বিতীয়তः সার্বজনীন ভোটাধিকার। সমাজের অধিকাংশ লোকই অদূরদর্শী ও অসচেতন। উপরন্ত্র শিরক ও বিদ আতে অভ্যস্ত। এদের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ কতইুকু যোগ্য হবে এবং জনগণ প্রতারকদের থপ্পরে পড়ব্বে কি-না বিচার সাপেঙ্ষ। ইসলাম একারণে নেতৃত্দ নির্বাচনের অধিকার ঢালাওভাবে সবার হাতে ছেড়ে দেয়নি। বরং সমাজ্রে সর্বোচ্চ চিন্তাশীন্ মুত্তকক্বী-পরহহ্যগার ও যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে এ দায়িত্ব ন্যষ্ত করেছে। আর সৎ ও যোগ্য এবং আল্মাহ ভীর্পু লোকের হাত্ৰই কেবল জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। অন্যা কোনভাবে নয়!
তৃত্তীয়তঃ রাষ্ট্রীয় কোষাগারঃ গণতত্ত্রে সরকারী দল এই কোষাগার হ’তে যথেচ্ছ ঋণ নিয়ে দেশকে তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত করতে পারর। উক্ত দনের একক চিন্তাধারা অनুযায়ী পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ যে কোন্ অর্থनीতি ত!রা চালু করতে পারর। পক্ষান্তরে জাতীয় বায়তুল মাল রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ইমারতের প্ষ হ'তে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। ইসলামী অর্থনীতি ব্যতীত সেখানে অন্য কোন অর্থনীতি প্রবেশ করতে পারে না। ফনে আল্লাহ্র আইন মোতাবেক মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশশষে আল্পাহ্র বান্দাগণ সমভাবে আল্মাহ্র দেওয়া অর্থনীতির সুফল ভোগ করতে পারে।
চছুর্থতः জাতীয় সংসদ্দর সার্বভৌমত্ব। কথাটি মধুর তনালেও মূলতঃ সেখানে সরকারী দলের বা অধিকাংশদের সার্বভ্ৗীমত্ত প্রতিষ্ঠिত হয়। ফলে সংখ্যালঘুদের বক্তব্য সঠিক ও ন্যায়নিষ্ঠ হ'লেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ থাকে আল্লাহ্র হাতে। আল্মাহ্র পক্ষ হ'তে আমীর তা প্রয়োগ করেন মাত্র।


সেখানে সরকারী ও বির্রোধী দলের কোন অস্তিত্ব থাকেনা। ফলে সং্যাঙ্তর，স্শ্য়াল্যু বা একাকী，যার বক্তব্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে হবে，তার বক্তব্য গৃহীত হবে। এতে কেবল সংথ্যাকুরু নয়，বরং সকল নাগরিকের অ্িকার অক্ষুন্ন থাকে।
পঞ্চমচঃ বাক，ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। গণতন্ত্রে এঔলি দলতत্ত্রের কাছছ পরাছূত হয়। এমনকি দলের লাঠিবাজদের হুকিতে ন্বিচারবিভাগ পর্যন্ত আজ শংকিত। বাক，ব্যক্তি ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ে ইসলামী নীতিমালা ज্যন্ত্ত স্পষ্ট। এসবের বিগত দৃষ্টান্তসমূ হ কিংবদন্তীর মढ़ মানব জাতির সোনালী ঐতিহ্য হিসাবে ইতিহাসে রক্ষিত আছছ। তCে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এবং আল্লাহ ও রাসূরের আদর্শ বিরোধী কোন কथা ও কাজেরে স্বাধীনতা ইসমামী শাসন বিভাগ কাউক্কে দিতে পারে না। কারণ তা रবে মানবতা फ্কুন্নকারী ও সমাজে পণ্ডত্ বিস্তারে উৎসাহ়দানকারী এবং নিঃসক্সেcে তা रবে সামাজিক শান্তি ও শৃথথলা বিন্ষ্টকারী।
 এন্ রাজ্জতন্ত্রের জাল বিষয়ఱলি यেমন শিক্ষা，অভিজ্ঞতা， দূরদर्শिতা ই্তত্যাদিকে दাদ দিয়ে অন অধিকারকে যেমন বিলষ্ট করা হ্য়েছে！অन্যদিকে ত্মেনি জগার্খিচুড়ী পণक্্র্রে ফাঁদে পড়ে দলতন্ত্রের় চোরাবালিতে গণ অধিকার বিলুধ্ত ₹＜্যেছে।
ইসলাম রাজতন্ণ্রের শিক্ষা，অভিজ্ঞত়া，দূরদর্শিতা ইত্যাদি ৩ণাবলীকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আল্মাহৃর সার্বভৌমত্দের অধীन করে রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীরকে স্বেচ্ছাচারিजা হ’ত় বিরত রেখেছ্ছ। সাথে সাথ্থ তাকে জনগণের খাদেম হিসাবে সর্বোচ্চ যিম্মার্দারের তরুদায়িত্রের বোঝা চাপিত়় मिয়েছে। ফলে সর্বোচ ক্ষমতার মালিক হ＇লেও রাজার ন্যায়＇আর্মীর’ স্বেচ্হাচারী হ＇চে পারেন না। একদিকক আল্লাহ অন্যদিকে মজলিসে শূরার সদস্যদের নিকটে তিনিি সর্বদা দায়বদ্ধ थাকেন্ন তাই ইসলাयী जেত্ত্ধ ব্যবস্থায় आল্লাহ्त বিষ্ধান প্রতিষ্ঠা उ उमनूयाয়ী দেশ ও সমাজ পরিচালনাই বড় কথা। কোন তত্ত্রে－মন্ত্র বড় কथা নয়। এমনকি কোন বাদশাহ বা সামরিক नেতাও যদি আল্মাহ্র আইন প্রতিষ্ঠা করেন，ইসলাম তাকে সমর্থন করে। ${ }^{\text {人৩ }}$

## উপসংহার

দরূে কুরআনন বর্ণিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতের নির্দেশ হ’লঃ आমানতকক যथাযোগ্য স্থানে সমর্পণ কর। যোগ্য নেতার নিকটে দায়িত্ অর্পণের নিয়ম
 ঢারজ্রমান，১ম थকাল ১৯৯১）পৃঃ ৯৮－১০0।

পদ্ধতি আমরা রাসূनুল্মাহ（ছাঃ）ও খুলাফায়ে রাঝেদীনের জौবন চরিত থেকে পেশ করেছি। দ্বিতীয় আয়াতে আমীরের আানুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠ́ঢে ‘আমীর’（হকুমमাতা） 3 ＇মামূর’（আদেশ পালनর্কররী）। এ দু’টি স্তু ব্যতীতত মধ্যবর্তী কোন পদমর্যাদা নেই। आমীরের্ অধীনে সকল श্যামূরের অধিকার সমান। সমাজের সর্বত্র এইরুপ আনুধত্যের আবহ সৃষ্টি হ＇নে সেথানে পাবশ্পরিক শ্রদ্ধা ও ভাল্যোবাসার পরিবেশ সৃষি হंয়। পারष্পরিক হিংসা，অহংকার ও হানাহানি থেকে সমাজ মুক্ত थাকে।＇এতে সামাজিক ঐক্য এ অগ্গগতি ত্বরান্ধিত
 হাদীছ বলা হয়েছে，＇যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য কনুল， সে আমার আনুগত্য করল এবং যে র্য়ক্কি আমীরের অবাধ্যতা করল，সে＂আমার অবাধ্যতা করলল। ${ }^{28}$
 आাখেরাত লাভ অবশ্যচ্চাবী। ইসলামী সংগঠন ও রা⿺廴⿻肀二⿰丿丨乚㇒ ব্যবস্ছায় আনুগত্যের এই নিঃস্বার্থ ও পরকালীন প্রেরণার
 মুশকিল।
তুত্তীয় আয়াতে বিবাদীয় বিষয় সমূহকে শয়তানের কাছে निয়ে যেতে নিমেধ করা হয়েছে। प्रর্থাং ধর্মীয়，রাজনৈনিক， অर्थनৈতিক，সাংপৃতিক ঢथा মুমিन জীবনের সকল দিক অ বিভাক্গ কেবল．आল্মাহ্র आনুগত্য ও তাঁর বিধানের বাত্তবায়ন থাকবে；শয়তানের প্রবেশাধিকার থাকবে না। এখান্ন ‘শয়তান’ বলতে মানবকপী শয়তান্ক বুঝাज্না रয়েছে। সমাজ্জের বিভিন্ন স্তরে এরা বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকে। এদের ভিতর－বাহির এক নয়। দ্বীনদার মুমিনদেরएক এদের ঞ্রেক দূরে থাকতে বলা হয়েছে। মদিও দুনিয়াদারেরো সর্বদা ，এদের দিকেই যেতে চাইবে। সরল－সিধা সাধারণ মানুষকে ধোকায় জুলিয়ে ৫ই ধরন্র লোকেরাই আজকের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেন্রে নেতৃত্ণ দিচ্ছে। আর গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা ₹’ল এদের জন্য উত্তম সूযোগ！ফলে সৎ ও যোগ্য নোকেরা নেত্ণ্য থেকে দূরে থাকেন। কেউ ভোটাভুট্তিতে গেনেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজিত एন। এ ছাড়াও অফिস－আদালতে，শিক্ষা প্রতিষ্ঠানন ও প্রশাসনে অধিকাংশ স্বার্থপর শয়তানী नেত্তত্রের হাত় এঁরা চোখ বুঁজ্জে মার খান। ঢাই বর্তমান কালের এই নোংরা নির্বাচন ব্যবস্ছার অভিশাপে বিপর্यস্ত সমাজকে বাঁচাতে ই＇লে অবিলম্বে ইসনামী नেত্ত্য ব্যবস্থা কায়েম，করা আফ यद্ররী। আল্মাহ আমাদের তাওফीক দিন－ আমীन！

[^6]
## घ্রবক্ধ

## শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত

－রফীক আহমাদ＊

‘ছালাত’ শব্দের অর্থ প্রার্থনা，দো＇আ，আবেদন ইত্যাদি। ছানাত आল্লাহপাকের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় একটি শক্তি। ইश মাनব ত্থা মूস্সিম জীবन ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ＇ও শীর্ষস্থানীয় উপাদান হ্সিাবেও পরিচিত। বাত্তব জগডে অমরা কিছू শ্ত্তির পরিচয় জানি। यেমন আলো এক প্রকার শ্ক্তি，শব্দ এক প্রকার শiক্তি，বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি ইত্যাদি।＇আর ‘ছালাত’ মহান আল্পাহপাকের পবিত্র অম্তর－আশ্মার সজ্গে বান্দার প্রিত্র অন্তর－আற্মার মিলন বা যোগসূত্র স্থাপনের একটি উচ্চত্তর অদৃশ্যু শক্তি，এতে কোন সन্দেহ নেই। এই শক্তির বাস্তব ব্দপ একমাত্র সর্বশক্তিমান आল্মাহপাকই ভাল জানেন। এর কিয়দংশ বৃহদাংশ ও শ্রেষ্ঠাংশ তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাশ্মাদ（ছাঃ）অবশ্যই． মানবকুলেলর মব্যে ভাল জানেন। আর যারা এই শক্তির
 পারেন বা বোঝার চিষ্টা করে থাকেন।
মানুষ সৃষ্টিন সেঁরা জौंব হिসাবে श্বীকৃত，পরিচিত ও প্রমাণিত। এই শ্রেষ্ঠ প্রাণীর c্র্রিষ্ঠ কাজ্গ অক আল্মাহ্পাকের

মহান आাল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব সশ্প্পদায়কে বিপুল জান ভাөার দারা জগতের বুরে প্রেরণ করেছেন। এই জ্ঞান ভাখরকে ঢাঁর অनুসরণণণ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থাও গ্রহণ করেহেন দ্য়াবে। পরিলেবে তাঁর ইচ্মী ও आাদেশ সমূহের

（১）কালেমা
（২）ছালাত（৩）ছিয়াম
 যাকাত।
এই পঁচচটি আদেশের প্রথমটিই কালেমা ত্রাইয়েবা＇नা ইলা－হা ইল্পাল্মা－হ’＇অল্মাহ ছাफ़া কোন মা‘বুদ নাই’। এই কালেমার त্বীকারোক্তি ও তদানুযায়ী কাজ করার প্রতিশ্রুতিই ঈমাन बा বিশ্বাস। ঈমাन মাनব श্য়়ের সবচাইতে শক্তিশালী আলোকরশ্মি। यার সাহায্যে সে আল্লাহপাকের অসীম কুদরত ও ক্ষমতার প্রতি আনুগ্য স্থাপন ও आற्यসম প্পন করতে সক্ষম হয়। এর সাহায্যেই ইসলাম্রের অপর চারটি আদোশর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সহজ হট্য় পড়ে। তাহাড়া ন্যায় ও সত্য পথ্রে যাবতীয় बত্তু পই आলোর সামনে উজ্জ্বূ দেখায়। পক্ষান্তরে অন্যায় ও অসত্গ প্থের সকল বস্যু এখানে আগমন করতে মোটেই সাহস পায় না। আবার এ্ৰ আলোক প্রাষ্ঠ বা ঈমানদার ব্যক্তির নিকট হ্তু সকন্লেই আলো গ্রহণ করতে পারে অতি সহজে। যেমন এ্রকট উজ্জ্বল প্রদীপ হ＇তে এর মালিক যে আলো বা সুবিধা পায়，নিকটবর্তो লোকেরাও প্রায় তদ্দ্রপপ আলো বা সুবিধা ভোগ করতে পারে। এমনকি দূরের

[^7]র্জধবাসীর？এর ह্ৰারা কমবেশী উপকার পপয়ে থাকে। সকল প্রক্ জীব－জন্তু，পফ্ট－পাখী，কীট－পতञ，শক্র－মিত্র সকলেই ৷াকার় পায় আলোর নির্মল গতির্র স্রোতে। একমাত্র ঈমানদার বাক্তির＇নিকট ই’তে সকল মানব， জীব－জন্তু，প－পাখী，কীট－পত্গ，শত্র০－মিত্র， ধার্মিক－অধার্মিক，ধनी－দরিদ্র সককলেই উপকৃত হয়। ঈমানদ্রার ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এত্থলি ছुণ সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।
औমান সষ্ধक्ধে রাসূল（ছাঃ）বनেছেন，উম্মতকে শিক্ষা দিবার্র উफ্দেশ্যে একদিন জিবরাগ্ল（আঃ）তাঁকে প্রশ্ন করলেন， ঈমান কি？উত্তরে আল্মাহ্র রাসূन（ছাঃ）বললেন， আল্লাহকে বিশ্ধাস করা，তাঁর wखরেশতাগণকে বিশ্ধাস করা， চাঁর কিতাব সমূহ্রে বিশ্বাস করা，তাঁর রাসূলগণকে বিশ্ধাস করা，আট্যাততর প্রিি বিশ্বাস করা，তাকৃদীরের ভান－মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। জিবরাঈন（आঃ）ব （মসनिম，ন্মিশকাত হা／२）। ظপরোক্ত ছয়টি বিষয় সঠিকভাবে ধারণ করার নামই ঈমান এষং প্রান থেকেই ইসলাম ষর্মের সূত্রপাত। यে কোন মানুষ ঈমান आनয়ন করনে আল্মাহ্র দেওয়া পাঁচটি বিধান পরিপূরূর্ণ করে キौট মুসলমান হ＇তে পারবে।
ঈমানের সমর্থনে আল্মাহপাক তাঁর পবিত্র কালামে বহু জায়গায় বিষদ বর্ণনা मিয়েছেন। টধু তাই নয় ঈমানের সংগে ইসলামের গুর্পত্ণপূর্ণ বিষয় সমূহকেও সংযুক্ত করে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে । मহান্ आল্পাহ বলেন，‘সৎ কর্ম ৩খু এই নয় যে，পূর্ব কিংবা পচ্চিম দিকে মুখ করবে। বরং প্রকৃত সৎ কাজ হ＂ল এইই যে，ঈমান আনরে আল্মাহ্র উপর， ক্রিয়ামত मিবসের উপর，ফেরেশ্গাদের উপর এবং সমস্ত নবী－রাসূলগণের উপর এবং সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ্র মহব্বত্ত আण्यীয়－ম্ষজন，ইয়াতীম－মিসকীন，মুসাফির，心িক্ষুক ও মুক্তিকামী কৃতদাসদের জন্য। আর यারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে，যাকাত প্রদান্ করে এবং যারা কৃত প্রত্জ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে，রোগে，শোকে ও যুক্ধের সময়飞ৈৰ্খধারণকারী তারাই হ＇ল সত্যাশ্রয়ী，আর ক্রারাই প্রকৃত পরহেযগার বা মুত্টী’（বাক্টারাহ ১৭৭）। সূরা নিসার ১৬২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে，যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ঈমানদার তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অববতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা ছালাত্ত অনুবর্তিতা পালনকারী，যারা যাকাত প্রদানকারী এবং যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদের आমি দান করব মহা পুণ্য’। ঈমানের সচ্ছুতার অনুকৃলে সূরা আনফালের ২，৩ ও 8 নং আয়াতে বলা হয়েছে，＇यারা ঈমানদার তারা এমন যে，যখন আা্মাহ্， নাম नেয়া হয় তথন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন পাঠ করা হয় ঢাদের সামনে আল্লাহ্র কালাম，তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর উপর ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে এ্রবং आমি তাদেরকে যে র্রयী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে，


তারাই হ＇ল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় প্রতুর নিকট মর্যাদা，ক্ষমা এবং সম্মানজনক ক্রयী’।
আল্মাহ বলেন，＇আর যার্না ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর， তাঁর রাসূূ্লর উপর এবং তাঁদের কারো প্রত্তি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি। শীঘ্রই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য ছওয়াব দান করা হবে। বস্ডুতঃ আল্মাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু’ （निসা। ১৫২）। আলোচ্য সূরার ১৭৩ নং আয়াতে বনা হয়েছে＂অতঃপর যারা ঈมান এনেছু এব্ সৎকাজ করেছে। তিনি তাদেরককে পরিপূর্ণ ছওয়াব দান করবেন। বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দিবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহংকার করেছে，তিনি তাদেরকে দিবেন বেদনাদায়ক आयাব। তারা আল্মাহৃকে ছাড়া কোন সাহাযাকারী ও সমর্থক পাবে না’। একই সূরার ১．9৫ নং आয়াতে বলা হয়েছ্ছ，‘অতএব যারা আললাহ্ন্র প্রতি ঈমান এनেছ్ এবং ডাঢে দৃঢ়ত অবল্যস্বন কढ্রেছ，তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অন্থ্রহহর আওতায় স্যাन দিবেন

ऊমান $७$ তङসজ্গে জড়িত আল．কুরআনের বए आয়াত্র মহ্থমূল্যবান ব্যাখ্যায় ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব সরচাইতে বেশী করর ফুটে উঠেছে। একটা বিষয় পরিষ্ষারভাবে ফুটে উত্ঠছে যে， ইসলামমর বিধানসমূহ বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠিই হ＇ল্গ ঈমান। একমার্র ঔমানই সমগ্গ মহাগ্রনন্থ আল－কুন্রআনের মূল্যায়ন কর্রত সক্ষম। অন্ধকারের জন্য বা রাত্রির জন্য শেমন আলোর প্রয়োজন，প্রয়োজনই নয় এই आলোকশক্তিকে দিবালোকের ন্যয় শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাও অপরিহার্य। उধ্খু অন্ধকারের জন্য নয় বরং দুর্বল আলোর জন্যও শক্তিশালী আলো আবশ্যক। এক্মাত্র आঢनাই অন্ধ কারের সবকিছू সঙ্ধান করতে সক্ষম। অনুর্রপভাবে একমাত্র ঈমানই মানুষকে মহাবিশ্বের অসংখ্য ও বিচিত্র সৃচ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে পারে। এখানে ঊল্লেথ্য মে，সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর একট্রিকে অন্যটির উপর শিষ্ঠত্ দান করা रয়েছছ। এক সময়ক্কে अন্য সময়ের উপর শ্রেষ্ঠে দেওয়া হয়়ছে। এক মানুষকক অন্য মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। ঐইভাবে সৃষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুক্তলি হ＇তে করু করে বৃহৎ বৃহৎ বস্তুল্তির মধ্য্য পার্সস্পনিক পার্থক্য বিদ্যমান। ஆমান এর ক্ষেত্রেভ একই निয়ম ধারাবাহ্কিভাবে অব্যাহত রয়েছে। আমরা জানি সৃট্টির শ্রেষ্ট মানম ऋमानের ক্ষেত্রে বা ঈমান आনয়নनর ক্ষেত্র দ্বিধাবিতক্ত। তবে ইহা মোটামুটি অনুকূল ও প্রতিকূল এই দু’ডাগেই বিভক্ত। আমাদের আলোচ্য বিষয় অনুকূন ঈমানের ক্ষেত্র，या প্রশান্তিময় বিশাল বিচরণ ক্ত্ত্র রূপে আমাদের মধ্যে নিহীত রয়েছে।
যে ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের आढ़ো প্রবেশ করে，তা． পরপারের আলো হ＇তেই প্রাপ্ত नিঃসক্দरহ। যেমন মহাবিশ্বের আকাশ ও যমীন জুড়ে যে বিপুল আলোকভাগ্গার রয়েছে，তার উৎস সূর্य। এই आাল্গা সৃষ্টির সবকিছूই প্রায় সমানভাবে ভোগ করে থাকে। কিন্ুू পরপারের আলোতে

চা সब্বব হয় না। কারণ এই आলো অদৃশ্য। খু আল্লাহ্ভীরু জ্ঞানের মানসপটটই এর র্শি আল্লোকপাত করতত পারে এবং ইহা অनুধাবন করার শক্তি জীন ও মানব জাতি ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নেই। আর এই ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের জন্যই ছালাত। ছালাতের মাধ্যমেই যাত্রা তব্প হয় আল্মাহ্র প্রকৃত বান্দার ও নবী（ছাঃ）－এর প্রিয় উম্মতের। ঈমান ঔ্ু ইসলামের মানসিক প্রস্তুতি। আর ছালাত ছ＂ল তার বাস্তবায়নের অন্যত্ম প্রধান পদ্ধতি। এর ব্যাথ্যা ও বিশ্মেষণ সংক্রান্ত সম্স্যার সমাধানকশ্প্পে প্রয়োজনীয় তর্থ্যে সংযোজনই আমাদের কাম্য।
आমি প্রথমেই উল্মেখ করেছি，ছালাত এ্রক প্রকার শক্তি। এই শক্তি হ＇ন সৃষ্টির সকল শক্তির উূর্ষ্রে এক মর্যাদাপূর্ণ অদ্বিजীয় শক্তি। এর প্রধান কাজ আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য স্থাপন এবং তাঁর সন্ত্রুষ্টি अর্জন। এই আনুগত্য आনয়ন্রের প্রারভ্ভেই আয্মসমর্পণ অপরিহার্য। কারণ আ丬্মসমর্পণ ছাড়া পূর্ণ আনুগত্য স্থাপন সষ্তব নয়：আর এখানে যে আ丬্মসমর্পণের কথা বনা হয়েছে তা বিশেষ ক্কান অংশের নয়। এর ব্যাথ্যা বিশ্লেষণ অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইহা তধু ষ্ণীর্মীয় উক্mশ্য পূরণের লক্ষ্যুই একান্তভাবে যক্ররী। কাজ্জেই यারা ধর্মীয় তর্থা ইসলাম ধর্ম্ বিশ্বাসী তারাই এই ধর্মর
 অা্সসমর্পণে উৎসাহিত হন। অতঃপর ছালাতের মাধ্যম্ম অস্পসম্পপণর প্ণক্রিয়া চমতে তর্পু করে। আল্লাহ্র কোন বাক্মা এই（আয্মসমর্পণ）সিদ্ধাত্তে উপ্পনীত হ＇লে মৃত্যু পর্যন্ত जा স্থীয় লা লা করে।
आল্লাহপাকেরে যাবতীয় সৃষ্টির মর্যে আসমান ও যমীনের जुরুত্ব সর্বাধিক। জামাদের দৃষ্টিতে আসমান একটি সু－উচ্চ ছাদ স্বর্পপ এবং যমীন একটি বিশাল বিছানা স্বকাপ। আর উভয়ের মধ্যে যে ব্যবর্ধান（দূরত্））তা निর্ণয় করা মানুষের পক্ষে সষ্ত্রব নয়। কিন্তু আল্লাহ্র্র নিক্টট ইহা অতীব সহজ ব্যাপার निঃসৰ্দ্দে। এতদুভয়ের মধ্যে निবিড় সম্পক্ক fিাজাজ্মান এনং একটি অপরটির পরিপূরক। আমাদর পরিচিত（সৃষ্ট）বস্তুসমূহ आসমান ও যমীনের মট্যাই সীমাব层। তोছাড়া আসমান ও যমীনের যে বিশাল দূরত্ব आমাদের চোথে তা মোটেই তত বিশাল বুঝায় না। बরং উভয়ে উভর্যের সাথ্রে প্রতিবেশীর মত মিলে আছে। কেষ কাররা পর নয় বনে মনে হয়।
অন্মক্রশ্রাবে মানুমের প্রতি আল্লাহপাকের দেয়া বিধান



 অনুকূলে ও প্রতিকূলে বহ్ আয়াত রয়েছে। ফলে ঈমান ও ছালাত একে অন্যের সাথে অহ্গাগ্গিভাবে জড়িত। একটিক্ক বাদ দিলে অপরট্ অচল হয়ে যাবে। তাই ঈমানকে বাদ দিয়ে ছালাত বা ছালাতকে বাদ দিয়ে ঈমান প্রতিষ্ঠিত করা কল্পনাতীত।
 সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমাজে জনেক লোক রয়েছে যারা ছালাত আদায় কর্রে না। অথচ নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করে বা ধারণা कंরে। ষর্মের ভামায় তথা ইসলামমর পরিভাষায় সে ধারণা আদৌ সত্য বা সমর্থনযোগ্য নয়।
आমরা পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে ছালাতকে একটি সাধারণ কাজ বা সহজ কাজ বলে মন্েে করি। তাই একটা 8/৫ বছরের শিশ্কেও তার পিতা-মা'তা বা দাদা-দাদীর সাথে ছালাতে ঞঠা-বসা করতে দেখা যায়। এতে বাধা বা आপত্তির কিঁছু নেই। কারণ একটা মানব শি জন্নের পর यেমন ধীরে ধীরে খাওয়া, পান করা, কथा बला, शাঁা ইত্যাमि কাজ অनেক ভুলের ম飞্যে দিয়ে তর্রু করে, ষীরে ধীরে তা সংশোধনের পথে এগিয়ে যায়। অনুর্রপপাবে জীবর্রে যে কোন সময় হ'তে ছালাত কর্রু করে ভুন্নের মধ্য দিয়ে অগ্গসর হয়েও তা ধীরে ষীরে সংশোধনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। তবে সংশোধন করে নেওয়া! অপরিহার্य। এর কোন বিক়জ্প নেই। জাগতিক কাজের ভুম-জুটিকে অনেক সময় ভূল-র্রুটি বলে মেনে নেওয়া হয় না, यूক্তির ब্बারা ঢা ঋও্তন করা হয়। ছালাতের ক্ষেত্রে সকল निয়ম-কানূন মেনে নিয়ে ত্রুটিমুক্ত ছালাতের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত যুক্তি বা মতবাদ অচল। আল্মাহ্র मिर्দেশানুযায়ী আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) কর্তৃक বাস্তবায়িত় ছালার্ত্য আমাদের ছালাত। এই ছালাত সম্বচ্ধে आমাদের জানত্ত হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে, পালন করতে হবে। পেশাগত জীবনनর জন্য বা জাগতিক জীবনের জন্য শিক্কণীয় বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতি যেক্রপ आাথ্রহ, ষর্মীয় .জীবনের প্রতিও তদ্রপপ বা তঢতোিিক অনুভূতির প্রয়োজ্র। সাধারণ শিক্কার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে ফরুচ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্यত্ত বাংলা, গণিত, ইংর্রেজী, ইতিহাস, ভ্গোল, রসায়ন, পদার্থ ইত্যাদি বিষয়णनির প্রতি যে
 প্ত্তক কুরআান ও হাদীছের প্রতি অনুক্দপ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও आथহের খুবই অভাব। আমরা মাত্ভাষা বাংলায় একটি প্রবন্ধ বা कবিতার অংশবিশেষক্ক ঊচ্চাকের ভাব ভাষায় ব্যাষ্যার প্রয়াসে সচেষ্ট হয়ে থাকি। আবার কোন প্রবাদ বাক্যের ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেক্রেও বিষয়বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র অবহহলা না করে তার প্রকৃত র্রপরেখা ঢুলে ধরা হয়। ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআনের অভান্তরে ছালাত সষ্ধক্ধে অসংখ্য জায়গ়ায় (আয়াডে) উপদেশ রয়়ছে। এই উপদেশশলি গবেষণাযোগা । এ্র্ণির একটির সাত্থে অপরাির চমеকার সাদৃশ্য রয়েছে। এ্রলিতে ছালাত্তর চরম অড্যন্তরের মূन्यবান (করুীয়) অংশল্লির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রুয়েছে। উদাহরণ স্বক্রপ একটি পূর্ণান্গ মানুষের দেহের উ্রররের আকৃতি মাথা, চूল, চোথ, মুখ, নাক, কান, হাত, পা, দেহ ইত্যাদির মূল্য তার আভ্যন্তরীণ কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। এটা আমাদের সাধারণ মানুষের বোধগমা নয়। তভে বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরিথখ বড় বড় ডাক্তারগণ এ বিষয়ে অনেক অগ্গসর। এখন বহু উন্লত উন্নত যন্ত্রের

आবিষ্কারের মাধ্যমে মানুমের দেহের অভ্যন্তরের প্রায় সকল রোগই ধরা সষ্ব্ব হচ্ছে। কিন্তু উন্নত যন্ত্র৩ুি ছাড়া ঢা আদৌ সब্ভব নয়।.
ছালাতকক यদি আমরা মানব দেহেন্র মত একটা অস্তিত্ কল্পনা করি, চবে এর প্রার্ণিক তাকবীরে তাহরীমা থেকে
 হ'ঢে দাঁড়ানো, সিজদায় গমন ও দোআ পাঠ, সিজাদা ₹'তে মাথা উত্তোলন ও দোআ পাঠ, আবার সিজদায় গমন, তাশাহহ্দদ পাঠ, সালাম ফিরনো ইত্যাদি কাজখিকে মানব দেহের মাথা, হাত, পা, ঢোখ, মুখ, নাক, কান ইত্যাদির সাথে তুলনা করা যায়।
'একই রিষয়ের পুনরালোচনায় দেখা যায় যে, মানব দেহের রু, মাথা, হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদিব সৌন্দর্যের উপর্র একটা মানুষের সৌক্দর্य নির্ভর করে। এটা আমাদের মত অধম মানুষের ধারণা মাত্র। আসলে তার প্রকৃত রুপ দেহেন অভ্যন্তরে হ্রদর্যের গোপন কোঠায় সংরক্ষিত। यার্গ প্রকৃত অবয়ंব একমাত আল্মাহপাক ছাড়া আর কেউই অর্বগত নन। অনুর্দপভাবে কাল্পनिক ছালাত দেহ্রে অF্গ প্রত্যন্গ তাকবীর্রে তাহরীমা, সূরা ক্ধিরা আত পাঠ, ব্রুকূ, সিজদা, তাসবীহ পাঠ, তাশাহহুদ পাঠঠর বৈঠক, সালাম ফিরান্না ইত্যাদি বিষয়শুলির সৌন্রর্যের উপরই ছালাতের সৌন্দর্य বা ছালাত आদায়কারীর সৌন্দর্य নির্ভর করে নিঃসन्দেহু। তবে আভ্যন্তরীণ সচ্ছতা, যাতে আল্মাহপাক ঋেশী হন সেই সচ্ছতার বা পবিত্রতার গোপ্ন থবর একমাত্র আল্মাহপাকই পূর্ণক্দপে জানেন। আর এর সজ্গে কতটুকু नघ্রতা, आनूগত্য, একার্রতা, সাধना, आল্লাহভীতি, आশা-निরাশা ইত্যাদি রয়েছছ তাও সম্পূর্ণ তাঁর নিয়ন্তণণ। কাজেই ছালাত সম্ধক্ধে আমাদের ভালভोবে জানতে হবে, শিঈতে হবে, বুঝতে হবে, সষ্ভাব্য গবেষণা করতে হবে, সর্বাপরি আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর ছালাতের অনুসন্ধান করতে হবে। ছালাতকে একটি সাষারণ কাজ বা দায়িত্দ মনে করে পালन করে গেরে ছর্ম ভভন হবে; এটি জীবনের্র শ্রেষ্ঠ काজ, শ্রেষ্ঠ দায়িত্, শ্রেষ্ঠ জবাबদিशिত, শ্রেষ্ঠ আগ্মতৃি্ঠি, শ্রেষ্ঠ শান্তির পথের দিশারী এ ব্যাপক কল্যাণের ভাঞ্রার
আল্লাহপাক্ তাঁর পবিত্র কালামে পাকে সূরা আল-বাক্ধারার $8 ৫$ নং আয়াতে ছালাত আদায়কারীকে কি অবস্থায় ছালাত आদায় করজত হবে তার উপদেশ স্বর্দপ বল্নেছেন, ধধর্যের সাথ্থে সাহাय্য প্রার্থনা কর ছালাতের মাধ্যডম। অবশ্য তা যথ্ষে কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের্ পক্ষেই ত্রা সষ্ভব’। এই সূরার ১৫৩ নং আয়াতে বলেছেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায় প্রার্থনা কর। নিশ্য়ই জল্মাহ টধর্যশীলদের সাথে রয়েছেন’।

[^8]কায়়ম কর্রে ও आমি या দিয়েছি তা থেকে，ব্যয় করে’। একই বিষয়ে পুনরায় সূরা মুমিনূন এর্র ১－২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে，＇মুমিনগণ সएলকাম，যারা নিজেরের ছালাতে বিনয়ী，যারা নিরর্থক কাজ়্ে বিমুখ’। একই সূরার ৯－১১নন শ্রায়াতে বলা হয়েছে，＇যারা ছালাতে য়ত্নবান，তারাই উত্তরসূরী，তারা কেরদাউসের র্অধিকারী，তারা উহাতত স্থায়ী २ইবে’।
এবইই বিষয়ের সমর্থনে সূরা आ＇লার ১৪－১৫ নং আয়াতে সুन्দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে，‘निশয়ুই সাফল্য লাভ করবে সে，যে．পরিফ্ট হয় এবং তার পালনক্তর্তার নাম শ্মরণ করে। অতঃপ্র ছালাভ আদায় করে’।

পবিত্র কুরআनুল কারীরমন্ন উপর্জাক্ত আয়াত্তলির জালোকেই ছালাত্রে তাৎপর্যের সূচনা করের্পে। কিন্তু आয়াত্লিির প্রকৃত অর্থের গডীরহায় পৌঁছা খুবই কঠিন।
 এবং যতদূর সষ্ত্ব অগ্গসর হ＇তে হবে। ছালাতের মষ্যে ধৈর্যের কথ্থা，রিনয়़ হওয়ার কथা，নম্রতার কथा，כদ্ধতার कथा বার बার बना रढ্যেছ্। মাनবें জীবनে बড়़রা ছোটদেরকে থে কোন কাজ্েের আদেশ বা উপদেশ একাধিকবার বা কয়েকবার প্রদান করতে থাকলে ঐ কাজের ৩রুঁত্ বেড়ে যায় এবং আদেশ পালনকারীর দায়িত্দ বেড়ে যায়। आল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষের ক্ষ্তেও এর্রেপ অবস্থার অবতারণা হ＇বল স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্মাহ্র পপৗনঃপুনিক আদেশ ও উপদেশের 认ुর্দুত্দ ও মহত্ কততুণ বেশী হ＇কে পারে তা ভাষায় প্রকাশ করা সষ্ভব নয়। ত্রে মানব জীবनের खে কোনট্রি চেয়ে তা লক্থ কোটি：বেণ বে। সামান্য উদাহরণ স্ব＜্দপ বমা যায়। পৃথিবীর অত্তিত্ৰূ কৃথা， পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় সূর্থ্যের আয়তন তের লক্ষ শুণ বफ़．। কিন্ত্ সৃর্যের চেয়ে আসমানের আয়তন কত শুণ বড় তা আঞ্জও निর্ণয় করা সষ্ভব হয়নি।

বৈজ্ঞানিক্দের মতে মহাকাশ্যে অন্তর্ভুক্ত সহস্র কোটি বিশাল বিশাল নক্ষত্র রাজ্রির তুলনায় পৃথিবী এ্রকট বিन्দू মাত্র। আমার মনে হয়，আল্মাহপাকের আদেশের ৩রুত্ত্রের তুলনায় পৃথিবীর যে কোন মানুষের আদেশেরে খুরুত্ব বিন্দু মাত্রও নয়！তবুও আল্লাহপাক্কের দরবারে 曰ই পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষ সকল্न সৃষ্টির উর্ধ্বে স্থান লাভ করে রয়েছে। এর রহস্য একমাত্র মহান আল্মাহপাকই ভাল জানেন। তবে মানুষকেও তিনি এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের অনুকৃল জ্ঞান দান করেছ্নে। এই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা（মানুষ）আল্মাহ্র অসংখ্য সৃষ্টি রহস্যের মட্যে লুক্কায়িত জ্ঞান ভাখার হ＇ঢ্তে প্রচূর জ্ঞান আহরণ পূর্বক নিজেকে পূত পবিত্র করে， ছালাতেন মাধ্যমে আন্মাহ্র সান্নিধ্য লাভের আান্তরিক চেষ্টা করতে পারি।

একমাত্র ছালাতের মাধ্যমেই আল্মাহপাকের সান্নিধ্য লাভ যা নৈকট্য লাভ এবং রহমত লাভ সষ়্্রব হ＇ঢত পারে। কারণ প্রকৃত ছালাত আদায়কারী সব সময় আল্মাহ্র ভয়ে ভীত

থাকে। বিশেষতঃ ছালাত আদায়ের সময় আরও অধিক ভীত হয়় পড়ে। সে জানে মহান আল্লাহপাকের দরবারে বা বিচারালয়ে হাযির হওয়া কত কঠিন। এখানে কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না। অর্থাৎ সকলের প্রতি সমান अंধিকারের ভিত্তিতে সুবিচার হবে। কাজেই একজন জ্ঞানী ব্যজিতর পক্ষে ভীত ও চিন্তিত হ্রওয়াই স্বাভাবিক।
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্মুধা নিবারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির প্রয়োজন। দেহের আবরাগর জন্য কাপড়ের প্রয়োজন। জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। অनুর্পপভাবে আল্লাহপাকের ভীতি ও চিত্তা নিবারণের জন্য সঠিক ছালাত খ্রয়োজন।
बঐই．অংশটুকুর সামান্য ব্যাখ্যা প্যেজন। আমাঢদর দৈনদ্দিন জীবনে ক্ষুষা নিবারণের জনা বিপুন খাদ্য ভাঞার রয়েছে। आমরা এই থাদ্য ভাণ্ডর হ＇তে অণু হালাল ৷
 উন্নতমানে র্গপান্তরিভ করার চেষ্টা কর্রে थাद́；ত্ষ্য় মেটানোর জंন্য পানির বহু উৎ্স রয়েছে। কিন্তু आামরা ख বিঋ্ধ পানির উеস হ＇তেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি পান করে থাকি। आমরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুল করে কখন্ট ময়লা বা প০া পািনি পান করতে চাইনা। 9 বিষढ़য় সামান্য জ্ঞানীও সজাগ। আমাদের দেহের আবরণেল জন্য কাপড়ের
 পরিধান করতে হবে তার একটা নিয়ম অাতছ। ब্র পাী্যান निয়মকে দিন দিন আরও উन्नত করা इচ্ছ্ছ। এদিকে কাপড়ের ওণগত মানের ক্ষেত্রেও বিশাল ব্যবধান রয়েছে। এই ব্যবধানের ক্ষের্রে এখন পুরোপুরি উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী বিরাজ্জমান। এখান্ন অ অবহেলার কোন স্হান নিই। অনুর্রপভাবে জ্ঞান লাভের জন্য যে শিক্ষার দরককার，সে শিক্ষা লাভেও কেউ প্চাৎপদ নয়। এ শিক্ষার প্রসার দিন দিन রেড়েই চলেেে এর শাখা－প্রশাখারও কোন ইয়ग़ নেই। এরু 勺ুগত মানের ব্যবধান আরও কল্পনাতীত．। শিক্ষার এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হ＇তে যে যতটুকু পারূর বা आল্মাহপাক যাকে যতটুকু ，সমর্ধ দেন，সে ততউুকু সধ্চয় করে থাকে，বাধা দেয়ার কেউ শাকে না। শিক্ষ সমাপনীর भর মনে হয় একজন জ্ঞানী，গ্তিড，সাशিত্যিক，কবি，
 रয়েছেন। কিন্বু এই জ্ঞানের প্রকৃত খবর আল্মাহপাককর अবিদিত। যাই হোক এখান্নে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় আল্পাহপাকের ভীতি ও চিন্তা گঁতে নিরাপতত্তার জন্য সঠিক ছালাতের অনুসঙ্ধান। ইহা নিঃসক্hেহে এক্টি ব্টার সাধনা বা গবেষণামূলক কাজ্র। ইহা পার্থিব জণতের যে কোন গবেষণা হ্＇তে শ্রেষ্ঠ কাজ，আাধ্যাত্মিক জগত্তের শে কোন গবেষণা इ’＇ে শ্রেঠ কাজ，পরজগতে পাড়ি জমান্নার সহায়তায় একটি শ্রেষ্ঠ কাজ，আল্মাহ্থাকের সঁন্নিধ্য লাভের জন্য ইश नিঃসन্দেহে একটি শ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক কাজ।
［চलबय］

## ন্যায়পরায়ণতা

-ডাঃ মুহাষ্মাদ এনাযুল হক* ন্যায়পরায়ণ্তা মুমিনের একটি বিশেষ চার্তিত্রিক ঈुণ। যার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা প্রবল, সে কোন অবস্থাতেই.অন্যায় করতে পারে না। যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জনা প্রচেষ্টা চালায়, ঢাকেই বनা হয় ন্যায়পরায়ণ। পবিত
 ‘निষয়ই আল্মাহ তা আলা ন্যায় "বিচারকগণক্কে ভালবাসেন’ (মায়েদা 8२)।
পक্ষপাতহীন ন্যায়বিচার সুখী' 3 শান্তিপৃর সুন্দর সমাজ গড়ার পূর্বশর্ত। সমাজের প্রতিটি মানুম্যেরই কিছু ন্যায়সঙ্গত अধিকার বা ন্যায়সগ্ত দাবী রয়েছে এবং जা কোন ख্র্স্থাক্রেই খर্ব করা চনে না। ন্যায়বিচার কায়েম না থাকল্লে সমাজ্জ শাচ্ত্রি-শৃংখলা আসতে পারে না। যে রাষ্ট্র বা দেশে ন্যায়বিচার आছে, সেখান্ন অনাবিল শাঁ্তি আছে। আর যে দেশে ন্যাহ়বিচারের অভাব, সে দেশে শাত্তি নেই। মে সমাজে ন্যায়বিচার নেই, সে সমাজ্রে জ্শান্তির্র অগ্নি দাউ দাউ করে প্রজ্জ্ৰলিত হয়। ত্মেনি যে সংগঠনে ন্যায়বিচার नেই, সে সংগঠন ভজ্গূর। ন্যায়পরায়ণণার মুটোশে मिश্মার্মিছি ঢাকা থাকলেও जকদিন ज। ङেরে খান थা হয়ে यাবে। बজন্য প্রতিটি দেশ, সমাজ, সংগঠন, পরিবার তথা প্রত্তিটি ক্ষের্রে নায়্যবিচার অञ্যד্ত มক্ররী।
মানুষূ সাধারণতঃ नিজ্জর अধিক্কার আদায়েন ক্ষের্রে অতান্ত
 आশ্⿱ిয়ী-স্বজন, বक্षু-বাক্ধব, দেশ ও জাত্তীর জনা পক্ষপাতিত্ব করা এবং সে জন্য ন্যায়নীতিকে পদদলিত করাটাকে তারা দোষণীয় মনে করে না। এভাবে ক্রমম তাদের নিকট অন্যায়-অত্যাচারএ বৈধ মনে হয়, এমনকি
 যে, একই ধরনের অপরাধধর জন্য দুর্বল ও দরিদ্র লোকদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হए্ছি। অপরপজ্ম ধনবান ও প্রভাব-প্রতাপশালী লোকদেরকে নঘু দং দেওয়া হচ্ছে। কখনও সুযোগের অস্তরালে নির্দোষকেই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আর দোষীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হচচ্ছে। আবার দেখা যায়, কোন জিনিস পাওয়ার যারা প্রকৃত হকদার, তাদেরকে না দিয়ে বরং যারা পাওয়ার হকদার নয় জেখানে তাদের ডোয়াজের মোহ্ বা মুঈ তাকিয়ে দেওয়া रচ্ছু। प্রীण যে কেবলমাত্র अन্যায় তাই নয় বরং এক ধরননের পক্ষপাত মূলক জঘन্য অন্যায়। এद্রপ नীতিহীন আচরণ চলতে থাকলে কোন দেশ, জাতি, সমাজ, সংগঠন

[^9] যাবে।
 তা'আলা ঞ্ঞংস করে দিয়েছেন। আদ, ছামৃम, লূত (আঃ)-এর কওম এবং বহু জাডি এ কারণেই ইতিপৃর্বে

 'তোমরা যখन কथা বলবে, তখन ন্যায়বিচার কায়েস করবে, হোক না जে ঘনিষ্ট আয্ীীয়’ (আন‘অম ’৫২)।

আল্মাহ তাআলা আরো বলেন, 'হে ঈমানদারণণ! (োমরা সকলেই ন্যায়্রিচারের টপর কায়েম থাক’ (নিসা ১৩৫)।
ন্যায়বিচারের দাবী হচ্ছে মানুষের অধিকার বা হক সংরক্ষণ করা এবং অन্যায়কারীকে প্রতিরোধ বা প্রতিহত করা। পারস্পরিক স্বার্থ্রের সংঘাতে যাতে সমাত্র বিশুংঅলার স্থৃষ্টি
 মহান আল্মাহ তাআলা মহানবী (ছাঃ)-কে ন্যার্য়বিচার কার্য়ম করনতে নির্দেশ দির্যেছিলেন।

কোন কাজ সমাধা করার পৃর্বে মামুমের সামনে দু’টি শথ খোলা থাকক। একটি ন্যায় ও কল্যার্রর পথ, অপরাট অन्যায় 3 अকল্যাণের পথ। যা কিছू অল্লাহ्র ছহুমের বিপর্রাত তাই অন্যায়। সেটা ব্যক্তিপত, পারিবারিক, সামাজ্কিক, সাংগঠনিক বो রাঁ্ট্রীয় যে পর্যায়েরই ঘোক না কেন। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে পরিষ্কার ভাবায় জালিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিটি কাজ-কর্ম আল্পাহ তা'আালার নির্দেশ মোতাবেক করতে হবে এবং তার বিপীী़ করনে যালিমের অন্তর্ভুক্ত ₹'তে হবে। আল্নাহ বলেন,
 'याরা आল্লাহ যে বিধান नायিল করেছ্রেন, সে অझयয়़! निर्दেশ जেয় नা (অर्थাৎ মীমাংসা বा বিচার-ফায়ছালা ব। না) তারা কাক্ষে’ (মায়েদা 88)।

आল্পাহ তাআলা आब্木ে বরলन, নাযিन কুরেছেন, সে অনুযায়ী নির্দেশ দেয় না, उ।ত! যালিম' (মায়েদা 8৫)। এबাটে আল্লাহ অन্যত্র ফাসিকও বলেছেন। অতএব কোন যুমিন-মুসলমান এ ধরনের অন্যায়-র্জবিচার

कরে खाসিকৃ, কাফির্র বা यालिম इ'তে পারে না। ন্যায়পরায়ণতা তার কর্মকা ও চরিত্রের দৃण়তা প্রমাণ করে। সে প্রয়োজন বোঁধে আা্খীয়-ন্বজন, বক্ধূ-বাা্ধব, এমনকি দেশ ও জাতির বিক্রেদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে কিত্মু তथায় অन্যায়-অবিচারের সমর্থন করতে পারে না। যা ন্যায় তাই বनবে, করবে এবং অन্যায়কে পদদলিত করবে। आার এটাই इ'ল্গ অন্যায়ের বির্রুদ্ধে মুমিনের ন্যায়সঙ্গত নষসের জিহাদ। কারণ, তার নিকটে মানুষ্েের সন্তুধ্টির চেফ্যে, তোয়াজকারীর তোয়াজের চেয়ে, বিত্তেশালী বা প্রভাবশাनীর চেয়ে, ড্গিীধারীর ড্রিগ্যীর চেয়ে মহান রাক্সুল আলামীনের
 পর্বচের ন্যায় অটল, अবিচল। नবী-রাসুলগণের জীবन চরিত্ এ ধরনের ন্যায়পরায়ণণতার উজ্জ্व দৃষ্ষাत্ত। দूर्ভাগ্য, মানুষ আজ আল্মাহ্র দেওয়া বিধান ও রাসূনুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্नाহৃকে বাদ দিয়ে ইহইদী-नাছারা তথা ব্যক্তির রায়কে- জীবন পরিচালনার পথ হিসাবে বেছে निয়েছV। आর সে কারণেই দেশে দেশে চলছে অশান্তির হাহাকার। ন্যায়বিচার আজ পরাভূত। ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ্থর জন্য চলঢছ দলাদनि, कমতা দখল, খুন-জখম, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ ইত্যাদি। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পर্স্ত্ত প্রতিটি ชुরে ন্যায়নীতি বा न्याয়বিচার काয়েম থাকलে সেখানে আল্মাহ্র অজস্র কন্যাণ ও রহমত বর্ষিত হ'ত।
ন্যায়বিচার পরাভূত হওয়ার মৃল কারণ দু"টি। অকটি হচ্ছে
 পাপ-পুণেের হিসাব-নিকাশ, অeপরে জান্নাত্র অনাবিল সুथ বা জাহান্নাম্মে কঠিনতর শাশ্তি সশ্পর্কে সচেতন না थाকা। অপরটি হচ্ছে- দूनिয়ামूীী इওয়া। অर्थাৎ মৃত্যু পৃর্ব পর্যন্ত ভাল থেয়ে-পরে, সান-সৈকতে, আমাদ-यুর্তিजে, প্রবাভ-প্রंত্পিত্তিতে, বহাল তবিয়তত চল|টাই শাঙ্তি বনে
 রাজা-বাদশা, সমাজপভি, নেতা, অবিভাবক সবাiই ভ্যে ন্যায়বিচারু থেকে অনেক দূরে। ত্বে কथার বেলায় সকনেই পই। মনে হবে বে তার মত ন্যায়পরায়ণ জার হয় না। অর্থাৎ হাयারে একজন।
आাল্মাহকে রাযী-খুশী কর্রে পরকাनीন জীবন সুথময়ের চিত্তাভাবনাকে সামনে রেথে ইহজগতে চলতে হবে। পার্থিব কামনার বশবর্তী হয়ে ন্যায়াবিচার থেকে বিরত थাকা চলবে ना। ইशा खেমन অन्गाয়, ত্মनि অত্তत्ত পभিত কাজও বটে। যারা কथার মারপ্য়াচে পরোক্শভাবে ন্যায়বিচারকে এড়িয়ে চল্লে, আল্লাহ তা'আना তাদের বির্রুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ কর্রেছেন, ‘হে ঈমানদারপণ! তোমরা ন্যায়বিচারে অটল থাকবে, তোমরা সাক্য্য দিবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। यদিও তा তোমাদের निজ্জেদের অথ্রা পিতা-মাতা এবং আা্মীয়-স্বজনের বিক্রৃদ্ধেও হয়। সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়্যেরই ব্যো্যতর অडিভাবক। সুতরাং তোমর্যা ন্যায়বিচার করতে *ামনার অনুগামী হয়ো না। यमि তোমরা প্যাচাঁলো কथা

বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তরে জ্েেে রেষ, তোমরা যা কর আল্মাহ তার খবর রাখেন' (नিসা ১৩৫)।
দू"দল লোকের মর্ষ্য দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হ'লে ন্যায়নীতির जिক্তিতে তার মীমাংসা করে দিতে হবে। তা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংগঠনিক বা পারিবারিক থেকোন পর্यায়েরুই হোক না কেন। এ প্রসজ্গে মহান आল্gাহ তাআলা বলেন, ‘বিপ্যাসীদ্দর দ্দল দ্দ্দে লিষ্ঠ হ'লে তোমরা তাদের মধ্ধে न्याয়नोতির আढनाকে মীসাংসা করে দিবে। অতঃপর তাদ্রে মধ্যে একদল অপর দলকে আা্রমণ করলে ঢোমরা তাদের বির্থুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতত্ছণ না তারা आল্মাহ্র নির্দেশের সামনে আফ্মসমর্পণ করে। यদি তারা আঅ্মসমপ্পণ করে, তবে তাদের মধ্যে ন্যাল্যের ফায়ছালা করবে। यারা ন্যায় বিচার করে আাল্মাহ তাদের ভালবালেন’ (হজুরাত ৯)। যে ন্যায় পথে চনে এবং ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয়, সেই প্রকৃত মুমিন, সামর্থবান এবং সত্যিকার বাকপটু। সে মহান आল্মাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র এবং সার্থক মানব জীবন্নর অধিকারী। অপরদিকে बে ন্যায়নীতির ধার ধারেনা, অन্য<কও ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয় না, বাকশক্তি থাকা প্বজ্বেও সে মূক। সে বোকা শয়তান। সে \& নির্বোষ নির্ষ্মা ভ্ত্যের মত শে তার মণিবের বোবা স্বক্রপ। তাকক শে কাজজই भाঠানো হোক না কেন, সে কোন ভাল কাজ করে आনতে পারে না, ব্য্থতায় পর্यবশিত হয় তার মানব জীবন, অর্থাৎ সে হচ্ছে অথ্থ্বা বোবা।
 দেশ-জাতি, সমাজ, সংগঠন, পরিবার প্রত্ততির সুখ-সমৃদ্ধি, উन्नতি, অপরপক্ষে অশাত্তি, অবনর্তি নির্ভর করে ন্যায়পরায়ণতার উপর। আর এ ন্যায়পরায়ণতা বা ন্যায়বিচার কায়েম কহার দায়িত্̨ ন্যায়পরায়ণ মুমিন তथা ন্যায়পরায়ণ বাদশা, রাষ্ট্রপ্রধান, ন্যায়পরায়ণ সমাজপতি, ন্যায়পরায়ণ নেতা বা কর্তাদের উপর। ชধু তাই নয়, এর ハেকক এক 巨ूল পরিমাণ এদিক-লেদিক ই'লে ক্যিয়ামতের মাঠঠ কাঠগড়ায় জবারদিহি কর্রতে হবে এবং যथাযোগ্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।
ন্যায়বিচার থেকে দৃরে थাকার অর্থ হচ্ছে আল্মাহ তাজালার एकুম্রের সীমালংঘন করা । আল্লা বলেন,

ابنَ لَا يُحِبُ الْمُتْتَدِنْ
 (जারাফ ৫৫)। কেউ কোন দুর্ষ্ম করূলে তার পাপের ফন তাকেই ভোগ করতে ইযব। অন্য কেউ বशন করবে না ক্মিয়ামতের দিন মে শাত্তি দেওয়া হবে जা স্পুণতা ও ন্যাক্যের ভিত্তিতেই হবে।
মহান আল্gাহ তা'জালা আামাদের সবাইকে ন্যায়পরায়ণতার উপর অটন থাকার এবং জীবনের প্রতিটি স্তে লেই जनूयाয়ী হক ফায়ছানা করার তাওखীক দান করুন। আমीन!!

[^10]
## উৎসব－উপহার

মুহামাদ আবদুর রহ্মান＊
পারশ্পর্রিক সহযোগিতা，সামাজিক সংহতি ও খভেচ্ছার निদর্শন স্বর্দপ্গ দান এবং উপহার－টপঢৌকন একটি সার্বজনিন প্রথা। যে সব সমাজে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন एর্রু इয়নি সেখাদন দ্রব্য বিनिময় প্রথার পাশাপাশি উপহার－উপঢৌকন আদান্র－প্রদান র্রীতিও বর্তমান থাকে। যে ক্োন ছুঁতোয় উৎসব পানन করতে গিয়ে উপহার ছাড়া উৎসবে হাযির ইওয়া ভদ্রতার চরম বরখেলাপ মনে করা হয়্র। আজকের সমাজ্ে উৎসবে কখনও কখনও উ或弌লতাও দেখা যায়।
বিবাহ，গায়েহন্লু，বিবাহ্বার্ষিকী，আক্ষীক্ধা，মুখv ভাত， খাৎনা，পুতু ঢ়，বর্ষবরণ，কুলখানি，চেহলাম এ রকম নাन্যান উ गারা বৎসর ধরে আজকের ভোগবাদি সমাজ্জে জ্জেরেসোরে চালু হয়ে গেছে। উৎসব পালন করতে গিয়ে টপহারের চিন্তায় অনেকে দিিশেহারা হয়ে পড়েন

মানুষ সামাজিক জীব। একঘেয়েমী জীবন হ＇তে কিছুটা স্বস্তি（Relax）পাওয়ার জন্য মানুষ ঘটা করর আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে । এ্রই আঢ়য়াজন কখনও ঘরোয়া আবার কখনও সামাজিক ভাবে করে থাক্কে।
উৎসবఁক দুই ভাগে ভাগ করা যায়－（ক）ধর্মীয় উৎসব（খ） প্রথাগত সামাজ্জিক উৎসব। ধর্মীয় উৎসব পৃথিবীর সকল জাতি－গোষ্ঠির মধ্যে পালিত হয়ে थাকে।＇প্রাচীन কান্লে রাজ্জা ও সম্রাটগণ সামাজিক अস্ন্তোষ থেকে জনগণকে দূরে রাখার উল্দেশ্য নিয়েই প্রদর্শনীমূল্ বিনোদন টৎসব ব্যবস্থা চালু করেছেন ${ }^{2}$
বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় উৎসব বিভিন্ন প্রকারে পালিত হয়ে পাকে। তবে বিনোদনমূলক উৎসবপুলি যেমন ঘোড়দৌড়， ন্ত্যগীত，মল্মযুচ্জ，উটের দৌড় প্রভৃতি উৎসবঋলি প্রায় কমবেশী সকল জাতির একই প্রকারের দেখা যায়।
ষर्योয়্ উৎসবः মুসनমানদের ঈদूল ফিতর 3 ঈদूল আयহা，খৃষ্টানদের বড়দিন，হিন্দুদের দূর্গাপূজা সহ অন্যান্য পূজা，বৌদ্ধদের মাঘীপ্রির্ণিমা প্রভৃতি। ঋষ্টান সম্প্রদায় হ্যরত ঈসা（আঃ）－এর জন্ম টপলজ্ষ বড়দিন পালন করে থাকে। এইদিনে তারা খানাপিনা মদ－জ্যুয়া રৈ－হুল্লোড়ে এমনভাবে মেতে উঠঠ যে，ব্টেন，আমেরিকায় সামগ্রিকভাবে ঋৃষ্টজ্তত বझ্ লোক উৎপীড়নের ফলে প্রাণ হারায়। তারা একে＇বড়দিনের বলি＇বলে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের হোর্নি ঊৎসবেও ন্ত্যগীত ও রং ছিটানनা निয়ে বহুলোক উৎপীড়নের শিকারে প্রাণ হারায়। এভাবে সমাজে গভীর ক্মচের সৃষ্টি হয়।

[^11]অপরদিকে মুসলমানদের দু’টি ঈদ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান্ন そহ－হ্র্লোড় আর উচ্ছৃ ঋ্খলার কোন স্থান নেই। সৌম্য－শান্তি আর ভ্রাতৃত্বের এক নজিরবিহীন বিরন দৃষ্টান্ত বিরাজমান। তবে আজ্জকাল তৃতীয় আরেকiট ঈদের প্রচচন্নন घটেছে＂ऑদে মীলাদूনनবী＂অর্থাৎ নবীর জन्म（দিবস） উৎসব। মুসলিম সমাজ্জে প্রচলিত বহুবিষ শিরক ও বিদ আতী অনুষ্ঠানাদি সৃষ্টির অধিকাংশের মূলে রয়েছে থীন রাজ্রৈতিক স্বার্থ ও কিচ্রুসংখ্যক দুনিয়াদার আলেমের ফৎওয়াবাজি। অन্যান্য ধর্ম নিজ নিজ প্রবৃত্তিগত স্বার্থ্থ সমাজকে নানাভাবে ক্ষত্থ্থস করার অবাধ সুযোগ দেয় । ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্নকারী কোন সমাজ ব্যবস্থা যেমন ইসলাম পসন্দ করেনা，অনুর্দপভাবে ইসলাম এমন সমাজ ব্যবস্থাও পসন্দ করে না，যা ব্যক্তিকে উচ্ছধ্থলতায় ঠেনে দেয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বা আাজ্রীদী দান করে। ${ }^{8}$

মুসলিম সমাজ্জে দুই ঈদ ছাড়া সামাজিক প্রথাগত যে সব উৎসব घটা করর অनুষ্ঠিত হয়় थাকে এবং উপহার দেওয়া－নেওয়ার যে রীতি চালু হয়েছে，তা বিয়ের ‘গণ’ প্রथার মতই যুলম বৈকি？মূল্যবোধহীনতা এবং ধর্মীয় কোণ হ＇তে অশালীন $ও ~ ন ী ত ি ~ ব হ ি র ্ ভ ৃ ত । ~ এ ~ প র ি স ্ থ ি ত ি ~ य দ ি ~$ অব্যাহত थাকে তাহ＇লে অনতিবিলম্বে এ সমাজ এক বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখি হবে ত্রবং ত্মসার আড়ালে ঢেকে যাবে চার সমগ্গ＂ইতিহাস। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ভোগবাদিতার মাধ্যমে যে নিকৃষ্টতর অনৈতিকতার নগ্নর্রপ প্রকাশ কর্রছে， আমাদির সমাজ্জও তা থেকে পিছিয়ে নেই। এ সমাজও যেভাবে ধংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে，তা থেকে আমাদের বাঁচার উপায় বের করত্ত হবে। অবশ্য একথ্থা বলার অপেক্ষা রাঢখ না যে，আজ হ’তে 2800 বৎসর্র পূর্বে আল－কুরআনের বহু স্থানে আল্মাহ মানুষকে এ সম্বক্ধে ছুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।
বিবাহ উৎসবঃ বিবাহ একটি তুতত্দপূর্ণ সামাজিক নিয়ম। বিবাহ বলতে একজন নারী ও পুরু্রের মধ্যে এমন এক চুক্তি বোঝায়，যা সমাজ，ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা স্বীক্ত। বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠান এটি যা পরিবারের সঙ্গ অগ্গাপ্রিভাবে জড়িত। ${ }^{\circledR}$
ভনসাইক্লোপেডিয়ায় Law of Marriage নামক একটি উদৃতি থেকে ．জানা যায়－＂Marriage may be defined either as the act．Ceremony or process by which the legal relationship of husband－wife is constituts．
অর্থাৎ ‘বিবাহ এমন এক अনুষ্ঠান বা প্রণালী，যার घ্বারা স্বামী－স্ত্রীর আইনসম্মত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত इয়’। আমরা এখানে বিবাহ পূর্ব ও বিবাহত্তোর অনুষ্ঠান সর্ম্পকে কিছু কথা রাখতে চাই। বিবাহ नিছক সামাজিক অনুষ্ঠানই নয়，ষর্মীয় অনুষ্ঠানও বটে। পাত্র－পাত্রী বাছাইপর্ব শেষ হ্ওয়ার্র সডে

[^12] বিढ़় এथन आর্যেকেলে নয়़। এখনকার এক একৃটি বির্যোত বে পরিমাণ থরচ হয্য তাতে দরিদ্র পরিবারের পুরো এবটি «ৎসর চল্লে যাওয়া অসষ্টের কিছু নয়। যাদের সামর্থ্য आছে তারা খরচ করবে, র্রটা তাদের লিীকিকতার অষ্যায়ও বলা যায়। কিন্ুু দুলাগ্য, যাদের খরচ করার সর্গ্গতি নেই তারাও এ প্রতিযোগিতায় নাদুন


 হ্নুদ অনুষ্ঠाনন কিষ্রুসংখ্যক যুবতী মেয়ে প্রত্যেকেই হনুদ
 হনूদ, পান-সুপারিতে সাজিয়ে গান গাইতে গাইত্তে বরের বাড়ী৫ে गিয়ে বর্রের গায়ে হলুদ মাথিয়ে দেয়। অনুক্রপভাবে

 বাड़ীতেই সাজ্রিয়ে দিত্ন। নিজ অথবা প্রতিবেশীৗদের বাড়ী
 কন্যাকে। এথन বউকে সাজাত্ত বিউটি শারলারে নিয়ে यাध্যা হয় এবং প্রচূর টাকা ব্যয় করে বঁউকে সাজ্বিয়ে আনা 쥭 ! বিত্তশালীদের কাছ্ এই টাকটা ত্মেন কিছ্ नয়;
 তাদির কাছ্ এ টাকার মূল্য অপরিসিম। একইভাবে
 शিন্দুদের পূজা মণ্ণপে ও মন্দিরের দরজায় সচনাচর দেখা यায়। আলপनা আঁকত্তেও প্রচুর টাকা ব্যয় इয়। আধুলিক বিজ্ঞানের আরেকটি আশীর্বাদ ভিডিও। যা বিত্তবানদের
 হ’চে শেষ পর্যত্ত সব ‘দৃশ্যাবলী ধরে রাথা হয়। যা পরবর্তিতে টপভোগ করা হয়ে থাকে বিবাহ বার্ষিকীতে।
 পिनার বাবস্থা ক্মবেশী সবাই করে eাকেন। বিয়ের দাওয়াত थানান ও উপহর কেনার জन্য অৎপর হয়ে উळেন


 তবে বর্তমানে দাওয়াতের বে ধারা আমাদের সমাজ্জ চালু

 সরিমাণ থরুচ হবে, কাকে দাওয়াত করতত হবে, কি কি অেন থাকতেে ইত্যাদি। এরে উপহারইবা কি পর্রিমাণ পড়বে जাও স্থির করে থাকেন।
দাওয়াত এমনিভাবে করা হয় বে, পাশাপানি বাग করেও ধनীর পাশের বাড়ীর গর্রীব-निঃষঁ লোকটি দাওয়াজ इ'ঢে বপ্চিত হয। উৎসব মুখ্রিত বিয়ে বাড়ীর কোর্মা-পোলাও এর সুখ্রানেই তার র্রসনাকে ঢৃঞ্ট করखে इয়। গর্রীব

প্রত্বেশীর অবোধ শি বিয়ে বাড়ীর খাयারের জন্য বায়না ধরে। পিতা গরীব হ'লেও জানে बে, বিনা দাওয়াত্ থেতে ভেতে নেই। বিয়ে বাড়ীর উচ্ছিষ্ট ‘পালাও-কোর্মার অভূক্ত জিনিষ্খি ठिক ঐ প্রতিবেশীর জोर्ণ কুটিরের পালেই एুপাকারে ফেস্লে রাখা হয় কুকুর বিড়ালের জনা।
मাওয়াত্ উপহার দেওয়া রেওয়াজ্জ পরিণত रয়েছছ
 দাওয়াত রक্ষার জন্য ধার-দেনা করে অw্য ব্যক্তিও নিজের
 निন্নমধ্যাবিত্ত লোকেরা অন্যান্য বিক্ত্ালী লোকের উপছারের
 ना ₹’लেও কাছাকাছি হওয়া চাই। আর তা না হ'लে
 করার বিপদ 凹াছ বলেই বাধ্যা হয়ে উপহার निख़ बলে w্木।



জাক্বীক্বাঃ ছেলে-মেক্রের আক্বীক্ধা দেওয়া পিতা-মাতার
 মধ্যে বিতরণ করে দিতে এবং নিজেরা৫ ত इ"ঢে খেতে পারবে। किন্ু বড় পরিতাপের বিষয় आক্ৰীক্দােক কেন্দ করে উৎमय आর উপহার্নে बে ব্যবস্श নিলাসিতার অকটা অन্যতম দিক। এর মূলে রয়েছে এক শ্রেণীর লোকের প্রার্মুর্তা।
হালাল উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদের্র উপর ব্যক্তিগত

 অর্থ-সম্পদকে ঠিক জায়েय भণ্ে ব্যয করতে एকুম করেছে।

 পৃর্ণক্সপে পেলেও বিলাসিতায় মোটেই অর্থ উড়ারত পারে




 সर्বশক্তিমান। यिनि মউত ও হায়াত সৃষ্টি কत्तছেন, ब্যে তোমাদিগকে পর্রীwা করেন বে, তোমাদ্রে মর্ধি cক কর্মে শ্রেষ্ঠ' (মুলক.১-২)। কুরানের উপরোক आয়াতের
 নয়া । आद्घাহ তাজালা মানুষকে आশরাষুন মাখলুকাত করে
 ভूलে দूनिয়াদারী নিয়ে ब্যত। জন্ম তथनই সার্থক যथन সে তাগূতকে ছেড়ে আাল্মাহ্রে আকড়ে ধরে। জন্লবার্ধিকীতে

[^13]প্রাদমে তাগूতী কার্যাবनी লफ্ग করা যায়। ভোগবাদি জীবন দর্শন এবং সেই সাথে বিজাতীয় সংং্কৃতিরও অনুধবেশ ঘটেছে মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে। জন্মयার্ষিকীতে बে জিনিষটি বিশেষভাবে লক্ষুীয় তা হচ্চে অগ্নিপৃজার সমাহার। পারসিক ও হিন্দুদhর পূজায় आधন এমन একটি বజ్হ, या ना इ'नে পুজাই হরে না। ঠिक এমনিভাবে জন্যবার্ষিকীত্ও হাयाর হাयার মোমবাতি জ্রালিয়ে ককক কাটার পদ্ধতি চালু হয়েছে মুসলিম সমাজে। মধ্যবিত এমনকি উচবিত্তের সার্রিতে নিজজেদের উন্নীত করার প্রক্রিয়ায় निপ্ত তারা। ফনে ধর্মীয় নৈতিক মূন্যবোধের তোয়াক্কা কমই করহু।
কুলখানিঃ মুসলমানদের মৃত্যু आর অন্য জাতির মৃত্যুর
 পাওয়া দুষ্র। মूসলমানগণ মৃত্যু উপনঢক্র 'কুলর্थানি’ করেন; आর পৌত্লিক সমাজ করে 'শ্রাঋ'। মूসলমানেরা কুলখানি, চেছলাম করতে গিয়ে যেভাবে টাকা পয়সা থরচ করেন, তা বে কোন উৎসবের চেয়ে কম নয়। এমনও দেখা যায় মৃত ব্যকির পুর্র-কন্गাগণ স্থাবর-অস্राবর সস্পত্তি র্বিক্রি করেe ক্ললানির आয়োজন করে থাকে। এইসব आচার-অনুষ্ঠান করতে গিয়ে পরবর্তীতে ঋণের দায়ে যা কিছू সহায়-সশ্পদ थাকে তাও চলে যায়। শেষে প<থ नামতে হয়। जथচ মৃত বাকির্র মৃप্যুর পর ছাদাক্দায়ে জারিয়া ছাড়া आার কোন কিছूই তার কাছে পৌছে না। ছাদাক্যায়ে জারিয়ার মধ্যে পুত্র-কন্যার দো‘জ অन্যতম।
আজ প্রদর্শনেচ্ছ, বিলাসপ্রিয়তান অভিশাপ আমাদের সমাজ জীবনে বিজাতীয় इলাহল ঢেলে দিয়াছু। এক শ্রেণীর লোকের প্রাচর্র্রা जাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে বিপথে। এই
 মনুম্রে তার কর্ত্য পালনের জন্য সতক্ক করে দেওয়া হয়েছে। কিত্ত্ মানুষ তার দায়িজ্ পালনের পরিবর্চে ধন-জन যশ-মান ও সুঋ-সাছ্হক্দ্যের आधিক্যের মোহে প্রতিভ্যোপিতা আবब করে দিয়েছে। সে ভোগ-বিলাসের মাত্রা বাড়াত্ ব্যু হত্তেছে। ফলে সে মানব জীবন্নের কर्णया 3 দায়িত্দ পাनন কराর जবকাশ পায় ना। মানুষ্ের ভোগ-বিলালের মোহ কাট্না। তার এ মোহ কাটে ষখন जার কাহে মরন রসে চেপে ধরে। মৃত্যু বিভীষিকা টপস্থিচ হ'লে তার ধ্রুব জ্ঞানের উৎপ্পত্তি ঘটে। তখন সে সত্যকে বিশ্মৃত হয়ে পাকাকে উপলক্কি করে থাকে। পরকালে তার কৃত্তর্মের হিসাব-নিকাশের পর যখন সে চাক্লুষ জাহান্নাম

आজকের দूनिয়ায় এটা সত্যিই বড় দূर्ख্যেগময় চিত্ज। তবু
 ইসলাম। তেরশ’ বছর আগে ইসলাম মানুষকে এ পাশবিক ক্ষুধার দৌরাষ্य থেকে মুক্তি দিয়েছে। সুতরাং এখনও মানব জাতির জন্য ইসলামই একমা্্ ভরসাস্থল। ইসলামই

[^14]মানুষকে আরার লোভ-লালসা মুক্ত করে উন্নত মানসিকতার
 অতীতেও দूনিয়ার মানুষ আজকের মতই অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমেছিল এবং জৈবিক ভোগ লালসায় ডুবেছিল। সেদিন আর এদিনে কোনই প্রার্থক্য নেই। ইসলাম এসে মানুলের ভেতর আমূন পরিবর্তন এনেছিল। তাদের নৈতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি দিল। মানব জীবনকে একটি आদর্শ লক্ষ্য গতিশীলতা ও প্রাণ-চাঞ্চল্য দান করল। তাদের ভেতর সত্য ও কল্যাণ এর জন্য সু-কঠিন চ্যাগ ও সং্थামের প্রেরণা সৃষ্টি করল। ইসলামের आওতায় মানবতা বিকাশ পেন উন্নত হ'ল এবং প্রাচ্য ও পাচাত্য সর্বত্রই মানুষের মন্ন ও মানসে এল এক গতিশীল প্রাণচাঞ্চল্য।
কোন অन्याয় বা অनিষ্টকর শক্তিই ইসলাম্মে এ দুর্জয় অ্গগতির অন্তরায় হ'তে সাহসী इয়ন্সি। ফলে মানুষের জীবন দর্শনে এল এক বৈপ্ৰবিক পরিবর্তন। এভাবে ইসলামী দুনিয়া অনাগত কালের মানুষের জন্য আলো বিতরণ কেন্দ্র হয়ে তাদের অগ্রগতি ও উন্নতির দিগন্ত উন্মোচিত করল। ইসলাম কখনও নৈতিক কদাচার যৌন উচ্ছৃংখলতা ও নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। এর অনুসারীরা আরर्শচ্র্যত না इওয়া পর্যন্ত চমৎকার ও কল্যাণকর জীবনাদর্শ্শের প্রতীক ছিল এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল তারা অনুকরণ যোগ্য মহান চরিত্রের অধিকার্গী। তারা ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী ও জৈৈৈিক ভোগ-লালসার শিকার হ’ল যখন, তখন আল্লাহ্র অপর্রিকর্তনীয় বিধান অনুসারে তাদের সকল শক্তি জ গ্গীরনের পরিসমাপ্তি ঘটল।
অधूना ইসলামী आक्দোলन मिन দিन শক্তিশালী इয়ে উঠছে। অ্তীত থেকে তা প্রেরণা পাচ্ছে। বর্তমানের সষ্ভাব্য সকল ঊপায়-ঊপকনণ ঢার শক্তি যোগাচ্ছে। স্থির দৃষ্টি রয়েছে সকল ভবিষ্যতের দিকে। এর যেমন রয়েছে বিরাট প্রচ্ছন্ন শক্তি, তেমনি রয়েছে উজ্জ্gল ভবিষ্যত। কারণ এর রয়েছে যাদুকর্রী ক্ষমতা। একদা যেভাবে তা মানুষকে টৈৈিিক লালসা 3 পাশবিক প্রবৃত্তির বাঁধন মুক্ত করে উন্নতত নৈতিিকতার দ্বারা পৃথিবীর রুকে সুদৃঢ় ভিক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তাদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত করেছিল স্বর্গ লোকেরও উর্দ্ধষ্ঠরে, আজও ইসনাম মননমকে সেব্রপ উন্नত করতে পারে 'b यাদেরকে আল্মাহপাক আর্থिক স্বচ্ছলতা © শারিরীক সুস্থতা দান করেছেন, ঢারা यদি তাদের সময়গুলিকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের স্বার্থে দুনিয়ার কল্যাণ্ণ ব্যয় করততেন, তাহ'ঢে জগৎ সংসার উপকৃত হ'ত। কিন্ডু বর্তমান সমাজ্েে ঠিক তার উল্টো চেহারাই আমরা দেখতে পাই। স্বচ্ছল লোকেরা আরও পয়সার নেশায় বিভোর হয়ে দুনিয়া উপার্জনের প্রতিযোগিতায়़ नেমেছছন। ফলে সমাজের বিপর্যয়ের জন্য অন্যদেরু তুলনায় তাদেরই ভূমিকা বেশী দেখা যায়। অথচ এখুলি তাদের কোনই কাজ্জে লাগবে না। आল্মাহ বলেন, নিিয়ই




## প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

-আক্ুুর রাযযাক বিন ইউসুফ*









যথন আদম (অ!ঃ) পাপকে স্বীকার করে বললেন, হে প্রডু! আমি তোমার নিকট মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে ক্মা প্রার্থনা করি। তুমি আমাকে ক্সমা কর। ত্খন আল্পাহ বললেন, হে आদম! তুমি कि করে মুহাম্মাদকে চিনলে? অथচ आমি তাকে সৃষ্টি করিনি। आদম (आঃ) বললেন, হে প্রভू! यখन पूমি आমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলে এবং আমার মষ্যে তোমার পস্স থেকে আষ্মা সংযোজন করলে, তখন আমি জামার মাথা উত্তোলন করে দেখি
 -الله आমি ভাবলাম অবশ্যই आপনি आপনার নামের সাথে এমন ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করবেন, যিনি সৃষ্টিজীবের মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। অতঃপর আद্মাহ বলজেন, আদম তুমি ঠিক বলেছ। निচ্ঠয়ই তিনি সৃষ্টি জীবের্গ মধ্যে আমার নিকট সনচেয়ে প্রিয়। তুমি আমার নিকট তার মাধ্যমে क্ষমা চাও। অবশ্যই आমি তোমাকে কমা করন। আর মুহাম্মাদ না হ'লে आমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম্ না’।




ابوداوّد
‘ইমাম आবুদাউদ নবী কর্রীম (ছাঃ)-এর কতক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন বে, বেলাল (র্রাঃ) যথন ইক্দামত আরষ্ভ করেেন

[^15]

 বলার্র কোন ভিত্তি নেই। ${ }^{8}$
(8)

‘যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত কর্রল সে ঐ ব্যক্তির মত যে আমককে জীবিত অবস্থায় দেখল’।


 الدار تـطنـى وفى رواية عن انس مـــرنـــوعنـا لاَ

 إسْنَادُهُ وَاهِ جِدْا "আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) आমার निকট आসলেন, তখन आমি সূর্ख্রে তাপে পोनि গর্নম করছিলাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্মমায়রা এই কাজ কর না। কারণ এই পানি কুষ্ঠ ব্যধির জন্ম দেয়। ${ }^{\text {b }}$ অন্য এক বর্ণनায় আনাস (রাঃ) बেকে মারফৃ সুদ্রে বর্ণিত রढ়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, সূর্যের তাপে গরম পানিতে গোসল কর না । কারূণ এই পানি কুষ্ঠ রোগের জন্ম দেয়’।
[চनCa]





## সবাইকে স্বগগতম

## जान ঢाका नয जाজশाश्रीज़ बचन

 পাভয়া যারে ঢাকার শিষ্টিআমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্মানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।
বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

## जর্জা ञ সিষ্टि यিッनী

आল-হাসিব প্লাজা, গণক দড্রা, সাহ্বে বাজার, রাজশাহী
শাপলা প্লাজা, স্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাইী।

## ছাহাবা চর্রিত

## আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)

-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
হযরত আব্দুল্মাহ ইবনে উন্মে মাকতূম (রাঃ) একজন অन्যতম জলীলুল কৃদর ছাহাবী ছিলেন। যার জন্য নবী করীম (ছাঃ)-কে মহান আল্পাহুর পফ্ষ থেকে সাবধান বাণী ऊনতে হয়েছিল। তিনি অন্ধ ছিলেন। নবুঅতের প্রথম যুগে মক্কা জীবনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সেই গর্বিত ছাহাবী যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৬টি আয়াত অবতীী रয়েছে। ${ }^{3}$

## নাম ও বংশপরিচয়ঃ

তাঁর নাম আব্দুল্নাহ। কারও কারও মতে ‘আমর। ${ }^{2}$ মদীনাবাসীদের নিকট তিনি আব্দুল্নাহ আর ইরাকীদের্র নিকট আমর নামে পরিচিত ছিলেন।
তাঁর পিতার নাম ক্বায়েস ইবনে যায়েদাহ ইবনে আল-আছাম ইবনে রাওয়াহা আল-ক্দারশী আল-আমেরী। ${ }^{8}$ মাতার নাম আতেকাহ বিনতে আবদিল্লাহ বিন আনকাছাহ বিন আমের বিন মাথযূম বিন ইয়াক্ূযাহ আল-মাথयূমিইয়াহ। ${ }^{8}$ তাকে (আতেকাহ) "উম্মে মাকতূম’ (অষ্ধের মাতা) বলে সম্বোধন করা ছ’ত। কেননা তিনি ছেল্ে আব্দুল্মাহ্কে অন্ধ জন্ম দিয়েছিলেন। সেখান থেকে আব্দুল্মাহ্রেক ‘ইবনে উત্মে মাকতূম’ বলা হয়ে থাকে। আর এ नाমেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর আয্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)-এর মামাত ভাই ছিলেন। ${ }^{\text {º }}$

## ইসলাম গ্রহণঃ

সূরায়ে ‘আবাসা’ নাযিল হওয়ার পূর্বে অথবা পরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও তিনি যে প্রাচীন মুসলমান ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি সে সব মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন যারা মক্কায় নবুঅতের

[^16]সূচনা লগ্নে ইসলাম গহণ করেছিলেন ।
নবুঅতের একেবারেই প্রাথমিক সময়ে মহানবী (ছাঃ) এবং মক্কার কাফেরদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন ছিল যে, রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) তাদের নিকট নির্দ্ধিধায় গমন করতেন এবং তারাও তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর কথা শোনত। সে সময়েরই ঘটনা। একদিন প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর মজলিসে আবূজ্জেহেল, উৎবা, শায়বা প্রমুথ অনেক কুরাইশ সরদার বসেছিল এবং তিনি তাদের নিকট অত্যন্ত তুরুত্ম ও মনোযোগের সজ্গে হকের তাবলীগ করছিলেন। ইত্যবসরে একজন অন্ধ মানুষ মহানবী (ছাঃ)-এর মজলিসে হাযির
 আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে হেদায়াতের পথ বলে দিন’। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাত্মে বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ইবনে উম্মে মাকতূম এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কুরআনে হাকীমের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করল্েেন এবং সঙ্গে সঙ্چে আরय করলেন, يارســول اللّه علمنـى مما علمك الته ‘হে আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে সেই ইলম শিখিয়ে দিন, যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন’। কুরাইশ নেতারা ইসলাম গ্রহণ কর্পুক এ আকাঙ্ফা রাসূল (ছাঃ) পোষণ করতেন। এ জন্য তিনি অত্যন্ত মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছিলেন। আর আশা করছিলেন যে, তাদের মধ্ব্যে কেউ বা ‘হক’ গ্রহণের সৌভাগ্য্য অর্জন করবে। «মন সময় একজন অ尺্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনায় বাধা দানকে তিনি পসন্দ করলেন না এবং তিনি তার প্রতি তেমন কোন তুব্পুত্ব না দিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখলেন।
তথন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন "অহি’ অবতীর্ণ করনেন-


[^17]

‘তিনি ড্রক্র্ভিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ， ঢাঁর কাছে অক অন্ধ আগমণ করল। জাপনি জানেন কি সে হয়ত পরিষ্দ হ’ত অথবা উপরেশ গহণ করত এবং উপঢেণ তার উপকার হ＇ত；উপরন্ত্ত ৫ বেপরোয়া， आপানি তার চিত্তায় মশগূল। সে তদ্ধ না হ＇লে আপনার কোন দোষ नেই। যে आপनার কাছে দৌড়ে आসল এমতাবস্থায় যে，সে ভয় করে। শাশ়নি তাকে অবজ্রা করলেন। কখনো এর্রপ করবেন ，টो উপদেশবাণী। অতএব यার ইচ্ছা এটা অ্মল রাখবে। তা এমन ছহীফায় निপিবদ্ধ，या উচ্চ মর্শাদাসম্পन্ন அबিত্র। আর এটা
 উপরোক্ত ‘অহি’ অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল（ছাঃ）आাব্লুল্লাহ ইবনে উন্মে মাকতূমকে খুব সম্মান করততেন，মজলিসে বসাত্তে，কুশলাদী জিজ্ঞেস করতেন এবং প্রয়োজন পূরণ করত্তে $1^{\text {po }}$ মজলিশে উপস্থিত इ＇লে তিনি তাকে দেখে বলতেন，‘এ ব্যক্তিকে মারशবা বল। তার কারণেই আল্মাহ আমাকে উপদেশ দিয়েছেন’〉ゝ

## रिज़ज：

রাসূन（ছাঃ）ও মুসলমানদের উপর কুরাইশদের কঠোরত！ ও অত্যাচারের মাত্রা यখन সীমা ছেড়ে গেল，আল্পাহ তা‘আলা তথন মুসলমানদ্রেরকে হিজরততর অনুমতি প্রদান করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতৃম ছিলেন তাদেরই একজন याরা খুব দ্রুত দ্মীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি মহানবী（ছাঃ）－এ্রর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই হিজ্নত করেছিলেন। তিনি এবং হযরত মুছ＇আব বিন উমাইর（রাঃ）ছাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা থেকে মদীনায় উপনীত হন।
তিনি মদীনায় পৌছে ব扁 মুছ আব ইবনে উমাইরকে সাথে নিয়ে মানূষের বাড়ীতে গিয়ে কুরআন ও আল্ধাহ্র দ্বীন শিক্ষা দিতে তর্রু করেন। হযরত বারা ইবনে আযেব্（রাঃ） বলেন，রাসূল（ছাঃ）－এর ছাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম， হিজরত কর্রে মদীনায় आমাদের নিকট আসেন মুছ আাব বিন উমাইর ও ইবনে উন্মে মাকতূম（রাঃ）। তারা মদীনায় এসেই আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে ষর্পু কর্রেন । ১৩

[^18]সুতরাং তিনি সেই সৌভাগ্যশালী মুহাজির ছাহাবীদের অन্যতম যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন－

＂আর যারা সর্বধ্রথম হিজরতকারী 3 आন্মছারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে，আল্মাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সত্তুট্ট হয়ছেন এব；তানার্ড তাঁর প্রতি
 কানनকুঞ্জ，যার তলদেশ দিক়ে প্রবাহিত প্রস্রবণ সমূহ； সেখান্ন তারা থাকবে চিরকাল। এটা মহান কৃতকার্যতা’ （丁ওবা ১০০）।

## মুয়াयৃযিন ইবনে উঞ্মে মাক্ূৃমঃ

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী（F：\％）v প্লাহ ইবনन উণ্মে মাকতृম ও বিলাল ইবনে बাবাহকে ম अলমানদের মুয়াयযিন निয়োগ করেন। তারা দু’জন ছ্কেন মুর্গিম উশ্মাহৃর প্রथম মুয়ায়যিন। কথনও रबডত বিলাল आयान দিতেন আর হयরত ইবনে উর্মে মাকতূল ই কुামত দি？তন। আবার ক্থনও ইবনে উম্মে মাকতূম আयাণ fिতেন আর হযরত বেলাল（রা！ঃ）ইক্দামত দিত্নে ।৪
রামাযান মাসে হষরত বিলাল（র！ঃ）সাহরী আ心য়ার জন্য প্রথমে আযান দিতেন আর হ্যরত ইবনে উণ্মে মাকছৃম সাহরীর শেয় সময় অর্থাৎ কজররর আযান দিঢ্রেন। ইবনে উत্মে মাকতूম（রাঃ）－এর आयान শুনে নোকেরা খíনাপিলা বक্ধ করে দিত। রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）বढেন，‘বেলাল রাত্রে आयान দিলে তোমরা খানাপিনা কর，गৃতক্ষণ না ইবন্ ঊম্মে মাকতূম ফজরের আयाন দেয়＊। ${ }^{2 ৫}$

## সুজ্জাহিদ ইবনে উক্মে মাক্ডূমः

হিজরতের পর জিহাদের সিলসিলা ৩ৰু হ＇ল！এ সময় হযরত ইবনে উর্মে মাকতৃম（রাঃ）এর অন্তরেও আল্মাহ্র রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণের সীমাহীন আবেগ সৃষ্টি হ’ল। কিন্তু নিজ্রের অক্ষমতার কারণে বাস্তবত তিনি যুদ্ধে অংশ নিতে পারতেন না। যখন নিম্নোক্ত আয়াত অবটীর্ণ হ’ল－


[^19]‘যে সব মুসলমান ঘরে অবস্থান করে তারা মর্যাদায় তাদের সমকক্ষ নয়，যাত্রা জান－মাল দিয়ে আল্মাহ্র রাত্তায় জিহাদ করে’（নিসা ৯৫）।

সে সময় হযরত ইবনে উম্ম মাকতৃম রাসূল（ছাঃ）－এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এ আয়াত অনে তিনি অত্যন্ত আফসোসের সাথে আরয করলেন，যারা যুক্গ করতে अসমর্থ তাদের কি হবে হে আল্মাহ্র রাসূল（ছাঃ）！তাঁর এ দুঃখ－ভারাক্তান্ত আকাज্খা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হ＇ল। পুনরায় অহি অবতীর্ণ হ＇ল－

‘কোনক্রপ ওयর সক্ল যেসব মুসলমান ঘরে অবস্থান করে， মর্যাদায় তারা তাদের সমকক্ষ নয়，যারা জান－মাল দ্বারা আল্মাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে’（নিসা ৯৫）।

আলোচ্য আয়াত অবতরণের মাধ্যমে আল্মাহ তা आলা হयরত ইবনে উণ্মে মাকতূম সহ পৃথিবীর সকল अক্ষম ব্যক্তিদের জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান করেন । ৬ হাল্যে ইবনে হাজ্ার ও ইবনে আক্দিল বার লিখেছেন，（এ আয়াত नাযিলের পর）হযরত ইবনে উন্মে মাকতূম（রাঃ） অন্ধ（মাযূর）হওয়ার কার্ণণে জিহাদে শরীক হওয়ার বোগ্য ছিলেন না। কিন্ত্র জিহাদ কী সাবীলিল্মাহ্তত অংশগ্যহণে তাঁর্গ এতই উৎসাহ ছিল্ল যে，কত্রিপয় যুক্ধে লোকদের নিকট থেকে ঝালা নিয়ে দু’কততারের ম＜্ব্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অটল পাহাড়ের মত নিজ্রের স্থানে म̆ँড়িয়ে थाকতেন। জौবन मानের $এ$ आবেগ রাসূল

মহানরী（ছাঃ）যখন নেতৃন্থানীয় মুহাজির ও আনছারদের সংগে নিয়ে মদীনার বাইরে কোন অড্যিযানে গমন করতেন， एখন ইবলন উম্মে মাকতূমকে স্থ্াভিষিক্ত করে যেতেন। এ সময় তিল মসজিদে নববীতে ছালাত্ ইমামতির দায়িত্ম পালন করত্তে। তিনি মোট ১৩ বার এ গৌরব অর্জন করেছিল্লেন ${ }^{\text {Db }}$
হিজরী চর্ডুদশ সনে দ্বিতীয় үनীকা इयর্রত ওমর（রাঃ） সিদ্ধান্ত নিলেলে পারস্য বাহিনীর সাথে একটি চূড়ান্ত যুক্ধের।

[^20]তিनि প্রদ্দেশের उয়ালিদের লিখলেন，لا تَدَعـوا أحـدأ لـ
 ＇যার একখানা হাতিয়ার，একটি ঘোড়া বা উ島ী অথবা বুদ্ধিমত্তা আcছ এমন কাউকে বাদ দিবে না। তাদের গত্যেককে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে’।

মুসলিম জনগণ হ্যর্ত ফাক্রকক আ＇যমের এ আহ্মানে ব্যাপক ভাবে সাড়া দিল। চতুর্দিক থেকে মানুষ বন্যার স্রোতের ন্যায় মদীনার দিকে আসতে লাগল। অক্ধ আক্দুল্মাহ ইবনে উম্মে মাকতূমও ঘরে বসে থাকলেন না। তিনি মুজাহিদদের কাতারে শামিল হ়়ে চढে এढেন মদীনায়। चলীফা ওমর（রাঃ）এই বিশাল বাহিনীর आयীর नियूক্ত করলেন হযন্নত সা＇দ ইবন্ন আবি ওয়াকাছ（রাঃ）－কে। যাত্রাকালে খলীফা তাঁকে নানা নিষয়ে উপদেশ দান করে বিদায় জানালেন।
মুসলিম বাহিনী যখন কৃাদেসিয়ায় পৌছল্ তখন হ্যরত আব্দুল্মাহ ইবনে উন্মে মাকত্হম বর্ম পরে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে সামলে এলেন এবং মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহনের দায়িত্̨ট ঢাকে দেয়ার আবেদন জানালেন এবং বলलেন，হয় এ পতাকা সমুন্নত রাখব，নয় মৃত্যুবরণ করব।

উল্লেথ্য，ক্বাদেসিয়া প্রান্তরে ম্স্লিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে যে প্রচ রক্তক্ষী্যী যুদ্ধ সংঘটিত হয় বিশ্বের সমর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরন। অবশেষে চূড়ান্ত যুদ্ধের ত্ততীয় দিनে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের মাধ্যচম তৎকালীন বিপ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য ও সর্বাধিক গৌরবময় সিংহাসনের পতন ঘটে। আর সেই সাথে তাওহীদের পতাকা উড়ত্রে থাকে जই সুবিশাল পৌত্তলিক ভূমিতে। ১৯

## জামা＇আঢত ছান্গাত্ন্ন প্রডি চাঁান্স উৎসাহ্：

হযরত ইবনে উর্মে মাকতূম（রাঃ）পবিত্র কুরআন মজীদের হাফেয ছিলেন। হিজরতের পর তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে লোকজনকে ক্ষিরাআত শিফ্পা দিত্তে। ছিলেন। মসজিদে নববী থেকে তার বাড়িটি একফ দূরে ছিল। পথ্থ নালা－নর্দমা ও ঝোপ－জংগল পড়ত। সব সময়ের জন্য ক্কেন সাহাय্যকারীও তার ছিল না। এত অসুবিধা সত্ত্রেও মসজিদে নববীতে জামা‘আতের সতে ছালাত আদায়ে তার সীমাহীন উৎসাহ ছিল। তিনি অত্যত্ত কষ্ঠ ग্বীকার করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতই মসজিদে নববীতে জামা‘আতের সাথ্রে আদায় করত্তেন।

[^21]

একবার তিনি রাসূল（ছাঃ）－এর নিকট আরয করলেন，‘（হ आল্মাহ্র রাসূল（ছাঃ）！কোন কোন সময় বাড়ী থেকে মসজিদে আসতে আমার খুব কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় आমি কি घরে ছালাত আদায় করতে পারি？হযূর（ছাঃ）বললেন， তুমি কি বাড়ীতে আयান ত্নতে পাও？তিনি বললেন，হ্যা उनতে পাই। आল্মাহ্র রাসূল（ছাঃ）বললেন，তাহ’লে ছুমি মসজ্রিদে এসেই ছালাত আদায় কর’ २১ অন্য বর্ণনায় ইক্দামতের শক্দ শোনার কथা এসেছে। অর্থাৎ আযান ও ইক্ধামত্রে শক্দ তার ঘর পর্যন্ত পৌছত। এ কারণণ তিনি অক্ধ इওয়া সর্ত্বেও ঘরে ছালাত আদায়ের অনুমতি পানनি। এর পর থেকে তিনি স্হায়ীভাবে অত্যন্ত উৎসাহেন সহ্গে পাঁচ ఆয়াক্ত ছালাত নিয়মিত মসজিদে নববীতে এসে আদায় করত্তে। অবশ্য হযরত ওমর（রাঃ）ঢাঁর খিলাফত কালে তাঁকে একজন পথপ্রদর্শক দিয়েছিলেন ।२२

## তাঁ্র বর্ণিত হাদীছ：

एযরত ইবনে উম্মে মাকতূম（রাঃ）বর্ণিত হাদীছের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে তিনি খুব বেশী হাদীছ বর্ণনা করেনनি। তাঁর নিকট থেকে হযরত আনাস ইবনে মালেক， জাব্দুল্মাহ ইবনে শেদাদ ইবনে आল－হাদ，যার ইবনে জাইশ，আবু যাযীম আল－आসাদী，আব্দুর রহমান ইবনে आবী লায়লা，आতিয়া ইবনে আবী आতিয়া，আবু আল－বুখতারী আত－তাঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ২৩

## সৃত্যः

কাদেসিয়ার যুক্ধে মুসলমানদের বিজয় সুনিপিত হ＇ল। অসংখ্য শহীদের প্রাণের বিনিময়ে এ মহা বিজয় অর্জিত হ＇ল। হ্যরত ইবনে উম্মে মাকত্মও ছিলেন সেই অগণিত শহীদের একজন। ${ }^{\text {® }}$

ওয়াক্দেদীর মতে ইবনে উন্মে মাকতূম（রাঃ）কাদেসিয়া यু⿸্ধে লড়াই শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন ।৫৫ তবে প্রথম মতটিই অধিক বিখ্দ। উল্লে丬্য কাদেসিয়ার যুদ্ধ ১৫ হিজরীর শাওয়াল মাস মতান্তরে ১৬ জিহরীতে সংগঠিত হয়েছিল। २৬

[^22]
## টপ্সংহারঃ

হয়রত আব্দুল্দাহ ইবনে উম্মে মাকতৃমের ঘটনাবহুল জীবনী থেকে আমাদের অনেক কিছ্রিই শিক্ষণীয় রয়েছে। ইসলাঞ্রের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসার নিকট অন্ধত্ হার মেনেছিল। আयान，জামা‘আতে ছালাত আদায়，জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্তে সীমাহীন উৎসাহ ইত্যাদি কোন কিছ্রতেই প্রতিবক্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। ক্বাদেসিয়ার যুদ্ধে তাঁর শাহাদত বরণই যার প্রকৃষ্ট উদাহর্ণ। অথচ আমরা যেন ক্রমশঃ ইসলাম থেকে বিমুখ হ＇তে চলেছি। আযান ওনেও มসজিদ পানে ছूটে যাই ना। দूनिয়াবী কাজ－কর্ম आমাদেরক্ক আধ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ४রে। জিशাদ ফ！ সাবীলিল্লাহ্তে আমাদের কোন আগ্থহ নেই। বাতিল শক্তি আমাनেরকে চারদিক থেকে অক্ঠোপাসের ন্যায় আাঁকড়়ে ধরেছে। আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কবলে পড়ে বিশ্বময় মুসলমানরা नির্যাতিত－নিপ্পেষিত হচ্ছে। অতএব মুসলিম ভাই！আর নিথর－নিস্তব্ধ বসে থাকার সময় নেই। জাগ্রত হউন！বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার এটাই মোক্ষম সময়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন －आंমীन।！

## बनए राठ <br> 

$\square$ বিয়ে সহ যে কোন অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা ।
$\square$ বর কনে বসার আলাদা（A．C．）কক্ষ
$\square$ শীতাত্প নিয়ন্ত্রিত কনফারেস্স ব্রুম।
［］চাইনিজ থাই ও দেশী খাবারের সুব্যবস্থা।
চাহিদা অনুযায়ী প্যাকেট সরবরাহের সুব্যবস্থা।

> সাब্नमा हाজा
> লক্ষীপুর, রাজশাহী
> ফোনঃ ৭৭১৯৯৮
> বাসাঃ৭৭৩৯৮৯

बた
মিসেসঃ মাফর্সংহা হক বেসা

মে ২০০০

## 























## মূল্যঃ- ৫০ টाকা ।





## यक्षा णियिलनाओ मूचयद

यে সমत्ठ মহিলার কোন সत্তান হয় না এবং সন্তাन নেওয়ার आশায় বহ রকম চিকিৎসা করেছেন কিন্ু কোন ফল পানनि, তাঁদের আর কোন হতাশার কারণ নেই।
 মাত্র কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই পর্ভে সন্তান এলে যাবে ইনশাআাল্লাহ। অनেক পরীকিত। याদের গর্ভ্ত সন্তান পড়ে য়ায়, তারাও যোগাযোগ কর্নু।

ডা8 সুহাল্যাদ এनাস্রু হক
ডি,এইচ,এম,এস, (ঢাকা) (রেজিষ্ার্ড) কলেজ বাজার, বিরামপুর।
পো৪ ও थাनা- বিরামপুর, ব্যেনা- দিনাজপুর।
 সংত্রেষ্ঠ यে কোন 7, বিना অभারেশনে অর্ষ, টিউমার,
 হাসপাতাল ঝেমৎ রোগীদ্লু চিকিলসা করা হয়।

## राभानो ज्ञारशज णिकिৎ्ना

হাঁপানী, গ্যাষ্টিক ও স্ত্রী-পুরুষ্যে যে কোন ধর্রনেব য়ৗন ব্যাধির চিকিৎসার্ন জন্য যোগাযোগ কর্পুন यदिद्ञाब সूহान्याप आय्यूम माब्बान्र (

## গद্বলা ঔखधानय्ग

ডাকঃ ঢাহেরপুর
যেলাঃ রাজশাझী-৬২৫১


## মিলেনিয়াম ইলেকট্রিক হাউস

এখানে সকল প্রকার বৈদ্যুতিক সর্জঞ্জাম একদামে নায্যমূল্যে খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় কর়া হয়।

প্রেঃ মোঃ রায্যহান উদ্দীন थাन (সাসूদ)
এ বুক/৫8 রেলওট্যে মাক্কেট
রেলগেট, রাজশাহী।

## 

## মাঢ়ি থেকে রক্স্মন্নণঃ কার্ণ ও প্রতিকার

\author{

- एষ্যাপক ডা: কে এ জন্গীল <br>  <br> 
}



 সকালের নাত্তা এবং রাক্েে খাবারের পর জালোভাবে দাত ব্রাশ করা উচিত। এর ব্যাতিক্রম হ'লেই দাতের ওপর্রিভণে খাদাক্া

 শক্ত হढ़ে এক বিশেষ ধরণের পাধরে পরিণত হয়। এীই পাথরই পর্যায়ক্রুমে দাঁতের গোড়ায় শক্তভাবে জমত্তে থাকে। শররবর্তীতে दि ছুদিন পর খাত্য়ার সময় এবং কशী বলার সময় মাত়ির সাথে ঘর্ষণের ফলে রক্তफ্লণ হয়। बই রোগকে বলা হয়
 এ৫লোকে বলা হয় ক্যালকুলাস। পের্রিওডেন্টাল মেমব্রেন মাঢ়ির সাথে দাঁতকে শক্ত করে রাথে। জিনজিভাইত্সিস রোগ দীর্घদিন थাক্লে এবং চিকিৎসা না করামে জীবাণুফুলো आাসে জাস্তে মাঢ়ির ভেত্রে ঢুকে ওই মেমব্রেনকে নষ্ঠ কর্রে দেয়। যার खলে প্রथম मাঁত্ের গোড়ায় পুঁজ হয় এবং দাঁত নড়ে যায়। অनেক ল্ষেত্রে দাঁত ফেলে দিতে इয়। তখন এছাড়া দাঁত র্মা করার কোন উপায় थাকে না। এই অবস্থয় দাঁচর প্রতিটি গোড়া ফুলে यায়। মুचে डীষণ দूर्গ\% হয়। बই রোগটির नাম হহ্ছ ‘পেন্রিওডন্টাইটিস’। আমাদের দেশে সাধারণ লোকজ্জন এই রোগটিকে 'পাইয়োর্যিয়া’ বলে জানে। তবে চিকিৎসা লেত্রে এই নামটির ততোটা শ্রুত্ত্র নেই।
জিনজিভাইটিস অন্যান্য কারণেও হ'চে পারে। যেমন-

 बना इয় "আলসারেটিভ জিনজিভাইটিস’। কিছू কিছ্ অनूখের্ন কারণে৫ দাঁতের มাঢ় থেকে রকক্তক্ষরণ হ'তে পারে। যেমনষ্কার্ভি, হেমোফিলিয়া, লিউকেমিয়া। যাদের মৃগী রোগ आাছে, তারা দীর্ঘদিন এ রোেের অমুধ খেলে তাত্ও মাড়ি ফুলে গিক্রে রক্তক্মুর হ"তে পারে। গর্ভবতী মায়েদের মাঢ় থেকে রুক্ত পড়া একটি সচরাচর घট্ন। । ব্রাশ করলে এমনকি নর্রম বা হালকা খাবারের সময়ও রকক্তুরণ হয়। এটাকে বলা হয় ‘‘্রেগনেণ্পি জিনজিভাইটিস'। মাঢ়ি থেকে রুক্ত পড়ার লক্ষণ দেখা দিলেই অবহেলা না করে নিকটস্থ একজন অডিজ্ দন্ত্ বিশেষজ্ঞের পরামশ নিতে হবে। কারণ সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা नা কর্নেে এ থেকে অনেক জটিন রোগ সৃষ্টি হ'তে পার্রে।
প্রতিকান্রঃ সকালে নাস্তার পর এবং রাত্রে খাবারের পর্গ পেষ দ্রারা দাঁত ব্রাশ করতে হবে। বেশীরভাপ দাঁত এবং মাঢ্̣ির জন্য मिডিয়াম ব্রাশ ব্যবহার ক<া উচিত। লস্মণীয় বে, ব্রাশের সাথে
 পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে। একচি বিষয় সকলেের মনে রাখতে হবে যে, সুস্থতার স্বার্থ্ৰি ১tি ख্রাশ ৩ बেকে 8 মাসেব্গ বেশী সময় ব্যবহার্গ কব্রা উচিত নয্স। কেনनা, বেশীদিন ব্যবशার
 হয়ে যায়। ব্রাশের মাथা সজ্র হ্ওয়া উচিছ্। বেন মাা়ির পেছন্নে দিকে পৌছত্তে পারে। माँতেন্ন মাঢ়িতে কান্নো পাথ্র দেখা দিলে
 দিলেই দ্রুত একজন দন্ত বিশেষজ্ঞের কাছে বিতে হৃে। এই पবস্ছাম দন্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা ক্কেলিং করিয়ে নিলেই খুব সহজ্জে এই
 কারণেই র্তক্স্মণ হয়ে থাকে তবে উপকার পাওয়া যাবে।
 থেমে প্রায় bo ভাগ রোগ সেরে যাবে। यাকি ২০ জাগ ভাল হবে
 নেই। তবে মাৰね মাब্সে দষ্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ইবে।

 কোন ఆমুধ এ রোগীকে (গর্ভবতী দাঁতের রোগী) খাও্যার্লা यাदে ना । উপরোক্ত চিকিৎসা সমূহের পরও যमि রক্ত পড়া বन্ধ না হয়, তরে রের্ডিসিন বিশেষজ্ঞ্রে পরামর্শ নিত্ত হরে। রক্কের বিভিন্ন পরীীশ্মা করেরে তিনি রোগ নির্ণয় করে চিকিষ্সা দেবেন।


## $\|$ সৌজন্যে: দৈनিক ইনন্রিমাব ৷

## रनथ प्रिश्र




 आর্রকাইডস অব निউরোলজিতে প্রকাশিত অক প্রতির্রেদনে বলা इয়েছে, প্যারাসিটামল, ज্যাসপিরিন এবং क्या<্েইল একস্গে সেবन করমে এক্ষের্রে বেশ চমংकात एल পাওয়া याय! এ কम्বিনেশন কেবन ব্যথাই কমায় ना, পাশাপাশি বমি বमि ভাব,


 তবে যেসব রোগীর বিশ্রাদ্মের প্রয়োজন হয় এবং যারা বমি বন্র, ডাদের এ গবেষণায় বিবেচনা कরা इয়নি। जिनভাबে प্রায়াল দেয়া হয় রোগীদের। গবেষকরা দেখেছেন, এ কর্রিনেশন ছ্রাগ
 মধ্যে কমে গেছে অথবা পুরোপুরিই সস্থ হয়ে উঠেছে। ৫০.৮



 তাছাড়া অत্তে চিকিৎসা ব্যয়ও কঝ্র আস্ছ অनৈক্चiनि।
 ব্যীনবাহিত রোগ যেমন গনোরিয়া, ক্ব্যামাইডিয়া, बইচজাইভিত্তে বিশেষ কার্যকর। গর্থু দুধ, নাद্রকেলের দूধ এমনকি মাত্দুদ্রুও য়্ষষ পরিমাণে এ ন্নেহজাতীয় পদাণ্থ পাওয়া याয়, या ব্যাকটেরিয়া র্রোধে বিশেষ কার্যকর।
 दिষগ্নতায় आাক্লান্ত হ'লে তা ডয়ানক হटয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি জন इপ্রিন্স বিশ্শ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন যে, বিষণ্নতা হ্রদরোগীদের হার্ট অ্যাটাকের শষ্কা চার্নণণ বাড়িয়ে দেয়।
 গবেষকরা জানিয়েছছন, যেসব শিত রাতে বাতি জৃাি্য়ে ঘুমায়
 সম্ভাবনা বেশি।

## भूष्ठि কथाः

प গোশতের মধ্যে হাঁ্ট অ্যাটাক সৃষ্টিার্রী কোলৌ্ট্রল রত্যেছে， মটরঙ̋টি়্র মধ্যে কোন কোলেট্টেরল নেই।
प অংক্রুরুক্ত अঁটির মধ্যে ভিটামিন－সি थाকে এবং ভিটামিন－সি－এর অভাবে কার্ভি রোগ হয় । অংকুরযুক্ত ש゙ঢি থেলে তা থেকে র্রফা পাওয়া यায়।
$\square$ ®ंটির মধ্যে প্রহর পরিমাণে ভিটামিন－এ বি এবং অन়ান্য ज্যুতুপূর্ণ অनिজ পদার্থ यেমন आয়রন，পটাসিয়াম এব？ ক্যাল্সসিয়াম ইত্যাদি থাকে।
 দেহের জन্য গ্রর়োজনীয় অ্যামিন্নে অসিড পাওয়া यায়।

বুট，ছোলা，মটরঙঁটি ইত্যাদি খাবার্র आণr ভালো করে ধুত্যে কয়েকঘট্টা পানিতে ভিজিট়ে রাখতে হবে। যে পানিতে এসব डिজিয়ে রাখা इয় সে পাनि পাन কর্木া ঠिक নয়।

ছোলা বা ऊँট बाতীয় थाদ্য डিটামিনসমৃদ্দ খাদ্য यেমন－ आনারস，টমেটো，মরিচ，পাতাকপি এবং ब্রাক্ি ইত্যাদির সজ্গে মিশিয়ে খেতে হবে।
$\square \square$ অँটি জাতীয় ঋাদ্য ভাল করে চিবিয়ে মিহি করে খেতে হবে। $\square$ রান্নার आগে ভিজ্জিয়ে রাখা যে ছোলা ও বুটের্র অংকুর দেখা यায় সেসব ছোলা ఆ বুট থেকে কম গ্যাস তৈद্রী इয়।


এখানে বিনেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা অস্ত্রপচার ও ডেলিভানী করা হয়। এক্স－রে，ই，সি，জি আলট্রাসনগ্পাফী ও প্যাথলজীর সু－ব্যবস্থা আছে।

## পরিচালকঃ নূর মহ্ন বেগম

ঠিকানাঃ ब্xেটার রোড，কদমতনা，রাজশাহী। ফোন ：११৩०৫०（অनूঃ）

গল্পের মাধ্যনে জ্ঞান

## প্রতোক বতু তার মৃজের 斤িকেই ফির্রে যায়

－विशइरूपनन सून्नो＊
 একটি পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থান কন্নত। কোন কাফেলা ঐ পশ্রে यাব্রা করলেই তারা তাদের উপর্ন চড়াও হ＇ত। बूট করে নিত তাদের্ন সমूদয় সম্পদ। आক্রমণ করত পथচারীদদর টপর। এদের ভয়ে শহরের জনসাধারণ সর্বদা ভীত－সজ্ত্তস্ত থাকত।


 করল। কেউ কেউ বলল，দস্যুদল এইভাবে यদ্ আর কিছূকাল অবস্থান করে তবে অদের সঙ্গ য়া্ধ করাও অসষ্ব্ব হয়ে পড়বে।
در ختكي اكنوى حرفت است ثاع

بنيروع شـخمع بـر آيد زجائع
راكر بــخنان دوزكار ش هلى

بكر دونش ازبيـن بـر نكسلى
سرجششمـه شايـد كذســتن بـه مـيل
چو چـورشـد نشايـد كرفـتن به پـيل
‘শে বৃদ্ছ সবে মাত্র গেড়েছে শিকড়়
টপড়াত্ পার্রবে কেহ দিয়ে সল্প জোর্ন।

অनোও পারবেनা তুলত্ত，इ＇বে বিফन।
অब्र পানির গতি ব\％্ধ কর থোরা চিযে পূর্ণ জোরে চললে হস্ঠিও ভ্সে যাবে নিজে।＇ অতःপর পরিকक्षना অনूयाয়ী ठাদের অनूসद্গান কন্রার জन্য একজ্জন গুপ্তচর ঠিক করা হ＇ল। যে সব সময় তাদের দিকে নযর
 কব্রखে গেলে তাদের্ব आক্তানা সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়। $এ$ সংবাদ

 পেত थাడে। গভীत्र র্ণাত্ত দস্যুদল নুট করে মালামাল নিয়ে यित্রে এসে ঘুম্রের কোমে চলে পড়ে। আা্গ এ নিদ্রাই इয় ঢাদের दाब।

 করে সক্ল দস্যুর হस্ত কাँটে বেঁধে ফেলन। সকালবেলা তাদের্গ সবাইকে রাজদর্রবারে উপস্থিত কর্रা ছ＇ল। রাজা বিনাদ্দিায়়্ তাদের্র মৃষ্যুদ্তের নির্দেশ দিলেন।
দেथা গেল তাদের্র মধ্যে একজন সুন্দর যুবক র্রয়েছে，যে কেবলমমাত্র নুতন যৌবনে পদার্পন করেছে। তাত্র গ৫দেশ কানন

[^23]ঢ অ্বলমাত্র नুত্ত সবুজ মেলায় ভরে উঠেছে। জনৈক উयীর f ोতডাবে র্রাজ সिৎহাসन চूম্বন করতः উক্ত যুবকের জন্য
 জীবन কানन इ'তে এখनও কোনজ্रপ ফन ভোগ কর্রেনি। তার্ৰ





$$
\begin{aligned}
& \text { هر تو نيكان نكيـرد بـر كه بـيـادش بداسـت } \\
& \text { تربيت نا إهل راحو كـردڭان بـر كنبدست }
\end{aligned}
$$

'ক্-জাত লডেনা কভু সুজনের শিক্কা
গোলের উপ্র গোন যেন অযোগ্যের দীা্শ।।
এদের্র বংশ-বুनয়াদ निর্মুম করাই উত্তম। কেননা অগ্নি নির্বাপিত করে জাংটা রাখা, সাপ মেরে উহার বাচ্চা পালন করা জ্ঞানীদের কার্य नC्र।

$$
\begin{aligned}
& \text { 'মেঘে यদি দেয় তেলে হায়াতের পানি }
\end{aligned}
$$

দুষ্টের সাব্ব কাল করনা ক্ষেপণ
নनखাকরা ३'তে চিনি পাবেনা কখ্।।'

উयীর বাদশার এসব কথা শ্রবণ করলেন। সুন্দর অভিমতের জন্য বাদশাকে ধन্যবাদ জঞাপন করলেেন এবং বললেন, বাদশাহ या बলেছেন সম্পূর্ণ সত্য; তবে ছেলেটি এথনও ছোঁ। यদি সে ঐসব দস্যুদের শিষ্ষা পেত তবে তাদের আচরণ ধরক এব: তাদের অর্ষ্যভুক হ"ত। অ4ম বাবার "ভিলাষ बই बে, সে পুন্যবানদের নিকট শিক্ষা গ্ণণ কব্রবে। চরিঅ্রবান হবে। কার্নণ দস্যুদের সীমাল্য়্মিতা ৫ বিদ্রোহিতার आচরণ बখনো হয়ত তার


 তার উক্তির পিহন্নে এই সব যুক্তি পেশ করলেন।
'নूহ (আাঃ) পুত্র यथन বদের্গ সত্ত্রী হ'ল
নরুঅতী বएশ তার ধ্বংস হয়ে পেন।
ชহাবাসীদের কুকুর লেখ মাত্র কয়েকটি দিন
পুন্যবানদের অনুসরণে হইল মানবাধীন’।

মत्ञ्री একথা বলাব্র পর বাদশার সश্গীদের মধ্য হ'তে आর্রো একদল লোক মন্টীর সাথে সুপারিশে শরীক इ'লেন। ছথন বাদশা এই বলে তার शুন মাए করে দিলেন যে, ফমা করে


## জানना কি বলেছিল র্মিলাটি বীর রোহুমকে

निब्रপায় निকৃষ্ট জানना কडू শক্রকে।
বহু দেথ্থে অ অল্প পানির সজ্প শ্রোতের টাতে
প্রবন হ'ছে উট বোঝা ড্রেসে গেছে বানে'।
অতঃপর্র ময্র্রী তার দলবলসহ ছেলেটিকে মহাজানন্দ ও পুর্কক্কারের

 বাদশাহ-ত্র থেদমত্তে আদব্ব ইত্যাদি বিষয় তাকে বিশেষভাবে






$$
\begin{aligned}
& \text { عاقبة كرك زاده كرك شود }
\end{aligned}
$$

সিংহ শাবক পরিশেশে সিংহ হয়ে যায় यमिও মানুশেজ সাথ্থে বুজরুীী সে শায়’।

 बররাচनায় ছেন্লiট বাপ-চাচাদের হত্যার ब্রতিশোধ গহণে সংকষ্পবদ্ধ হ’ল। একদা সুভোগ বুঝেে উযীর ও তার দুই পুত্রকে रত্যা করন এবং বस్ সম্পদ লুটে নিয়ে সেই পুরাতন পর্বত অुহায়
 পরিতাপের হস্ত দঙ্ডে ধারণ করতঃ বললেন,


$$
\begin{aligned}
& \text { نكوئت بـبدان كردن بـنا نست } \\
& \text { كه بـ كردن بـجاه نـيك مـردان }
\end{aligned}
$$

'কু-লোকের ভাল করা জানিবে কেমন
সু-লোকের মুদ্দ করার পার্রণাম শেমন’ ।

## 




 करा द्ग़।

## হাসপাতান ২৪ ঘন্টা খোনা থকে ও চিকিৎলা করা হয়

 ফোনः ৭৭১৪৮৫


## ২৫. নफুन কাপড় প্র্যিষানকালে দো"জাः



 কৃটওয়াতিন।



২৬. মৃত্যু বা কঠিন বিপদ কালে দো‘আাঃ



 মিনহা।
 সেসিকে প্রত্যানর্তন্কায়ী। হে আল্লাহ! ছুমি আমাকে बই বিপদে আশ্রয়দাও :্রবং এন্ন টত্তম বদা লাদান কর R
২৭. দুঃখ ও সৃকট কালে দাঁす!

 অান্যাগী৷

ব্রহমতের্র আশ্রয় প্রার্বনা কুরি (৭ বার্র) খ



উচার্রণঃ বিসমিল্মা-হিল্নাযী না ইয়াযুরুo যা'আা ই সমিহী শই য়ন ফিল আরযে ওয়ালা ফিস সাযা-ই; ওয়া হয়াস সামী'টন ‘আলীম।

 না এবং তিনিই র্ব্বশ্রেতা ও স্র্্ডাতা (৩ নার) 8

[^24]
## মব্তর্তে মুক্তিম্মুষা




যা आপনাদের ট টহাহ Mিব,



ী-যে দেখুন! দূর্রে চন্রুগ্রণ




























অजয়া




থোনা জাকাশের বূকে প্ৰেত কপোতের্কির্ভীক টড়ালের মতো মুক্তি।



 उनून！



মুক্তি কোন বানককর সুনভ প্রার্থना নয্র，＜ে কাদनেই পাওয়া




মুক্তি দूर्बড，ঢবুও তা হাত্রের মুঠোয়

## ব্রক্জে বণায় दাীায়

そ柿行身
ইচ্ম কর্লেেই আখ্তনকে বানানো যায় শীত্ল জল
জাকাশকে বানানো যায়ন নির্জন অড্রিসায়
সাপকে নাচানো যায় বা巾ীौর সৃরে।


जाর্－



এই মুক্তিন্র জনাই দিতে হয় সাগর সাগ্র রুহ্ত
এই घুক্তির জনাই ঘটীতে হয় হাयার হাयার্ন ক্৭িয়ামত

जडাগার্রা থোজে জাপনজ্জন
ঐই মুক্তির জনাই আজীবন টানতে হয়
জశত্রণাময় জ্রেন্ত্র ঘাनी



夕

কেবन কাজ্যিত মूজ্তির जनिবার্य जनूমিতি।
جाशाদूयो
－আতাউর রহমান জাগরদাড়ী আমিনিয়া মাদরাসা সাত্ষীরা।

মূর্তি পূজ্জার মোকাবিলায় মুসলিম নহে নিরশ
কবর পূজার পছ্ছা গড়ে বাৎসরিক হয় ওরশ।
সাজ্জজ্জায় মাজ্জার গড়ে
মানুষ যেয়ে সিজ্জদা করে
ঘুরে ফিরে চওয়াফ করে

শিরক হতয়ে য়ায় দুরস্ত।
স্থার্থ্থর লোডে নিয়াজ বাটে দ্ালালেরা টানে চরশ
যাদু বিদ্যার ব্যবসা জুড়ে，হ্হরপরী জুটে মোড়শ।
গর্স－ছাগন নিয়াজ দিলে
গদীনশীন নেশায় হিলে
দো＇আ করবে দু＇হাত তুলল
গান－বাজ্জনা নেশার তারে সোজা চলে যায় আরশ।

## फेकातो खूक नका

－ডা：এ，জি，সরकার
কৌমহনী বাজার，রাহ্রশাহী।
মোরা ইসলামী যুবক দল

> মহানবীর উম্মত

আল্মাহ্র নাদ্ম অন্তর মোদের সদা রহ্নে জাগ্রিত
মোরা মহানবীর উম্মত।

> জীন্নিকার চরে

ক্রযী－রোজগারর
চলে যারা ঔyু
সৎ পথে ধরে
শাস্তি অন্থেষায়ু অন্তর যাঁদের কাঁদে অবিরত
ম্যারা মহানবীর সেই উশ্মত।
দুনিয়ার সুখে নহি মোরা সুখী
সদা আখেরাত তরে রহি উম্মুখী
মাগিনা যমীন，মাগিনা বিভব
কডু ভূখা মানুষেরে দলি
মোরা যে সেই পথেই চলি।
মোরা ওমরের হাতের নাগা তলোয়ার খালেদের বাহ্ছ বিক্রম

মোরা মুক্কি পথের অগ্র সেনানী
সীমা লজ্खীর মহা यম।
মারা যাত্রা লঢ্নে নাহি খুঁজি পাঁতি
কোন গ্রহ্ টানে কিবা হবে ক্ৰতি
মোরা ইসলাম তরর করি প্রাণপাত
যত যালিমেরে করে টৎখাত
आল্মাহ্র यমীনে आল্মাহ্র বিধান
প্রতিষ্ঠা করিতে দ্রুত
মোরা মহানবীর উম্মত।
মোরা কুর্রানের বাণী রুক্কেে গ্ঁথিয়া
ছযীহ সুন্নার সুপण ধরিয়া
রচিব জীবনের গতিপথ্থ
小োরা ॐমানের বলে সদা বলীয়ান
মোরা মহানবীর উ－্মত।
মারা ভাই ইসলামী যুব দল
মর্দ্লে মুমিন গায়েবী বাজ
মোরা দুनিয়ার বুকে আনিব ফিরিয়ে
জাতির হারানো রাঙা তাজম

## नानार्शगঢদ্র পাতা

## গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম


 খোকন，রিপন，মীयान，मिऐ্ল，শপ্না，বিथী，ইতি，রত্রা，টম্পা，রাফা，
 ইডা ও সাথ্থী
［］কাषাই，অয়পুর্রাট बেকেঃ গোলাম রক্মানী，আল－হাদী，आবু রায়হান，আবু ত্দাহের，নয়ন，কাজল，खায়সান，আরিফুল，সুজন， জুడয়न，পার্পল্ন，রুযিনা，রেসমা，সেতু ও खেন্গী।

 ইসমাঈল，রনামুল্ হক，শাহাবুল，যাকির হোসাইন।



 পिয়ারা থাতুন，পলি चাতুন，ফার্शমিদা আখ্তর ও द্रुনালায়না।

 ऊ্र८েল，রনनि，সালমা অ জलील।
 হোসায়েন，স্ৰুশ্কিকার ব্রায়হান，नाशिদूল ইসলাম，মতীউল ইসলাম， ऊকুনুযयামান，इসাইন কবীর，সোহেল্ল রানা，আক্দু মান্নান，ছাদেকুল
 बलীल，মীयानूर রহমান，জোবার্রদুর রহমান，आनোয়ার হোসায়েন， শাহীন আক্তার，আশরাফুল করীম，আলমগির ও জাহাগীর আলম।
［］मिয়াপাড়া，র্রাজশাহী बেকেः রাসেল，র্রুবেল，শিশির，সাওन， সোহেন，শিমুল，মিशুन，মিলন，সোহাগ ঢারেক，পল্লাশ，সুমন，রাজ্জিব， অপু ও आরিফ।
［］গোদাগাড়ী，ব্রাखশাঠী बেকে：আকুল ওয়াদূদ，ফাद্রক হোসায়েন，


 রানা，জनीল，সোহেন，মাযাহাद्र户，আাদ্দল জাক্ষার মুকবুল，মুর্শশেদ， ফাক্গক，টমর ও আব্দুর রহীম।

 রহমান，সুজন，উজ্জ্জল，হেলাল，নयद্পম ইসমাম 3 সামীউল।

 দেলোয়ার，রাক্ধিব，মাহবূবুর রহ্মান，यিয়াউল，মিনার্রুল ইসলাম， यিয়াউর दহমান，দেন্লোয়ার হহাসায়েন，আবুল ওয়াদূদ，আजোয়ার হোসায়েন，মুস্তফ্小 কামাল，ফাद্গক，জাহাগ্িির আলম，আহসান হাবীব， মাইদুল ইসলাম，আব্দুল হাসিব ও স্হৃহ্মাদ ইমরান।
 রহমান ও রাশেদুল ইসলাম।

 আথতাহ।
 তाइ्यীদूর র্রহমান，মাহমূদूর द्रহমান এ আభ্সল মালেক।



 ইসলাম।
 নযद্রম্ ইসলাম ও ই্লিয়াস হোসাইন।
［］नয়াপাড়া，জামাनপু্ন बেকে：নাজ্রে ও শিফা।
গত সংথ্যার্গ সাধার্গণ জ্ঞান（কুর্নজান）－এর্ন সঠিক উত্ত্য
১．৩৭টি সূরা আছে।
২．সূর্রা नাস ख ফালাককে। এর অর্ধ आশ্রয় চাওয়ার দু’！़， সূরা।
৩．সূরা আছুর，নছর ও কাওছার। আছ্র－১০৩，নছ্র－১১০， কাওছার－১০b।
8．সূরা ইথলাছ ও কুরাইশ।
৫．नাবা，নাযি আহ ও আবাসা।
গত সংখ্যার্র সাধার্রণ জ্ঞানের সঠিক উত্তর
3．ন্ট ও পাইকড় গাছ।
২．আম，জাম，বরই，नিঢু 3 জলপাই।
৩．আমলকি，কামরাঙা，লেবু，পেয়ারা ও জলপাই।
8．नाর্রিকেল।
Q．পাথরকুঁচি।

## চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা（ক্রান）

১．＇निषয়ই সকল মানুষ অ্যতিন মধ্যে निर्मষ্জিত＇－এটি কোন্ সূরায় বলা হয়েছে？
২．পবিত্র কুরানের অনেকগুন্নে নাম আছে। অর্থসহ ৫টি নাম निश।
৩．＇ए্রূফে মুক্户াত্তা＇আত＇এর অর্থ কি？কুরুআनের কয়টি সূরা




## চলতি সংখ্যান সাধায্রণ জ্ঞান（প্রাণীজপ্）

১．পৃথিবীর সবচচঢ়ে বৃइৎ প্রানীর নাম কি？
২．পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণীর দৈর্ঘ্য ও ওজন কত？
৩．তিমি প্রতি ঘন্টায় কতদূর যেত্ত পারে？
8．তিমি একদিনে কি পরিমাণ থাদ্য খায়？
৫．তিমির হ্দপিণ্রের ওজন কতত এবং এতে কি পর্রিমাণ রক্ত बाढक？

## यাদু নয় বিজ্ঞান <br> [ভাই-বোন-এর সংথ্যা বের করার अভিনব কৌৗশল]

সূত্রঃ ১ম জন দ্বিতীয় জনকে মনে মনে তার ভাইয়ের সংথ্যা ধরতে বলবে, তারপর এর সঙ্গে ২ যোগ করতে বলবে। এবার যোগফলকে ৫ দ্বারা কণ করে ফলাফলের সজ্ছে বোনের সংখ্যা যোগ করতে বলবে। সর্বমোট প্রাশ্ত ফলাফলটি ১ম জনকক জানাবে এবারে প্রথমজন দ্বিতীয় জনের ভাই-বোনের সংখ্যা বনে দিতে পারবে।
পদ্ধতিঃ সর্বমোট প্রাপ্ত সংখ্যাটিকে ৫ দ্বারা ভাগ করে যে সংথ্যাটি থাকবে। সেটি হবে বোনের সংথ্যা। আর ভাগ ফলের সাথে দুই বিয়োগ করে যে সংথ্যাটি পাওয়া যাবে সেটি হবে ভাইয়ের সংথ্যা।
यেমন- ধরি ভাইয়ের সংথ্যা 8 ও বোন ৩।
$(8+২) \times ৫+৩=৩ ৩ ।$
এখানে ৩৩ কে ৫ দ্বারা ভাগ করনে অবশিষ্ট থাকবে ৩। আর অপরদিকে এটাই হবে বোনের সংথ্যা। ভাগফল হ’ল ৬। এবারে ৬ থেকে (পূর্বের যোগকৃত) ২ বিয়োগ করল্লে 8 रবে। আর এ 8 জনই হবে ভাই।

* তবে বোন ৫ এর বেশী হ'লে সূত্রট সামান্য পরিবর্তন করতে হবে।


## মানহানি

-আক্দুর রাকীব নওদাপাড়া মাদরাসা।
আজকালকার অনেক মেয়েই
অর্ধ-উল্গ হয়ে চলে
যুবক ছেলে দেখলে তারা
ছলাং বলাং করে।
দাবি তাদের একটি মাত্র
পরবে পোশাক এমন
যে পোশাকে সর্বপ্রথম
দেথ্থেছিন ভুবন।
পথে घাটে সকাল সাঁঝে
দেখবে তোমরা যত
সুন্দরীরা চেয়ে আছে
হৃুুম প্পেঁার মত।
মাথায় হেড পায়ে কেড্স
চোখে রঙ্লিণ সানগ্লাস
উশুংখল এসব আধুনিকার
নেইকো মেটেও লাজ।
ছেলে নাকি মেয়ে এরা
निर्ণয় ना জাनि
পুরুষের শার্ট প্যান্ট পরে তারা
করছে সজ়াতির মানহানি।

আহলেহাদীছ বীর
-আবু সাঈদ
নএদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।
आমরা আহলেহাদীছ বীর
অন্যায় কাজ দেখলে মোরা थাকিনা স্থি।।
কুরআন-হাদীছ বুরেও যারা
বলে সেটা মন্দ
তাদের মচ এ্রই জগতে
নেইকো কোন ভও।
ভ丹 শীরের দল-বলেরা
করহছ বাজ্ কাজ
তাদরর কথাই ওনে তনে
নষ্ঠ হয় সমাজ।
বেখানে সেখানেই থাক না কেন
ड® পীরের ভীড়

মোরা আহলেহাদীছ বীর।

## জিহাদী জোশ

-মুহাষাদ শফীকুল ইসলাম নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।
নাই কি তোর জিহাদী জোশ
ঈমানী তলোয়ার হাতে?
মুসলिম হয়েও ভীক্রুর মত
মার খাস বারে বারে।
সোনামনি সৈনিক হয়শও
হারিয়ে ফেনলি বল
একটু খানি বাধা এলেই
দেখাস নানান ছল।
বাতিন্লো আজ জোট বেঁধেছে
কত শক্তি কত বলে
তবু কি তুই ঘুমিয়ে রইবি
দুনিয়াদারীর্র ছলে?
ঘুম থেকে पুই উঠরে জেণে
তলোয়ার ধর আজি,
মর্রে ঢুই হবি শইীদ
বাঁচলে হবি গাযী।

[^25]
## সোনামীি সংবাদ

শाश वुन:

প্রषান উপদেষ্যা 8 মাওলানা ঋুশবুর আनী
উপদেষ্টা: মুহাম্মাদ রফ্ফীকুল ইসলাম
পর্নিচাबক $\stackrel{\text { মूহান্মাদ মকবুলা হোসাইন }}{ }$
সহ পর্রিচালক \& মুহাম্মাদ ফ্যযলে রাব্বী
সহ পর্রিচানক \& মুহাম্মাদ আমজাদ হ্যেসাইন
শাथা কর্মপর্রিষদ :
১. সাধারণ সম্পাদক : সিরাজ্জুল ইসলাম
२. সাংগঠনিক স্প্পাদক : তোকাयযল হোসাইন
৩. প্রচার সম্পাদক : আব্দুল ওয়াহ্হাব
8. সাহিত্য ও পাঠাগান : आব্দूল ওয়াহ्হাব অালী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক : মাস"উদ পারভেজ।

প্রধান উপদেষ্টা ঃ হাফ্য মুহাম্মাদ ইদরীস আনী
উপদেষ্ঠা 8 হাফ্যে नাयিসুभ্দীন
পর্রিচাপিকা \& नामिরা বেগম
সर भর্রিচাणिকা 8 नाসিমা খাতুন
সহ প'্রিচালিকা \& মাহমূদা आতুন
শাথা কর্মণ!্পিষদ :
2. সাধারণ সम्পাদিকা : צूলশিদা খাতুन
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ः নারগিস পারভীন
৩. প্রচার সম্পদিিকা ঃ মার্रুফা चাতুন

৫. স্বাস্ত্য ও সমাক্জ কল্যাণ সম্পাছিকা: আস্থিয়া থাতুন।
(১৭०) তাব্রাকুল (দঃপাড়া) আহলেহাদীছ জাম্ ‘ มর্সজিদ (বালক) শাथा, ক্ছেসাস, জয়পুরহাটः

উপদেষ্ঠা 8 घूহাম্মাদ আাদুল ওয়াহেদ আनी
পরিচাनক \& মুহামাদ ছানাউল্মাহ

## শানা কর্মপরিষদ 8

১. সাধারণ সম্পাদক : মুহাম্মাদ আবু নাছের
২. সাংগঠনিক সম্পাদক : মুহাম্মাদ আবু যাহের
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রিপন
8. সাহিত্য ও পাঠাগার : মুহা্মাদ হাবীবুর রহমান
৫. স্বাস্থ্ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ্ শিবলু ।
 बानाই, अয়्यभूর্तशাট8
প্রধান টপদেষ্ষা 8 মুহাম্মাদ শাহাজান আলী
টপদেষ্যা 8 মুহাম্যাদ ফयলুর রহমান
পর্রিচালক 8 মুহাম্যাদ মাস"'ডদুর রহমান

## শাথা কর্মপর্রিষদ:

১. সাধারণ সম্পাদক : আরাফাত হোসাইন্ন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক: আল-হাদী
৩. প্রচার সম্পাদক : মতীউর রহমান
8. সাহিত্য ও পাঠাগার : শশর আলী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক : শরীফল ইসলাম।
(১৭২) সভ্তোষপুর্র (বালক) শাহা, রাজশাহী:

প্রধান উপ্দে'ষা 8 মুহামাদ আমজাদ খান
উপদেষ্যা 8 মুহামাদ ছাদেকুল ইসলাম
পর্রিচালক \& মুহাম্মাদ এরশাদ আলী

## শাখা কর্মপর্রিষদ :

১. সাধারণ স^্পাদক ঃ আনোয়ার হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক : মুহা্মাদ র্রণি
৩. প্রচার সম্পাদক : মूহাষ্যাদ জনি
8. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ মুহাস্যাদ সবুজ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কন্যাণ সম্পাদক : মুহাম্যাদ শিমুন।
(১৭৩) সত্তোষপুর্र (বালিকা) শাখা, ব্রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্ঠা \& মুহাथাদ আমজাদ খান
উপদেষ্যা 8 মমহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলাম
প্्रिচালক 8 মूহাা্মাদ এর্রশাদ আলী
শাথা কর্মপর্নিষদ :
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্যাৎ মুক্তা vাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা : মুসাম্মাৎ রেযিনা থাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাদাৎ রওশন আরা
8. সাহিত্য ও পাঠोগার : মুসাষ্যাৎ বেবী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মুসাম্যাৎ যুন্नী।
(১৭৪) আইচপাড়া শাथা, সাতর্ষীরা৪

थ্রধাन উপদেষ্ঠা 8 মহহাশ্মাদ ইয়ারন্न ইসলাম
উপদেষ্টা : বি.এম. ফिরোय
পর্বিচালক 8 মুহাপ্মাদ হাসানুজ্জামান
সহ-পরিচালক : (১) आশাফাফयষयाমান
(২) জাহীদ হাসান সোহাগ।

## কর্মপর্রিযদ 8

১. সাধারণ সম্পাদক : মুহাম্মাদ শাহীনুযयামান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক : नाহিদ হাসান লিটন
৩. প্রচার্র সম্পাদক : খায়র্रল ইসলাম
8. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ হেহেদী হাসান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কন্নাণ সস্পাদক : মুহাশ্মাদ মহিবুল্ম্যাহ্,

প্রধান উপদেষ্ঠা 8 মাওলানা আद্দूর রহীম
উপদেষ্যা 8 মুহাপাদ আব্লু মেমেন
পর্রিচালক 8 রহমতুন্মাহ

## কর্মপর্রিষদ :

১. সাধারণ সম্পাদক : আমীব্স হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক : খলীীনুর রহমান
৩. প্রচার সম্পাদক : লোকমান
8. সাহিত্য ও পাঠাগার : আলমগীর
৫. স্বাস্থ্য ৩ সমাজ কল্ন্যাণ সম্পাদক: হাসান ।
(১৭৬) बাকিয়ার্রচ (মধ্যপাড়া) বাষিকা শাখা, বুড্ডিচধ, কুমিন্লাঃ

প্রধান উপদেষ্ঠা : মাওলানা আব্দুর রহীম
টপদেষ্ঠা 8 মুহাম্মাদ আব্দুল মোমেন
পর্রিচান্िিকা $\&$ सूসাষ্যাৎ যয়नाাব
কর্মপब्रिষদ সদস্যা 8
১. সাধারণ সম্পাদিকা : তাসলীমা
২. সাইগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শরীखা
৩. প্রচার সম্পাদিকা $\&$ জান্নাতুল কেরদাউস
8. সাহিত্য ও পাঠাগার : রাযেয়া
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ্জ কল্যাণ সম্পাদিকা ঃ সুফিয়া।
(১৭৭) কোব্রপাই (এঠিম থানা) শাचা, বুড়িচৃ, ক্রমিষ্ఱাঃ প্রধান টপদেষ্ষা \& यহীরুল্ল ইসলাম

ঊপनেষ্যা : यাকির হোসাইন
প্রিচাকক 8 মুহাম্মাদ আলী হোসাইন

## "र्মপ্রিষা :

১. সাধারণ সম্পাদ্ক : আক্দুল ক্যাদেব্র
২. সাश्গঠনিক সম্পাদক : आমীद হোসার়़েন
৩. প্ৰচারু সম্পাদক : শরীীए হোসায়েন
8. সাহ্ত্যি ও পাঠাগার্র : র্রাসেল
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক : आক্দুর द্ৰহীম।
(১৭৮) কাকिয়ারচন্স (পুর্বপাড়া) বালক শাथা, যুড়িচৎ, कूमिळ्बाः
ब্রধান উপদেষ্টা 8 মूহাম্মাদ শইীদুল ইসলাম
টभদেষ্টা 8 राবीবूर द्रহ्মान
পর্রিচালক 8 সাইखूল ইসनাম
दर्यপ\{्रिषभ 8
১. সাধারণ স্ম্পাদক : মার্যেদ
२. সাং্গঠनिক সম্পাদক : नयर্মহ্न ইসলাম্ম
৩. প্রচার সম্পাদক : শাখাওয়াত হহাসায়েন
8. সাश्ञि্য ও পাঠাগার : आবূ ইউসूফ
৫. স্বাস্ত্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক: শাহাদাত হোসায়েন।
 ক্রেণাण, অय্সপ্রহাট!

| প্রধ্রান \#পদেষ্ঠা | 8 মুহাম্মাদ আাব্দুর রহীম |
| :---: | :---: |
|  | 8 মুহাম্যাদ ইয়াকুব আলী |
| পর্রিচাबক | ঃ মুহাপ্মাদ ভরखगন আলী |
| কর্মপর্রিষদ : |  |

১. সাধাব্রণ সম্পাদক : এমর ফাক্গক
২. সাংগঠনিক সমম্পাদক : আরু হাসান आলী
৩. প্রচার সম্পাদক : आব্দুল্ জলীল
8. সাহিত্য ও পাঠাগার \& এরশাদ।
(১৮০) আল-মাব্সকাযুण ইসলামী কালमिয়া (বালক) শাचা, বাগের্মহাট৪

সহকাत्री भ<्रिচালক 8 ডাঃ মুহাম্মাদ শাফ্'আত কবীর কর্সপগ্রিষদ:
১. সাধারণ সম্পাদক : তাজ্জু ইসলাম

৩. প্রচার সম্পাদকঃ আল-আমীন হোসাইন
8. সাহিত্য ও পাঠাগার : মুহাম্মাদ হাবীবুদ্দাহ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কম্ন্যাণ সম্পাদক ঃ মামুন বিল্মাহ।

## সোনামণি প্রশিক্মণ

(ক) गত ৩J মার্চ রাজশাহী মহানগ্রীর বায়তুল आমান্য জাম্ম* মসজিদে কাজ্জিগঞ্জ ও হাতেম খাঁ এলাকার সোনামধ্দিদের निए़ এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্ম্টিত হয়।
প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ কত্রন সানামণি রাত্তশাख্ যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ নयद্পল্ল ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষౌণ লানামণি সংগঠनের নামকরণ, মমলমন্ত্র ও লাক্ষ_টদ্দেণ্যের উপর হাফফय ইদর্রীস आলী, সোনামরি সহ-পরিচালিক, রাজশাহী त्यেলা; उয় ও ছালাতের উপর মুহামাদ ওবায়দুর রইমান যুগ্ম আহবা৷ক, রাজশাহী যেলা যুবসংম; সাধারণ অানের উপর यিয়াউউল ইসলাম, সোনামণি সহ-পরিচালক রাজশাহী মহানগরী; পর্দা কর্র সুফল্ন,
 আयীযুর রহমান কেন্দীয় পরিচালক, সোন अनि, पত্যস্ত সুকর্রাবে প্রশিক্মণ দেন। প্রশিফ্ফণ শেষে প্রশিক্ষণণ উপ্র প্রর্মাতরের মাধ্যমে ৬ জন ছছন্গ ও ৬ জল্ল ন্য়কে বিজয়ী হিসাবে পুরস্কুত করা হয় । প্রশিল্ষণ পরিচালনা করেন মুস্তাফিযুর রহমান সহ-পরিচালক, সোনামণি, রাজশা৷, মহানগরী। উল্লেখ্য, প্রায় b০ জন সোনামণি প্রশিক্ষুণে জংশ গ্八弓্ত্ণ করে।
(ঋ) গত ১৩ই এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার রাজশাহী যেলার বাঘা থানার গপ্রারামপুর মণ্গ্যাম ओহলেরাদীছ জাম' মসজিদে বাদ
 गिবির অनুষ্ঠিত হয়। অতःপর 38 बপ্রিল বাদ ফজর্ন বলिহারে ८० জন, ও বাদ জুম'আ গগারামপুর-মণিগ্যাম জার্য‘ মসজিদে 80 জन এবং বাদ্ মাগর্বিব বাউশা হেদাওौপাড়ায় ৫० জন

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন সোনামণি কেন্ট্রীয়
 রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর হক, পিতা-মাতান इক, आা্্ীয়ী-স্বজনের হক, প্রতিবেশীর হক, नেত্যা ও বড়দেন হক, সকক্ল মুসলমানের इক 3 একজন মুসলমানের প্রতি জনা একজন মুসল্লমানের ৬টি

উক্ত প্রশিক্ষণণ রাজশাহী যেলা যুবসংঘ্রে যুগ্ম আহবায়ক ও সদস্য ওবাইদूর রহমান ও আব্দুল মুহাইমিন সংগঠনের উপর্র

টন্মেথ্য যে, প্রধান অতিথি গকারামপুর-মণিগ্রাম আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জাদ্র মসজিদে এবং আক্দুল মুহাইমিন পূর্বপাড়া জাম্ মসজিদে জুম'আর ঋুৎবা দেন।

## জোনাকী হোটেল এ৩ রেসুরেন্ট

आমরা সকাল, দুপুর ও রাত্রের উৎকৃষ্টমানের খাবার পরিবেশন করে থাকি। ভাত, বড় মাছ, ছোট মাছ, খাশির মাংশ, মুরগির মাংশ, বিভিন্न প্রকারের শাকসবজি, বিভিন্ন প্রকারের ভর্ত, বিভিন্ন প্রকারের ডান, পরিবেশন করি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্যাকেট খাবারও সরবরাহ করে থাকি।

পর্রিচালনায়ः জাদ্দুর্ द্রহমান
পদ্মা হোটেলের নিচে, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

## Cxixtrevthremt cr sood

## স্বদেশ－বিদেশ্য！

## ন্নিমাদেশে ডানতীয় মুদ্রার অবাধ बেनদেনः সীभাষ্ত এখন উন্মুক্ত

 চনছছ। তাও আবার সরকারী কর্মকর্তা－কর্মচারীদের ঘুষ হিসাবে
 লেনদেনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটি প্রত্যক্ কর্গা গেছে দেশের বিতীী়় दৃহত্ম স্যলবন্দর দিनाজপুরের্র হাকিমপুরে＇হিলি’ স্থলবন্দরে।
 ইমিগ্গেশন কর্ড্রপண সেখানে निজ্জেদের আইন চালু করেছে। সরকারী চেকৃশাস্ট ₹ंলেও সরאরের লেয়া পাসপোর্ট লারগ না
 भाসপৌ্ট氏ারী या ज्রীরা की निয়ে यাচ্ছে বा आসছছ का मেখার जবকাশ পান ना কান্টম्স কর্মীরা ：একইজাবে ‘হिলि’ বन्দর मिয়ে आมদাनी कরা মালামাল निয়ে প্রতিদিन শত শত ভারতীয় ট্রাক চেকপোস্ট अতিক্রম করে বাংলাদেশে एকছে। ট্রাকে প্রকৃত পল্স কী মাল आছে বা ঝৃতটূকু মাল आছে তা यাচাইয়ের ব্যবস্থা
 ঢোকা घাত্র ট্রাকের্গ হেনপার निर्मिষ করে দেয়া ভারতীয় ত্পপি

 তথ্য। এভাবে চলएছ ভানতীয় মूদ্রার অবাধ লেনদেন।

## শিদ্মা মষ্ত্রণালয়ের ১৩টি প্রকজ্পে অনিয়ম 380 কোটি টাকা সোপাট！

अनिয়ম，দূर्तীতি，ব্যাপক বিশৃখ্খলার শিকার एয়্যেছ শিষ্মা মন্তণালয়ের ১৩টি প্রকল্প। আর এতে 380 কোটি টাকা লোপাটের अडিযোগ উঠ্ঠেছে। প্যাপ্ত তদারকির अভাব，घन घन প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন，প্রকল্প তৈর্রি，তদারকি ও পরিচালনায়
 অবनान রাचার পরিবर्তে মুষ্টিমেয় কর্মকর্তার বিলাসবহूন


 দশায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সেই সঙ্গ পরিণড্ করছে অनিয়ম， দূর্নীতি आার মুট ছাটের অভয়ারণ্যে। প্রকল্পখুলো इচ্ছে নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যमिক तिদ্যালয়ের নবায়न ও উन्नয়ন बকল্প，
 लেট্রেপলিটন এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ম প্রতিষ্ঠান （সরকারী 3 वেসরকারী）উन्नয়न ब्वকল্প，১৬টি সর্রকারী কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিটটের উন্নয়ন，निর্বাচিত সরকারী কলেজে কস্পিটটার বিজ্ঞাन কোর্স চালুকরণ ও শিক্রক প্রশিক্ষণ প্রকল্প ও নঢুনভাবে জাতীয়করূণকৃত সরকারী มহিলা কনেজসমূহের উন্नয়़ন প্রকল্প，নির্বাচিত ৩৬৫টি বেসরকারী কढেজের উন্नয়ন প্রকশ্প，বৃহ্তর সিনেট，ফরিদপুর এবং উত্তরবক্গে কোন উপয়ক্ত স্থানে একটি কর্রে তিনটি সরকারী টিটিসি স্হাপন ও উচ্চশিক্ষয় निয়োজিত শিক্শকদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প，চট্র্র্যাম বিজাণীয় সদরে
 বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালুকরণ 3 সম্প্রসারণ（সরকারী ও





 380 কোটি টাকার आর্থিক অनিয়ম फেখতে পায়।

## ব্যাংক থেকে সরকারের রেকর্ড পরিমাণ ঋণ  অのশ র্রাস

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঢথকে সরকারের ঋণ গ্রহণ রেকু্ড প্রিমাণ বৃদ্ধি এবং অन্যদিকে বেসরকাडী ঋাত্তে ঋণ থবাহ জ্রাস পাওয়ায় बোট आভ্যত্তর্রীণ ঋনে নেসরকার্রী খাত্ত্ন অংশ ৭२．৫ শতাংশ থেকে
 প্রধমার্ধ্রে তুলনায় চল্িি অর্থবছরের প্র্রম ৬ মাসে সরকারের্রে नीট অণগহণ 8৩．\＆শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে সষ্ঞ্য় পब্রের মাষ্যমে জননগণের কাছ থেকে সরকারের সরাসরি ঋণ গ্রহণ বেড়েছে ৩ড শতাংশ। রাজন্ব আদায়ে মারাখ্ছক ঘাটতিত্তে স্ট অর্ধায়न সংকট এবং দুর্যল বেসরকায়ী বিনিক্রোেের প্রেক্ষিতে বাজারকে চাগ্গা রাখতে গিক়ে সরকারকে এ বিপুল অংকের ঋণ গ্গহণ কর্রতে হয়েছে। সেন্টার ফর্র পলিসি ডায়লগের（সিপিডি） তৈৈরী ‘বাংলাদেশের উন্নয়নের্র সমসাময়িক ইস্যু’ শীর্ষক चসড়া প্রতিবেhনে একथা বলা হয়েতে।
প্রতিবেদনে মুদ্রা খাতের্র উन्नয়ন পর্याলোচনায় বলা হয়，১৯৯৬ অর্থবহরে আత্যত্তরীণ ঋণের সম্প্রসারণ সর্ব্বেচ্চ পর্যায়ে উন্নীচ
 করে আসছিল। ১৯৯৭，’৯৮ ও＇৯৯ অর্থবহরে আভ্যুত্রীণ খণ ঘথাক্রনম সাড়ে ১৩，১২．৬ এবং ১৩．১ শতাংশ বৃ户্ধি পেয়েছিল। তবে এ সময়ে সরকারী খাতের ঋণ বৃক্कির পরিমাণ বেসর্রকারী याতের ねণ প্রবৃদ্ধির फুলनाয় অनেক বেশী ছিল। বিবেচ্য－ বছরে বেসরকারী খাত্তের গড় ১৩ শতাংশ ঋণ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে সরকারী খাত্রে ঝণ বৃদ্ধি পায় ২১．৩8 শতা！শ। এরপরও
 থাতে ছিন। ১৯৯৯－২০০০ অধ্বছর্রে এসে অবস্থার বড় ধরনের পর্রিবর্তন घটে যায়। এ সময় आভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পায় १．৪ শতাংশ। এর ম＜্যে সরকাड़ी vাতের ঋণ ২২．৩ শতাংশ（জ্রন ＇৯৯ এর ঢুলনায়）বৃদ্ধি পেনেও বেসরকারী খাতের ঋণের স্গিতি ৫．২ শতাংশ জ্রাস পায়। ফলে ১৯৯৯ অর্ববছরের শেশে মোট
 সেষানে ২০০০ অর্ধবছরের প্রধমার্ধ শেষে বেসরকারী খাতেন ঋণের অংশ ৬৪ শতাৃণশ নেমে আসে।

## জাল সার্টিফিকেট $\square$ দেশজুড়ে কাজ করহছে বिশান চক্র

জাল সার্টিফিকেট বा শিক্শাগত সনদপত্র তৈত্রীর সদর দखত্তর রাজধানী ঢাকায়। এর বাইরে চট্যাম 3 অन্যান্য বিডাগীয় শহর৩লোত্েে জাল সার্টিফিকেট কারবারী চক্রেন্গ যে বিশাল নেট ওয়াক ছড়িয়ে রয়েছছ ঢার নিয়শ্রণকাব্রী গড্ফাদাররা ঢাকায়


প্রডাবশাধীদের দলভুক্ত। সম্প্রতি সিআইডি পুলিভশর পৃথক দু’টি টিম র্রাজধানীর एকিরাপুল এবং bট্যা৷মর কোতোয়ালি थানা এলাকায় তল্ףাশি চালিয়ে প্রায় $৮$ হাयার জাল সার্টিएিকেট ও মার্কশিট আটকের পর এ বিষয়ে নানা অরনের চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া यায়।


 ঞাশ্বী টাকা উপার্জন করহে অবৈধডাবে। একই সূত্রে আরো জানা यায়, গত ৫ এপ্রিল বুধবার ভোরে সিআইডি পুলিশের একটি টিম
 সার্টিফিকেটসহ মোকাম্মেল হোসেন নামে ज্রক যুবককে গ্থেফ্ার করে। জাল भার্টিফিকেটের পাশাশ্যিশ জাল স্ট্যা্প তৈরীর


## এডিবি প্রতিবছর বাংলাদেশক্子 আড়াই হাবার কোটি টাকা ঋণ দেবে

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সক্গে উন্নয়নশীল বিশ্বের সদস্য হিসাভে বাংলাদেশইই সর্বপ্রথম 'দার্রিদ্য্য বিমোচনে অংশীদারিত্ম' সম্পক্কিড এক চুকি অই করেছে গত ৩রা এপ্রিল ২০০০। এ চূi্তির আওতায় বাংলাদেশ প্রতিবছছর প্রায় আড়াই হাযার কোটি টাকা এডিবি'র ঋণ সহায়তা পাবে। এ চুক্তিটে ২০০৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দার্রিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসরত মানুষের হার বর্তমানের $8 ৬$ শঢাংশ থেকে ৩৫ শডাংণে এবং ২০১০ সালের অধ্যে ২৫ শঢাংণে কমিত্যে আনার লক্ষ্য निর্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া স্কুনে ना যাওয়া ৫০ শতাংশ শিওকে ২০০৫ সালের মধ্যে ক্কেল মুখী করে ২০১০ সালের মধ্য্য নির্রক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গডাারও প্রত্য়য় ব্যক্ত করা হয়েছে এ চুক্তিতে।

## আইন-শৃঙ্খলা রহ্ষাকারী জনগণের বক্ধু भুলিশ বাহিনী যে পথে

(১) ডলান্র ছ্নিতাইয়ে পুলিশঃ গত ২৫ল এপ্রিল মস্পলবার্গ র্জাজধানীত ডনার ছিনতাইয়ের অভিম্যোে পুলিশের একজন সাব-ইअপোর এর্জন চাকুরীচ্যুত नায়েক গণধোলাইয়ের শিকার হয়েছে। জানা গেছছ গত ২০ এপ্রিল ঐ ২ ব্যাক্তি সহ মোট ৩ জন জনৈক তোবারক হোসাইন থসক্প (২২) নামের এক যুবকের নিকট থেকে ২৪ শ’ ডলার ছিনতাই করেহিল। ज্যেফ্তারকৃত এসবির সাব-ইभপৌ্টরের নাম হচ্ছে এম এ ফাতাহ। সে সিিটি এসবির ডে্যরা জোনে কর্মর্রত। অপরজন হঙ্যে পুলিশের চাকরীচ্যুত নায়েক তোতা মিয়া। ১৯৯৫ সালে অসতত্তার অভিযোগে তাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়- ২০ শে অপ্রিল বেলা ২টার দিকে মতিষিলিস্থ মানি এক্সচেঞ্জ থেকে چসর্রু 28 শ’ ডলার নিয়ে পপ্টনন্থ জনতা ব্যাংকে যাওয়ার প<ে দৈনিক বাংনা এলাকায় পৌছমে ৩ ব্যক্তি তার রিষ্সার গতি রোধ করে। যাদ্র মধ্যে ফাত্তাহ ও তোতা মিয়া ছিল। তার্রা অন্ত্র দেখায় ও ডিবির লোক বলে পর্রিচয় দেয্য। ঢোতা মিয়া তাকে মোটর সাইকেলে উঠায় ত্রবং ডিবি অফিসে নিক্যে যাবে বলে ए্মকি দেয়। কিস্তু তাকে মতিঝিলের বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়ে কাকরাইলস্ত চার্চের পাশের একটি গলিखে নিক়ে যাওয়া হয়। সেখানে ফাতাহ ও অপর এক ব্যক্তি আনেই উপস্থিত
 মামলা করার লূর্শíণ দেয়।
ब্র ঘটনার পর় খসৰ্রু ছিনতাইকারীীদের্র ধরার্ন জন্য রাস্তায় রাস্তায় घুরতে পাকে। जতঃপ্র গত ২৫৫ে এথ্রিंল দুপুরের দিকে পন্টনস্থ ঐ জनতা ব্যাংকক অiওয়ার পথে সে বায়তুল মোকার্ররম মসজিদের উজ্জর গেট্ট্য ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের পালের চাল্যের দোকানে অ ছিनতাইকারীদের চা খেতে দেথ্যে।

 উক্ত চায়ের দোকানে গিয়ে ফাত্তাহ ও তোতা মিয়াকে ধরে ফেলে बবং বেদম প্রহার করে খানায় সোপ্দ করে। ঢাদের বির্নুক্ধে


 রাজনৈতিক ব্যক্তি, সর্কারী উচ্চ পদস্থ আমলা এবং পুলিশ বিভানের কতিপয় কর্মকর্ডা রয়েছেন বনে অভ্বিযোগ উঠেছে।
(२) জীবनের মুল্য ১০ হাयার টাকা! জীবনের মূল্য মাৰ্র ১০ হাयाর টাকা। ১০ হাयার টাকা ना मেয়ায় রমনা थानার এক फ़ার্রোগার निর্মম নির্যাত্নের শিকার্র কালিম (২৮) নাম্মর এক তরতাজা যুবক গত ১৮ অध্রিল প্রাণ হারায়। জানা গেছে গত ৭ এপ্রিল মার্গরিবের্র ছালাতের পর কানিম বাসা থেকে বের্গ হঁ়় রাত্তায় এলে মাদকসেবী ও সপ্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত জাসু নামের পুলিশের এক ইনखর্মারের অগ্গুলি নির্দেশে রমনা थাनার
 ४রে রমना थानाয় निয়ে যায়। यमिও ঐ थाना বা অन্য কোন থानाয় তার বিব্রুক্ধে কোন মামলা ছিল ना। কালিমের মা ও এক দूলাভাই র্রাতে থানায় গিয়ে কালিমের অপরাধ জানতে চাইলে পুলিম জানায় যে, তার মানিব্যাগ থেকে হেরোইন সেবনের একটি পাইপ পাওয়া গেছে। এসময় এসআই आপ্দুল आनीম কালিমের পরিবাত্র নিকট ১০ হাযার টাকা দাবী করে। আর এ ১০ হাযার টাকা না দয়াই ছিল কালিমের মৃত্যুর কারণ। ৫৪ ধারায় কালিমের c্ফে্তার দেখিয়ে তিন দিনের র্রিমাখের आবেদন জানিয়ে সিএমএম কোর্টে প্রেরণ করা হয় পর্রের দিন ৮ই এপ্রিল। এরই মৃ্য কালিমকে রাতে थানায় বেদম প্রহার্র করা হয় মিথ্যা কथ্যা স্বীকার করার জন্য। শারীরিক অবস্থা দেখে आদালত তাকে রিমা৫ে না দিয়ে ঐ मिनই ঢাকা কেন্ট্রীয় কারাগারে প্রেরণ কর্নে। অতঃপর গত ১৮ এপ্রিল সে মৃত্যুর কোলে েলে পড়ে।
(৩) বিচিত্র ইজ্জার্যা! ব্যাpक পাড়ার্র কয়েকটি পয়েন্টে ছিনতাইয়ের জন্য পুলিশের কাছ থেকে ইজার্রা नিয়েছিল তিন ছিনতাইকারী। ইজারার মূল্যমান মাসে 38 হাयाর টাকা। বিনিময়ে ছিনতাই করার wনুমতি দিয়েছিল মতিঝিল পানার দুই দারোগা। গত ১৮ই এপ্রিল মগলবার তিন ছিনতাইকারী心্গেফতারের পর $এ$ ज অ্য বেরিয়ে आসে। মতিঝিল সোনালী ব্যা!क কপ্পেরেেট শাখার পাশ থেকে হান্নান, 'জनोল ও দুলাল নামের এই তিন পেশাদার্র ছিনতাইকারীকে গ্রেएতার কত্রে มতিঝিল থানার দার্রোগা নयब্नন্ল। ब্রেফ্তারের পর তিন ছিনতাইকারী ঢাদের ল্থেফ্তারের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে। তারা দারোগাকে জানায় মতিঝিল थানার দুই দারোগার সাথে তাদের চুক্তি হয়েছে। দুই দার্রোগা ও তাদের দুই সোর্সকে তারা মাসে

38 হাযার টাকা দিয়ে পাকে। বিनिময়़ ব্যাংক পাড়ায় নির্বিঢ্নে ছিনতাই করে।







 দায়িত্শীনগণ ডেবে দেঋবেন কি？－সম্পাদক।

## পুলিশের্র সজ্ৰ চরমোনাই সমর্থকদের সংघर्य $\square$ निহ्ত २

গত ২১ এপ্রিল অক্রবার্র নারায়ণগজ যেনার্র बন্দর্গ থানা এলাকায়

 বিবরণে জানা যায়－বিকেল সাড়ে ৩টiয় চরমোনাই পীর্রের শত শত সমর্থক দেওয়ানবাগ শরীফ উচ্ছেজ্রের দাবীতে পূর্ব নির্ধারিত সমাबেশে बোগ লেয়। বিকেল 8টার দিকক সমা＜েশ থেকে সহ্সাধিক লোকের বিক্ষেভ মিছিল লেও্যানরাগ শরীফ অভিনৃख্রে यাত্রা করলে পুলিশের বাধার नমूपীন হয়़। মিছিল্কোর্রীরা পুলিশের বাধা র্জচ্র্র্ম করে দেওয়ানবাগ শরীiফের আা্তানার দিকে এখঢে থাকমে পুলিশের সাথথ সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যাত্য় বিক্ষোডকারীরা দেওয়ানবাগ শর़ীফে হামলা，অগ্লিসংয়াগ এবং সংন্নগ্ন পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালায় ও আফন 《রিয়ে দেয়। পুলিশ প্রথমম নাঠিচার্জ，পর্রে টিয়াহকাাস ও שলি চালাতে থাকে।

 বिनिময় হয়। প্রত্যশ্মদর্শীরা জানায় টিয়্যের গ্যাস，বোমা বিए্কোরণ ఆ अलिর শব্দে গোটা এলাকা «কম্পিত হয়ে ఆঠে। ঢাকা－চট্যাম মহাসড়কে বিশাল যানজটের সৃi্টि হয়। শত শত যানবাহন আটা পড়ে পাকে। ऊুলিবিদ্দদের কয়েকজনকে ঢাকা মেডিকেন কলেজে ভর্ডি করা হয়। তাদের্র মধ্যে ইউসুফ ও জনুল হোসেন মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ এলাকার 8৯ জনকে এজাহারযুক্ত করে জनনিরাপত্তা আইনে সহস্রাধিক ব্যক্তির বিক্পক্ধে মামনা দায়ের করেতে।
উল্মেথ্য，গত কয়েক মাস থেকে চনে আসা দেওয়ানবাগী 3 চরমোনাই পীর্রের মুরিদদের মষ্যকার বির্রোষকে কেন্দ্র কর্র সৎघর্ষ্র এ পर्यন্ত ৫ জन निशত হয়েছে।

## মহাপ্রলয়ঃ স্রেফ Шজজ

৫ই মে ২০০০－এর ঢথাকথিত মহাপ্রলয়কে কেন্দ্র করে বিপ্মময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীनের দীর্ষদিনের গবেষণা，উত্বেগ－উৎকষ্ঠা আর জনসাধাব্রণের আতক্ষের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে অত্ত্ত সুন্দর आবহাওয়া ও শাস্তিপৃর্ণডাবে बই মে অত্বিহিত হর্যেছে।
 মানুষ। কোথাও কোন দूর্ঘটনা घটেनি। ধারণা কর্গা रয়েছিল সৌরজগত্রে ৫টি গ্রহ একইই সরল রেখায় ও খুব কাছাকাছি এসে

 তার্র উপ্রহ চাঁদ থাকবে ঠিক তাব্ন বিপরীত দিকে অঅন্গুন ক্রবে
 সৌরজগততর প্রধান আটটি সদস্য একটি সরলরেঞার উপর এসে मাঁড়াবে। আরার এর ফরেইই ঘটে যানে মহাবিপর্যয়। বিজ্ঞানীদের
 উफ্ছার জলোচ্মাস্，ভয়াবহ ভৃমিকম্প（১২ রৌ্ঠার Cক্কনে） ইত্যাদি অনেক কিছুই ঘটে যাওয়ার কথা ছিল সেদিন।
ভারऊীয় জটৈকক বিজ্ঞানী এই মর্মে আশi্কা করেছিলেন শে， 8 ঠो মে গভীর রাত থেকে ৫ই মে সকালের কয়্যেক ঘন্টার্র মধ্যে ৫ গ্রের মহাসংযোপ ঘটবে। बই মে অ্রহতলো পৃথিবীর প্রায় ৩০ ড্গিী এञञলে একই কৌণিক রেখায় প্রায় বার বার অবস্ছান কর रয়ে গিত্যে আবার চালু হবে। অার প্থিবীর এই গT্তি বিরুতিন ফलে यमि বৃহস্পাত গহ শনি থেকে এগিফ়ে যায় তাহ＇তল প্থথিবী উन্টো দিকে घুরতে থরু করবে। এতে পৃথিবীর आবর্তনের সাইক্বিক অর্ডার পরিবর্তিত হয়ে যাভে। एললে পর্দিন সूर्य পৃর্বদিক থেকে উनिত না হ্য় পफিग দিক থেকে উদিত হবে। উল্भেय্য，বর্তমানে একমাত্র ত্র গ্রহ ছাড়া আর সব ब্রহে সूर्य পূর্ব
 সেথান্ন সূর্य ওঠঠ পकितে। बবশ্য বাংলাদোশর
 সমর্মন করেননি। বাংলাদেশ অ্যাট্ট্রোনমিক্যাল এসোসিস্যেশন বলেছিল，একই সরল রোয় অহ৫লোর অবস্থানের এ ঘটनা আগেও বহ্বার ঘটেছে ভবিম্যতেও ঘটবে। মানুবের জীবনে এর্র কোন প্রভাব নেই এবং এর ফন্তে পৃথিবীতেও কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবেনা। তাছাড়া দেশের আলেম－ওনামাগのও ৫ই মে’র মহাब্বলয় প্রসক্ত জনগণকক বিদ্রাत্ত না হতয়ার आহ্নান জানিয়েছিল্েেন । তাঁরা বলেছিলেন，চন্দ্র－সূর্শ－ম্মহ－নक্ষত্র আল্মাহৃর্র একান্ত অনুগত। ফनে তাদের এক র্রেথাত্ডে প্ৗौছে यাওয়ায় पूর্ভাবনার কিছ্র নেই। তাছাড়া দনিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায়
 मঠিক সময় একমাত্র आद্वाহ्পাকই জানেন।
 শহর－বন্দর－গ্রাম－গঞ্জ কোথাও মাছামাতির কর্মতি ছিন্ না। একশ্রেণীর ধাকাবাজ এ খবরকে শুঁজি হিসাবে ব্যবহার করেছ্রিন গ্রামাঞ্টলের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল নানা ভীতি। কিছ্ন डe পীর তাদের মুরীhদের্রক ব্যাপক शারে নয়－নিয়াজ দেওয়ার आহান জানায় এ মহাপ্রলয় Cেকে যুক্তিন্ব জन্।। आয়োজন কর্না হয় দিनব্যাপী হালকায়ে যিকরের।
গৃথিবী ধ্নংসের आশংকায় তড়িe বিবাহ－শাদীর ব্যবস্থাও কর্না হয়। এক ঠাকুরগাঁ যেলাতেই তথन বিফ়ে রেজিষ্রি হয়েছিল ৭ হাযার। সেই সাথে ভাল থাবারের आয়োজন করা হয় বাড়ীতত বাড়ীতে। বিশেষ করে মিষ্টিন্ন দোকান ব্রায় শৃন্য হয়ে যায়। भর্তু গোব্ত বিজ্রি হয় রেকর্ড পরিমাণ। শ্রমজীবি মানুষ শহর থেকে निজ নিজ বাড়ীত্ত ফিরে আনে। ত্ত্রী－भুত্র आষ্মীয়－স্বজনের সাঝ্বে এক্সাথে মৃত্যুর প্রত্যাশায়। বিশেষ করে বেশী आতক্কিত হয় শি૯－কিশোররা। তারা $৭$ সময় মায়ের কোল ফেঁেে পাকে।
উল্লেখ্য，বৈজ্ঞানিকদের মতে নিকট অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছছিল ১৯৬২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ার্রী। आবার ভবিষ্যতে এমনট़ ঘটটে ২৬৭৫ সালে ২০শে মার্চ।


## বিদেশ

## ৩ জन ধनीর্木 আয় 8৮টি গর্রীব দেশের বার্ষিক आয়ের সমান

জেনেভা (ডিপিএ)ঃ বর্তমান পৃথিবীর মাত্র जিনজন ধনী ব্যক্তি এত সস্পদের মালিক, या 86 ঢた গরীীব দেশের্র এক বছরের आয়ের সমান। এই তিनজन ধनी পুंজিপ্পাতি इ'ढলनন, आমমরিকার
 সংস্থা ইউএ্রডিপি এই তথ্য দিয়েছে। উক্ত 8৮টি গর্রীব দেশে ৬০ কোটি মানুষ বসবাস করে। या বर্তমান পৃথिবীর এক দশমাংশ্রে সমান।
গ্রত ৩র্গা এপ্রিল জ্রেনেভাতে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান দারিদ্যের বিद্রুद্ধে উক্ত সংস্থা কর্তৃক আয়োজ্তিত আন্তর্জাতিক সc্মলনে উক্ত বিষढ़় আলোচনা হওয়ার कथा ছিল।



 করে প্ণিষীর মোট জনসংথ্যার সিকি মুসলিম জনগণ ও ঢাদের সরকারী নেতৃবৃন্দ সূদের বিব্রিক্রে জিহাদ মোষণা কর্পুন বিক্পের নেতৃতু ইনশাজাধ্মাহ আপনাদের্र হােে!- স্প্পাদক।।

## বিশ্বের ৯০ নাখ বনু आদম এখন ক্রীতদাস

ব্যাংক (এএফপি): জাতিসংঘের অপরাধ নিয়ন্রণ अধিদফ্তরেরে रिসাব অनूयाয়ী বর্ডমান বিচ্বে ৯০ লাখ বনু আদম মানব সম্পদ চোর্রা-চালানীদের ચ্য়্ররে পড়ে বিडিন্ন দেশে ক্রীত্দাস হিসারে মানবেত্র জীবन-यাপন করহছে। বিপ্বব্যাপী এই চোরাচালানী
 উঢোধন করততে গিয়ে জাতিসংঘ অপরাধ নিয়শ্রণ অধিদফতরের এক্সিকিউটিভ ডাইরেকট্রের প্রতিনিধি জন ওয়ান ডিজিক এই एথ্য थ্রকাশ কর্রেন।
তিनि বলেন, বিশ্যব্যাপী মানুষ বেচাককনার এই নোংরা আদিম পেশা এখন চৃত্গে উঠেচে। মানুষ এথন ছাগল-ড়ড়ার চাইতেও निকৃষ্টত্ম প প্ঠায় बেচাকেনা হত্ছ। এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাচার্র কর্রার সময় কোনক্রপ বিপদ দেখলে নিষ্ঠ্র চোরাচালানীরা তাদেরকে অসহায়ডাবে ফেলে রেথে পালিয়ে याয়। এমতাবস্থায় তারা अধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় সজ্রাসীদের সহজ শিকারে পরিণত হয় এবং প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার বিনিময়ে হেন কাজ নেই, যা তাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া इয় না। তিनि বলেन, বর্তমানে ৬ লাধ ৯০ হাयার শিষ কেবল এশিয়ার মাক্কেট সমূহে দাসবৃত্তি করছে। यাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই।
 এর একমাত্র সমাধান। চ্তিত্যাশীল সমাজ বিজ্ঞানীরা একবার এদিকে নयর দিবেন কি? -সশ্পাদক।।

## মোবাইল ফোনে আयান

উত্তর ইংল্যান্তের প্রেস্টন শহরের এক মুসলিম পরিবার বৃটেনের ২০ মাঈ্ মুসলমানকে ছালাতের আহান জানানোর জন্য তাদের মোবাইন खোনকোতে আযানের সংকেত পাঠানোর जক বিশেষ



 শেননছালাতে দেয়া হবে।

 পাওয়া याবে মুর্প্রিম ওট্রেব সাইট-WWW. PATELS CORNER SHOP. COM-41

## ভার্তে প্রতি घন্টায় একজন্গ অাহলা ধর্ষিত হয়

 বৃক্ধির পর জারঢের ধর্ষণ সংত্রাম্ঠ আইন্লর ন্যাপকু পরিবর্তনের आस्तান জানিয়েছে। রিপপার্টটির নयর ছ্নিল পার্রিবারিক





 উচিত। ভার্তের সরকারী পর্নিসংষ্যা• অनুয়ায়ী প্রতি घन্টায় ১ জন সহিলা ধর্ষিত হয়।

## आসাম মুসলমান ও गাদ্রাসাঋলো ক্রমবর্ধমান হামনার শিকার হচ্ছে <br> -ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ

ভারত্রে আসাম রাজ্যের রাজধানী গৌহাটিতে ৫০ হাযারের বেশী মুসলমান গত ১-8-২০০০ ইং তারিথে বিক্ষোভ ब্রদর্শন করে। তারা গোলযোপপৃর্ণ এ অঞ্ডনে কথিত পাকিস্তান সর্মর্থিত স্বাধীनঢাকামী যোদ্ধাদের্র সমর্থন কব্রছে এই অडিযোেে তাদের इয়রানি করার জন্য ভারতের্ব ফমতাসীন হিন্দू জাতীয়তাবাদীদেরর अভিযুক্ত করেজেন। তার্রা অভিযোগ করেন যে, এ অঞ্চলে মুসলমান ও ধর্মীয় শিক্মা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা ক্রমবর্ধমান হামলার শিকার হচ্ছে। সমাবেশে মুসলমানরা তাদের অধিকার রক্ষায় অগীকার ব্যাত্ত করেন।
সারা ভারত্তের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবৃক্দ এই সমাবেশে বক্তুতা কর্রেন। তাঁরা বলেন, মুসলমমানদের অধিকার आজ ভূনুধ্ঠिত। বিজেপি সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দू ও หর্মীয় সংथ্যাল্যুদেব মধ্যে বিডেদ ও অসন্তোষ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাত্ছ।
এদিকে ভারতে ম সলিম সংগঠনখढলার শীর্ষ সংস্তা 'জমঈয়তে-উলামা-ই-शिন্দ'-এর প্রধান মাওনানা आসাদ মাদানो अভিরোে করেন যে, ভারততের ক্ম বিজ্জেপি ও মিত্র গ্গপশুলো এ অঞ্চলে অর্যীক্কিক ও অन্যায়ভাবে মাদরাসাথ্লোকে তাদের আক্রমপের লক্যস্থির করেছে। তিনি বলেন, মাদরাসাঔলোকে পাকিস্তানের সামরিক গোয়ে্দা সংহ্হা-র 'आশ্রয়স্থল' হিসাবে অভিহিত করা একেবারেই অন্যায় অপমানজনক।

## 

চচচেনিয়ায় মানবাধিকার লংঘনের দায়ে ইউরোপীয় কাউস্সিলের 8 ১টি সদস্য রাষ্ট্র গত ৬ই অপ্রিল ২০০০ ইং তারিটে ভোটাভুট্রি মাধ্যদে কাউক্সিল থেকে রাশিয়ার সদস্যপদ বাতিল কর্রে


 বিষয়ি vुরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছছ। তবে র্রেশ পররাষ্ট মঙ্গণালয় बেকে $এ$ ব্যাপারে তাৎफ্কণিক কোন প্রতিক্রিয়া জাना यা়়িন। 心োটাভুটির সময় উপস্থিত ১৮ জন র্রুশ কৃটনৈতিক ওয়াকআউট করেন। জাত্সিসমের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান র্মেরি রবিনসন ষলেন，এ সপ্তাহের（১－৭ এপ্রিল）প্রথমদিকে
 মানবাধিকার লংঘন করেছে। অর্ষ শতাלীর ম＜্ব্য সদস্য दाতিল্লের জন্য কাউন্সিলে এটাই প্রথম ভোটাডুটির ঘটনা। এর শ্রেগে প্বৈরশাসন্নে অভ্রিযোগে ১৯ড৯ সালে কাউল্সিলের সদস্য পদ बেকে এীসকে বাদ দেয়ার জন্য ভোট অনুষ্ঠানের পৃর্বেই গীস নিজেকে কাউন্সিল থেকে প্রত্যাহার কর্রে নেয়।

## आ＜্রিকার দেড় কোটি লোক চরম দুর্ভিক্小ের সম्মूখীन

 পরিস্থিতি মোকবিলায় সর্বাষ্यক ব্যবস্থা গ্রহণ করনবে। ৮০ बोtvর

 কারণে দুর্ডিষ্ম কবলিত দক্ষিণ－পৃর্বাঞ্চলীীয় এলাকাাুলোত এক ला₹ টन থাদ্য সাহায্য পাঠারো হবে।＇দ্য ইথिওপিয়ান পিপলস রেড্রলিউশনারী ডেদ্মোক্রটিক ফ্রস্ট’（ইপিআরাডিএয）জানিয়েরে， থাদ্যশস্য বিতরণে সরকার ব্যাপক ঊদ্যোগ নিয়েছে। জাতিসং্য
 ইथिওপিয়া সরককরের সমালোচনা করেন। जাनান आরো বলেছেন，ইথিওপিয়া ও ইরিज্রিয়ার মধ্যকার কীমাত্ত যুক্ধের কারণেও দুর্ডিক্ষ পরিস্কিতির অবনতি ঘটছছ।
 এক সাংবাদিক সণ্যেলনে বলেন，ইরিত্রিয়া，সোমালিয়া，আফ্রিকা অঞ্চলের্র অপর বেশ কয়েকটি দেশেও থড়া，নড়াই এবং উদ্বাঙ্ডু आগমনের खুলে অব্যাহত অস্থিতিশীলতার কাব্রণে খাদ্য মজুদ শেষ হख়ে যায়ে। এই সংকটটের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের এবং প্রঢ়োজনীয় ज्ञाণ कार्यक्रম চালू করার नर्फ़्ग জाতিসংघ ম্মাসচিব কফি आনান বিষ্ব খাদ্য কর্মসূচীর প্রধান ক্যাথেরাইন বার্তিথিকে তার বিশেষ দূত হিসাবে অপ্রিলের় মাঝামাঝি সময়ে ঐ অঞ্ৰল সফ্র করার আহ্বীন জানিয়েছেন।
＇জাত্তিসংঘ বলেছে，দূর্ডিক্ষের সবচেট়ে বেশী 《ুঁকির সদ্যুখীন ৭টি দেশের ১ কেট্টি ২৪ লাষ লোককে ৩ লাষ ৭১ হাযার্র，মেট্রিক টन थाদ্য ও অन্যান্য সহায়তা मिक্ডে ২০ কোটি ৫০ লাষ ডলার প্রয়োজন।

## পিতামাতার শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে বৃটেনের শিত্টের অভ্তিয়াগ

প্রায় ১শ’ বৃটিশ শিফ－কিশোর গত ১৫ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী টनि ভ্রেয়ারের বাসভবনে গিয়ে তাদের পিতামাতার বির্সে্ধে অভিযোগ পেশ করে। পিতামাতা চড়－थাপ্মড় মেরে তাদের যে শারীরিক শাস্তি দিয়ে থাকে，এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য তারা প্রধানমন্তীর প্রতি আহ্নান জানায় । निউ ক্যাসলস－এর স্থানীয় ১৬ বছরের কিশোর জ্েেম এ্গারসন বলেন，আমরা যা বলত্তে চাচ্ছি ঢা হ’ল চড়সহ 心ে কোন ধরনের্র শারীরিক শাস্তি আইনের দৃষ্টিতে অগহণযোগ্য। উল্মেv্য，১৯৮৬ সালে বৃটিশ ক্কুলওলোত্তে শারীরিরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়।

#  

সৃউদী জারবে ইসলামী শরী‘‘আ আইন অব্যাহত থাকবে<br>－সউদী ক্বরাষ্টেন্ত্রী

স্গদী স্বরাঁ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স नায়েক বিন आব্দুল आयীय সে লেশের মানবাধিকার লংখনের ব্যাপারে অ্যামনৌ্টি ইন্টারন্যাশনাল যে अভিযোগ এनেছে তা नाকচ করে দিয়ে বলেन，রিয়াদ কঠঠার
 শরী＇জায় মানবাধিকার আইন যথ্থার্থডাবেই বিদ্যমান। পৃথিবীতে এমন কোন আইন নেই যা ইসলামী শরী＇आ আইনের চেয়ে বেশী মানবাধিকার সংরক্কণ করে। সউদী आরবে মানবাধিকার ஈংघনের ব্যাপারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২৮ মার্চ ২০০০ যে

 आলোচনা করতে পারি। आมরা মানবাধিকার র্ক্ষা এবং জনগণের निরাপख্তা নিकিত করার জন্যই শরী‘জা জাইনের্র প্রয়োগ করি। অপরাধীর অপরাধ ফমার যোগ্য হ＇লে আমর্যা তাদের স্মাও করি।
नाয়েফ রাজতা／্ত্রিক সউদী आরবে মানবাষ্রিকার নংঘन হচ্ছে কি－ना তা एদন্ত করে প্রমাণ করার জন্য অ্য়মনেন্টির প্রতি आशান জানান। অ্যামনেস্টি আनীত মানবাধিকার লংঘনের স্র অडিযোগ সউদী आরব নাকচ করে দিয়েছে i नায়েফ সউদী
 করেন

## নওয়াজ শরীফের যাবজ্জীবন কারাদ

পাকিস্তানের কমতাচ্যূত প্রধানমন্তী নওয়াজ শরীফক্কে করাচীর একটি সন্ত্রাস দমন आদালंত বিমান ছিনতাই ও সষ্কার সৃষ্টির अडिযোগে দোষী সাব্যত করে যাবষ্জীবন কারাদ দিয়েছে। আদালত নওয়াজ্জ শরীফের সকল স্থাবর－অন্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াল্ল করার নির্দেশ দেয়। বিমানের যাত্রীদের কতিপূরণ দেয়ার জন্য ২০ লাঝ ক্রপি（৩৭ হাযার্র ডলার）জরিমানারও निর্দেশ দেয়। এছাড়াও তাকে ৫ লাখ টাকা बরিমানা কর্যা হর্যেছে এবং জরিমানা অनাদায়ে－৫ বशর করে সশ্রম কারাদাজর आদেশ দেওয়া হয়েছে। গত বছর ১২ অট্টোবর এক সামরিক অড্যুথ্থানে
 মধ্যে তার্র বিচার কাब সম্পন্न হ＇ল। হত্যার অপচেষ্ঠা ও অপহন্নণের অপর দু’টি অड্যিোগ থেকে তাকে থালাস দেয়া হয়। একই মামল্সয় বিচারাধীন নওয়াজ শরীফফের ছোট ভাই ও পাঞ্জাব প্রদেশের ক্মতচ্যুত মুথ্যমন্ত্রী শাহবাজ শর্রীফ ও অপর ৫ জনকক থালাস দেয়া হয়েছে। आলোড়ন সৃষ্টিকারী এই মামলায় নওয়াজ শরীফকে মৃচ্যুদ প্রদান করা হ＇তে পারে মর্মে জল্পনা－কল্পनা চললেও শেষ পর্য়্ত जा থেকে তিनि রক্ষা পেয়েছেন। नওয়াজ শরীফ বলেছেন，তিনি এ মামলার ব্যাপারে উচ্ছ আদালতে आপীল করবেন। সন্ত্রাস দমন आদালতের বিচারক র্হমতুধ্পাহ

জা＇ফরী রায় ঘোদ্বণা কর্রে বলেন，নওয়াজ শর্রীए ছিনতাই ৩ সষ্রাস সৃষ্৪ির अডিতোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছ্ছে। তবে চিনি শরীফকক হত্যার অপচেট্টা ও অপহ্রনের অভ্রিযোগ থেকে খানাস দেন। এদিকে উক্ত র্াায় ঘোষণার ফলে বিডিন্ন অহ্তে বিডিন্ন প্রতিক্রিয়া ধ্পনিত হয়েছে। জनাব শরীएফর স্ত্রী דার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কত্য বলেন，এটি একটি ব্যক্তিগত আঢক্রেশ। जिনি এ ব্যাপাए ডসनাবাহিনী প্রধানকে দায়ী করেন। তিনি আরো বলেন，
 অ‘্ধাহ আমাঢের সহায় হবেन। জনাব শ！़ীए মৃত্যুদ থেকে ＜র্শ্যা পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস সত্তোষ প্রকাশ করে তার রায়ের বিক্রুক্ধে आপীল প্রক্রিয়া সুষ্ঠিভিত্তিক করার आহান জানিয়়ছে। অপর পক্ষ ন্য়াজ্জ শরীফকে যাবজ্জীবন কারাদগ প্রদান করায় বৃটেন फ্মুক্র হয়েছে।

## 

ইরাকের প্রেসিড্রেন্ট সাদাম হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদে－কক ত্রার সহকর্মীরা＇শতাব্দীর ভ্রিষ্ঠ সাংবাদিক’ নির্বাচিত করজেছেন। জনাব উদে সাদ্দাম－কে চাঁর অडিনব ও ব্যত়িক্রমধর্মो ভৃমিকা，ই্রাcকর প্রচারমাধ্যম ঘनোর সেবামৃলক কাজ্রে তান বলিষ্ঠ जবদান এবং এসব ঐ্রিহাসিক প্রেল্যাপটে সতত্তা রহ্মা ও দায়িত্৭শীল্ বক্তব্যের জন্য এই সমান্ ভূষিত করা হয়। ইরাকের ৭০২ সদস্য বিশিষ্ট সাংবাদিক ইউनिয়নের ডশ＇৭৮ জन সাংবাদিক উদে－কে＠ই বিরল সष্মানে ভূষ্ষিত করার পক্ষে ডোট দেন। জনাব টদে গত ১৭ এপ্রিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্রিতায় এই সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রধান হ্সিাবেও পুন：নির্বাচিত হন। টল্মেখ্য ৩৫ বছর বয়সী উদে গত্ত মার্চের শেষের দিকে প্রথমবারের মচ্ত ইরাকী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন।

## সউদী জার্রবে শিরোেছ্ছেদ

সউদী आরবে এক ইন্দোনেশীয় মহিলাকে হ্ত্যা করার অপর্নাধে ফিলিপাইনের্র জনৈক ঘাত্ককে গছ ১১ই এপ্রিল শিরোচছছ্দ করে ম্যুদভাদেশ কার্यকর করা হর়়ছে। ইক্দোনেশীয় অপরিচিত রিনালডো বাসিকোকে নামের এক মহিলাকে ষর্ষণ এবৎ তার
 তাকে দোষ্ধী সাব্যস্ঠ করা হয়। পূর্বাষ্ণলের দাম্মার্ম চার দাতাদেশ কার্यকর কর্মা হয়। এটি नিয়ে সউদী আরবে চলতি সানে ১৬টি শিরোচ্ছেদ ২য়েছে। টম্মেথ্য，১৯৯৯ সালে প্রায় ৯৯ জনनর মৃহ্যুদ কার্यकর कরা হয়েছিল।

## ব্রিটেনেন্র ব্যাংকে গচ্ছিত নওয্যাজ শর্রীফে্র পোপন অর্থ উদ্ধারের উদ্যোগ

পাকিস্তানের কমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এবং চাঁার পরিবারের সদস্যদের নার্ ব্রিটেনের ব্যাংকসমূহে জমা করা নাখ নাখ পাউগ উদ্ধারের জন্য পাক্তিস্তান্রের সামরিক শাসক ব্রিটেন কर्ত্তপক্মে সহ্যোপিতা কামনা করবেন বম্নে একজন শীর্ষ কর্মকর্তা ফাক্রক आদম থান জানিয়েছেন। फिनि বলেন，আমরা টাকাঋনো ফেরৎ চাই। পাকিস্তানের জনগণ এর মান্লিক। উল্লেষ্য যে，জनोব ফার্ৰক পাকিস্তানের ন্যাশন্যাল এ্যাকাউন্টারিলিটি য্যুরোর্র（ন্যাব）প্রাসকিউটর জেনারেল।


## মশক नিধনে অব্যর্থ ফাঁদ

একজন ইসরাঈলী বিজ্ঞানী এমন একটি ফাঁদ উজ্জাবन কর্রেছেন যার প্রতি মশা आকৃষ্ট रবে এবং পর্নে এসব নশাকে মের্রে ফেন্না
 ৪টি गামরুলিয়া মাए্ शাক্ব। এসব মাছের আকর্ষণেই মশা ঐ



 गামबুলিয়া মাছ ছাড়া হবে। যथन ब्यीथ आসবে তখन সেখানে
 মশাও প্রবে＊করবে। जার মাছ৩লো এসব মশা থেয়ে ফেন্নবে। এ ফাদদটিন মৃन्य ৫৮ फ़লার।

## उথ্য সঞ্ধয়ী ঘড়ি ‘টাইমেख্স ডেটা লিংক’

 লিংক＇नামক এক：ট ন্তিন্নর্মী घড়ি आবিকার করেছে। যার কাজ্র－কারবারাই ডিন্নধর্মী । খড়িটি आলোর শ্পন্দনের সাহায্যে
 क्কिনের উপরে ফোটে উঠা কার্य তালিকা，ফোন বুক ইত্যাদির টপরে ঢাক করলে आলোক সংকেত দ্｜ারা তথ্যセたো রেকর্ড－
 १०টি ত壮 ধর্রে রাখত্ সক্ষম। $\subseteq$ द्रকম একটি घড়ি হাতু থাকলে নোট বুকের মতই ফোন নম্বর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় उथ্য शूব সহজেই भরে রাখা याবে এব！দরকার মত কव्পिউটারের সন্গে জুড়িয়ে দিয়ে সেসব তথ্য্য উদ্ধার করা য়াবে। এ ঘড়িটির মৃল্য ১৩০ ডলার মাত্র।

## নিজের শরীর্রে এসি！

 এয়ারকক্পিশनার সিক্টেম আবিক্ষৃত হয়েছে। এই এয়ারকপ্তিশনার यঞ্তটি আকারে একটি সাবান্রে মত। এটি গল্নায় বিশেষ কায়দায় জড়িরে রাখলেই দেহকে প্রচণ গরম আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা যাবে। এটি লাগিশ্যে ঘোরাঘুরিও করা যাবে। এর মূল্য মাত্র 8৯ ডলার।

## জাল নোট পরীক্ষার यষ্ণ

জাপানের টোকিওর মাটসুমুরা ইলেকট্রোনিক্স কোম্পানী সম্প্রতি জালনোট পরীক্লার জন্য একটি নির্ধারক যন্ত্র উদ্দাবন করেছে।
 EXC－3700A ডিভাইসটির দাম প্রায় ১ মাক ৯৮ হাযার ইয়েন दा ১ शাযার ৮শ＇মার্কিন ডলার। यন্ত্রটি মাত্র 0.8 সেকেক্কের মধ্যে ডলার $8 ৮$－টি বিষয় তन्न তन্ন কর্নে পরীক্ষা করে এর যथার্থতা যাচাই করডে সক্ষম। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েহে ডলার্গ নোটের কাগজ্র মান，ছাপা，কালি এবং জनशাপ পরীক্ষা। বর্তমানে आন্তর্জাতিক বিশ্পে প্রায় সকন ব্যাংকে এর बয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে আসল ডनाর नোট় নির্ণয়ে়্র ব্যাপার্ন।

## 

কার্রিগর্রী শিক্ষিক বেকার যুবकদদদ্ন ভথিষ্যৎ যে পৃণে

পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদদশ পর্যন্ত অদ্যবধী যে সকল
 পার্থक লक्ष कরা যায় না। টिিি，ব্রোর，পত্রিকা ত্থা সরকারী প্রচার মাধ্যমণनিত্র মাধামে প্রায়শः শোনা যায়， দেশের উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি তৈরী 3 অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় কারিগয়ী শিক্ষার কোন বিকল্প্প নেই। ঢাই ইデ বেশী

 প্রেক্চিতে দেখা याয়，बকজन ছাত্রকে যత্র，তড়িৎ ও কন্ট্রাকশনের উপর ট্রেনিং：প্রাল্ড হয়ে ঢাকে যেতে হচ্ছে হয় খেতে－ঋামারে অথবা র্রিক্সা－ভান निয়ে কিছू পয়সা রোজ্রোর করতে। গালের জামায় বলতে গেলে বলচে হয় এটা ‘উब্ বনে মুক্তা হড়ানো’ ছাড়া কিছ্হ নয়। কারণ यन্ত্র কৌশল বিদ্যা শিখে অথবা তড়িং বা কনষ্ট্রাকশল－এর সাহে চাষাবাদের যেমন কোনই সম্পক্ক নাই，তেমনি উক্ত শিক্ষা নিফ্যে घরে বসে থাকারও কোন অর্থ নাই। তাই আমি একজন ডিপ্লামা ইঞ্জিনিয়ার হ্ঢেয় বর্তমান সরকার সহ সচ্তেন মহলের কাছছ आকুল মাবেদন রাখতে চাই， দেশের হাযার হাযার কারিন্গী গ্রিিক্ষণ পাখ্য বেকার যুবকদের অসহায় অবস্থী ধ্বাক বাচিয়ে তুলুন！
> $\square$ इুহাম্মাদ হাবীবুর রহহ্যান এ্রাম－করমদি，থানা－গাংণী যেলা－মেহেরপুর।

## পেনশন প্রাক্তিत বিড়ম্বনার্র অবসান চাই

 অবসরপ্রাধ্ঠ কর্মচারীদের জন্য সরকারের পেনশন প্রদান কর্মকাधটি একটি জনকল্যাণকর কাজ। এটিকে আরো মগ্জনক করা হয়েছে পপনশন ভোগীর মৃত্যুর পর চাঁর ত্ত্রীকে একই शারে পেনশন প্রদালের মাধ্যাম। ফলে $\Theta$ কथा পরিষার হয়েছে শে，পেনশনের টাকা খোয়া যাবার সষ্ঠাবনা নেই। কিন্ত্র পপনশন প্রদানে একটি निয়ম আমাদেরকে বিব্রত কর্রেছ। প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার ₹＇তে হচ্ছে অनেককে। নিয়মটি इ＇ল－পেনশন ভোগী নিজে পেনশন ঊঠাতে যেতে না পারলে তোককে স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এই মর্মে সার্টিফ্কেকেট নিত্রে হবে শে，তিনি বেঁচে आছছন। কিস্ডু চেয়ারম্যান ছাহেবের নিকট থেকে এ সার্টিফ্টেট সং্র্ করা সবার बन্য সহহ নয়，कারণইউনিয়ন্নর পরিসর নেহায়েত ছোট নয়। উক্ত বিধানটি সরকার প্রদত্ত না পেনশন প্রদানকারী অফ্সিার কর্ত্তৃক निর্দ্ধারিত，জানা নেই। বিগানটি য়ারই হৌক，এটি যে অমানবোচিত এতে সংশয় নেই। কারণ বয়সের ভারে কর্মদ্মমতা হারিয়ে যাওয়ায় সরকার কর্মচারীকক অবসর দিয়েছে। সেক্ষেত্রে ঢ゙াঁকে পেনশন প্রাত্তিন জন্য হয়রান করা কि করে সমীচীন হ＇তে পারে বুঝে আসে না। পেनশন প্রাপক এ তাঁর স্ত্রী একই দিনে মারা यাবেন，এমন্যঢি
 অথচ এর জন্য এত কড়াকড়ি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি । আবার দেখুন যারা সরকারী কাজে রুত আছেন，ঢারা বাহক মারফত চ্কে পাঠিয়ে বেত্ পান। এতে টাকা খোয়া यাবার প্রশ্ন নেই এবং আশৎকাভ নেই। आশং্কা কেবল পেনশন ভোগীঢের কের্রে। জানিনা এই নিড়ম্বনার অবসান হবে কবে？
आমি মনে করি，অতি সহজ উপায়় পেনশন প্রদান করা শ্রে পারে। তা হচ্ছে পেনশন বইট্রিকে চেকের মর্यাদা দেওয়া। চেক মার্যएত টাকা প্রদানে অপ্রীতিকর ঘটটনা घটেছে বলে জানা নেই। আমার বিশ্বাস，পেনশন বইটির মাধ্যপম পেনশন প্রদান করা হ＇শৈख অনুক্রপ কোন অপ্রীতিকর খ্টটনা ঘটবে না। পেনশন বইঢিকে চেকের มর্যাদা দিয়ে পেনশন প্রদান করা হ＇নেंই পেনশন প্রাপকরা সব রকম বিড়ম্বনা হ＇তে পরিত্রাণ পাবেন এবং সেই সক্গে তাদ্রে প্রতি মানবোচিত ব্যনস্থা গহণ করা হবে।
$\square 7$ মুহাষ্মাদ আতাটর রহমান
সাং-मনাস্যাড়ী
পো:- বান্দাইখড়া, নজণi৷।

## জ़বাব দেবে কে？

এসএসসি পরীক্ষা ২০০০－এর প্রথম দিনে সাতক্ষীরা যেলান্র কলারোয়া কেন্দ্রে ৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর্ন খবর সব মহनই কমट্বশী জানেন। শিক্ষাগণের অবাঙ্ছিত্ত পারিস্থিতির জन্য শেষ পর্যন্ত অমূল্য প্রাণ দিতে হ’ল শামসুন্নাহার লিপির। হিংস্র－উগ্গ জানোয়ারদের উত্তেজনার শিকার হয়ে লিপি হাতের ঘড়ি，আংটিসহ গলার চেইন খুলে দেয়। পরে বাধ্য হয়ে কর্রুণ আবেদন জানায় তার সামনের ভদ্রলোককে－‘ভাই আমাকে বাঁচান’। नিপির এ কব্পণ आবেদনে আমাদের কি শরীর শিহরিয়ে উঠে না？চোখের সামর্ন ছাত্রীর $a$ अবস্থা দেच্খ নিশুপ থাকতে না পেরে ঢাকক বাঁচানোর চেষ্টা করলেে একই সাথে প্রাণ হাব্রান শিক্ষিকা ফयীনা খাতুন। কিন্তু কেন এই অরাজকততা？কে বা কারা দেবে তাদের এই প্রাণের দাম？
জানা যায়，ক্ষমতাসীন দলের উগ্গ যুবকরা এ অবাঞ্ছিত্ত

घটन্নর জন্য দায়ী। নাজানি কত ক尺্টে পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে বেরিয়েছে তাদের এক একটি জীবন! কিন্তু আমাদের ভাবুক মন এই ভেবেই ক্ষ্যান্ত নয় আমাদের প্রশ্ন এমন অবাঞ্চিত্ ও বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কি কর্ত্থপक্ম দায়ী নन? কেন পরীफ্ষা उद्र इওয়ার মাত্র কয়েক মিনিট आগে কলাপসিবল গেট থুলে দেওয়া হ'ল? आর কেনইবা কেন্দ্রীয় ভবনের নিচভাগে সিটপ্পান দেওয়া হয়নি? কে বা কারা দেবে এই হারিয়ে যাওয়া প্রাণ্তুলোর দাম? প্রত্যক্ষদর্শী কি আর কেউ ছিল না যে जক সদস্য বিশিষ্ট্য তদন্ত কमिটি গঠন করা হয়েছে? যে পরীক্ষাথ্থী ও অভিভাবকরা দীীর্ঘদিন ধরে এ আশা লালন করে আসছে যে, ২রা মার্চ এসএসসি পরীক্ষা শরু। তারা কি এক্বারও: জানতে পেরেছিল ঐ দিনই হবে তাদের অন্তিম দিন। ১৯৭২ সালে দেশে যখন চরম অস্থিরতা বিরাজ করছিল সে সময় অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় মারাश্মক নকলবাজি হ'লেও সন্ত্রাস এতটা প্রাধান্য পায়নি। কিন্ুু ২০০০ সালে সবাই যখন আমরা মিতলनিয়াম উদयাপনে বিভোর হয়ে आছি, তখन এমন এক ঘটনা ঘটল, या আওয়ামীলীগ সরকারের জন্য ন্যক্কারজনক ইতিহাস হয়ে থাকবে? आমরা যখন নারী স্বাধীনতার আন্দোলনে উঠেপড়ে নেমেছি, ঠিক সেই সময় নারীদদর কোন নিরাপত্তা নেই। এই ঘটনার পর কোন অভিভাবক তার মেয়েকে কি আর নিশিচিন্ত মনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে পারবেন? কে দেবে এসব মায়েদের চোথ্থে প্রতিকণা অশ্রুর মূল্য? आমরা এদেশের হাযারো বোন এর জবাব চাই!

> व ঢৌীদা
> সম্মান ১ম বর্ষ (বাংলা) সাতক্ষীরা সরকারী কনেজ সাতক্ষীরা।

## এ্, এস সানি ঢেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী ম্রো, ড়ার, পাউঞ, ঈ্টালিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ <্রাক, সুইস ফ্রাক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

बम, ब्रन यानि बেঞाय সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী (সিনথ্য়া কস্পিউটারের পিছন্ন) কোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যা木্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২


## নরদাশ ইসন্নামী সশ্মেনন

গত ২রা এপ্রিন রোজ রবিবার "আহলেহাদি < আন্দোলন বাংলাদেশ’ রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার ব"‘মারা এলাকার উদ্যোগে নরদাশ হাইক্কুল মাঠে এক ইসলামী সম্যেলন
 মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আহ্যা; আলীর সভাপতিত্তে অর্মিষ্ঠিভ উক্ত সন্যেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিনেন 'আহলেহাদীছ আক্দোলন বাল্লাদ্লে' এর মুহ্তারাম আমীর ও রাজ্াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্যী বিভাগের




 সালাফী।
প্রধান অতিথির ভাষণে মহতারাম আমীরে জামা‘আত বলেন, বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে आহলেহাদীছ অধ্যুষিত অঞ্চল হ'ল রাজশাহী যেলা। আর রাজশাইী যেলার মব্যে সबচেয়ে আহলেহাদীছ অধ্যুষিত অলাকা হ'ল এই বাঘমারা এলাকা। কিন্ুু দুর্ভাগ্য, आমরা আমাদের ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলে অন্যান্য মাযহাবের মতই একটা ফের্কায় পরিণত হয়েছি। অথ্চ আহলেহাদীছ কথনো কোন ফের্কার নাম ছিলনা। এটি একটি আক্দোলনের নাম। তিনি বनেন, आপनি যথन আহ্লেহাদীছ আन्मোলনকে একটি एের্কা হिসাবে মনে করববন, তথন आপনার মধ্যে দनীয় সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে। आপनার দাওয়াতের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ रয়ে যাবে। এক দলের কর্মী যেমন অন্য দলের কর্মীকে তার দলে আহান করতে পারে না। তেমনি আপাপনিও স্বতস্ত্র দল হ'লে অন্য দলের কাছে আপনার দাওয়াত পৌছাত পারবেন না। অথচ আহলেহাদীছ আব্দোলন মানুষকে মানুষের রচিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হয়ে প্রবিত্ কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ्র সরাসরি অनूসরণের আश্নান জানায়। এ আन्দ্রালন সংকীর্ণ রাজ্ৈনৈতিক দলাদলি, মাযহাবী ফের্কাবন্দী ও পীর-মুরীদীর ভাগাভাগি ভুলে গিয়ে নিঃশর্তভাবে কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে মাथা পেতে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য কামনা কর্রে।
তিনি বলেন, আমাদের ইমারতের অধীনে যারা দাঁয়িত্শীল তারা প্রত্যেকে এক একজন দাঈ ইলাল্মা-হ। আমাদের দাওয়াতের ক্ষেত্র সকন পর্যায়ের মানুষ। যা সম্মূর্ণ দनীয় সংকীর্নতার ঊট্ৰে। তিনি কর্মীদের যাবতীয় সংকীর্ণতার

উর্ধ্বে উঠে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেশে সকল মানুষের নিকট আল্লাহ প্রেরিত সর্ব্বেষ 'অহি’ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দা‘‘য়াত পৌছছ দেওয়ার উদাত্ত আহবান জানান।

উল্লেখ্য, বাদ মাগরিব মুহতারাম অমীরে জামা‘আত হাইক্কুলের একটি কক্কে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোসলেমুদ্দীন, হাইক্কুলের হেডমাষ্টার এবং এলাকার বিভিন্ন কলেজ, মাদরাসা ও স্কুলের শিক্ষক সমबিত এক সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

সণ্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নওদাপাড়া মাদরাসার সহ-অধ্যক্ষ ও দারুল ইফ্তার সম্মানিত সদস্য মাওলানা সাঈদুর রহমান, নওদাপাড়া মাদরাসার্র্র মুহাদ্দেছ ও দারুল্ল ইফ্তার সপ্মানিত সদস্য মাওনানা আব্দুর রায়য়াক বিন ইউসুফ, ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার সভাপতি অধ্যক্ষ মুজী হুর রহহমান সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

## গোদাগাড়ী সুধী সমাবেশ

গত ৩রা এপ্রিল সোমবার ‘আহলেহাদীছ আন্দালন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার গোদাগাড়ী এनাকার উদ্দ্যোপে স্থানীয় সুলতানগঞ্জ জামে‘আ সানাফিইয়াহ দাখিল্ল মাদরাসার জামে মসজিদ প্রাঙ্ণে এক সूধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবুল কাসেম মাদানীর পরিচালনায় উক্ত সুধী সমাবেশের সভাপত্তিত্র করেন ‘অহর্লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

প্রধান अতিথির ভামণে ‘আহ্লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ মুহ্রাম্মাদ আসাদूఱ্লাহ জাল-গালিি আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের ব্যাথ্যা দিয়ে বলেন, এ আন্দোলন মূলতঃ আল্মাহ প্রেরিত হক-এর দিকে মানুষকে দা‘ওয়াত দেওয়ার আন্দোলন। এ আব্দোলন ওধ্রু আহলেহাদীছ নামীয় কিছ্ূ মানুষকে নয় বরং সকল বনু আদমকে পবিত্র কুরআনे ও ছহীহ হাদীছের পথে দা‘ওয়াত দেওয়ার আন্দোলন। আল্পাহ হিন্দু-মুসল্গমান সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা। শেষ নবী মুহাষ্যাদ (ছাঃ) সকল মানুষের নবী। আল্মাহ প্রেরিত অহি-র বিধান সকল মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণ বিধান। সিইই লক্ষ্যে মানবজাতিকে আহ্বানের জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলন। আহলেহাদীছ আন্দোলন তাই কোন গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয়। এটি বিি্ব মানবতার มুক্তি আन্দোলন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতি ইসলাম সমর্থন করেনা। এটা পাচাত্য হ'তে আমদানী করা শিরকী পদ্ধতি। অথচ অনৈসলামিক দলতো দূরের কথা এদ̧দশের ইসলামী দলশুলোও পাচাত্যের শিনকী গণতাত্রিক বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে

আন্দৌলন করে যাচ্ছে। আর একথা ধ্ব সত্য যে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আর যাই হোক না কেন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হ'ঢে পারে না। आহলেशাদীছ আन্দোলন ה অन্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনগুনো বাতিরের সাথ্থে আপোষ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর আহলেহাদীছ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদ্দীছকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে দেশের আইন ও শাসন বাবস্থারে ঢেলে সাজাতে চায়। আলোচনা শেষে মুহতারাম আমীরে উপস্থিত সুষ্ধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সুধী সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামাআআত 3 সফরসঈীগণ স্থানীয় খ্যাত্নামা প্রবীন আলেম মাওলানা রেযাউল্লাহ (৭০) ছাহেবের সাথ্থে সাক্ষাত করেন * তাঁর দো'আ নেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মৃধ্য উপস্থিত ছিলেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার উপাধ্যক্ষ ও দার্রুল ইফতার সপ্মানিত সদস্য মাওলানা সাঙ্দুর রহমান, आহলেহাদীছ আन্দোলন বাংলাদেশ রাজশাহী যেলা সভাপতি অষ্যা্ম মুভীবুর রহ্মান ও অন্যান্য नেতৃবৃন্দ।

## রায়পুর ইসলামী সক্মেলন

গত ১২ই এপ্রিল রোজ বুষবার "আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার চারঘাট-বাঘা এলাকার উদ্যোগে রায়পুর স্কুল ম়াঠে এক ইসলামী সম্মেলন অनুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইসनামী সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন "আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গাणিব।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত বলেন, বাংলাদেশ সরককার দেশে প্রত্যহ ঘটে যাওয়া হত্যা, সন্ত্রাস, চূরি, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি বন্ধ করার জন্য নতুন নতুন আইন পাশ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কতটুকু সফল হয়েছেন বা হচ্ছেন সেটা আমাদের অজানা নয়। তিনি বলেন, দেশে প্রকৃত শান্তি আনতে গেলে মানব রচিত আইন নয়, বরং আল্মাহ প্রেরিত অशি-র বিধানের মাধ্যমে দেশ চালাতে হবে। আরবের মত বর্বর জাহেলী সমাজকে একজন মাত্র ব্যক্তি মাত্র ২৩ বছরে এমন শান্তির সমজে পরিণত করেন, যার কোন চুলনা নেই। যে সমাজে নারীদের ইয়্যতের কোন মূল্য ছিল না, সে সমাজ এমন হ'ল যে, একজন পরমা সুক্দরী যুবতী নারীও রাতের অ㡽কারে একা একা পথ চলতে কুঠাবোধ করতেন না। তিনি आরো বলেন, বর্তমান সমাজে আশূরার নামে যে সমস্ত শিরক এ বিদআআতের ছড়াছড়ি চলছে, তা থেকে

आমাদেরক্ক দূরে থাকতে হবে। সাত্থ সাতে আশূরা উপলক্ষ কের্রাঁটনর কবল থেকে নাজাতে মূসা（আ：）－এর শ্রিয়া স্বর্মপ ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ মুহাররম দু’টি নফল ছিয়াম পালन করতে হবে। শাহাদতে হোসায়েনের ন্যিয়তে নয়। পরিশেষে তিনি সকলৃকে পবিত্র কুরআন
 সমাজ তथা রাষ্ট গঠনন आহ্木ান জানিয়ে ঢাঁর বক্তব্য শষ কররন। বক্তুতার পর তিনি তাওহীদ ট্রাষ্ট（রেজিঃ）－ভর সৌজ্জন্যে निর্মিত রায়পুর अरললহাদীছ জাম মসজিল্য স্থ্থানীয় শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবিদের निख़ে একটি মতবিলিন্： সভায় বক্রুতা কর্রন ।
সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আহলেহাদীছ আन्দোলন বাংলাদেশ’ গাজীপুর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সশ্গাদক মাওলাनা মুহাম্মাদ কফ্ষীলুদ্দীল। आল－মারক।যুল ইসলামী आস－সালাফী，नওদাপাডার শিক্ষ মাওলানা द্রং্ত্যম आनী，＇বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাংগঠ八নিক সম্পাদক যথাক্রুম হাফেय মুহাম্মাদ আयীযুর রহমান ও এ，এস，এম，আयীযুল্ধাহ সহ স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

## ছহীহ হাদীছ্রে উপর आমল

রাজশাহী যেলার বাঘা থানার মাহদীপুর গ্বাম্যর 8 জন মুসৃলমান সপরিবারে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার দৃঢ় প্রত্যয় निয়ে সঠिक প্থ ফিরে এসেছেন। বর্তমারন তারা প্রচলিক মাযহাবী আমল ত্যাগ করর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে রাফ＂উল ইয়াদায়েন ও জোরে আমীন বলাসহ সকল ছহীহ হাদীছছর উপর আমল করছেন। গ্যামের সমাজপতি ও জামে‘ মসজ্জিদের ইমাম সহ সকলের প্রবল বাধাক্ক উপেক্ষা করর তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছছর উপর আমল করার আমরণ শপথ গ্রহণ করেন়।
গত ১৭ মার্চ ২০০০ইং অনুষ্ঠিত পবিভ্র দদুল आयহার ছালাতে তারা আজীবন লালিত ৬ তাকবীরের পরিবর্তে ১২ চাকবীর পড়ার（ছহীহ হাদীছের দলীল দেখিয়ে）অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। অত：পর ঈদগাহে দ্বিতীয় জামা＇অাততর অনুমতি চের়েও প্রবল বাধার সন্মুখীন হন।
অবশেষে মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান নামক এক ব্যক্তির ইমামতিত্দে উর্লে খ্তিত 89 ব্যক্তি পবিত্গ ঈদুল আयইার ছালাত ১২ তাকবীরে আদায় কর্রেন। তারা এদেশের সকল মুসলমানকে অহ্ধ অनুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসারে জীবন গড়ার উদাত্ত आহ্বান জানান।

## মহিলা সংস্থার মাসিক ঢাবनীগী ইজত্মে



















 তिनि जামান জানান।










 उ भরকनीन মूकि निरिए आएছ।
 आट्माबन जাকা ব্যেनার সভাপতি মাওनাना মুহামাদ




 সদস্য এস，ぃম হাবীবুর আহমান প্রমুথ।

#  

－माকल ইएको
হাদীছ ফাউতণুশন নাংলাদেশ। প্রশ্ন（১／২১১）ः বিদ ‘জাতীদের পिছনन হালাত জায়েय হবে কি？
－আবুল কাসেম সারাংপুর，গোদাগাড়ী।
উত্তব্গঃ বিদ আতীদের পিছনে ছালাত আদায় করা মকব্গহ। তবে নিঃসন্দেহে জায়েय। হাসান（রাঃ）－কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বিদ＇আতীদের পিছনে ছালাত আদায় করা याয় কি？তিনি বললেন，তাদের পিছছন ছালাত आদায় কর। কার্র তাদের বিদ্আততর অকল্যাণ তাদের উপরে আপত্তি হবে（জখারী د／د৬；ইরওয়া 2／৩د০， হা८২৮）। उবায়দুল্মাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার থেকে বর্ণিত，তিनি ঐ সময় ওছমান（রাঃ）－এর निকট গেলেन যখন তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন। অতঃপর বললেন，आপনি তো সবার ইমাম। আর आপনি আপনার ঊপর অর্পিত বিপদ লক্ষ্য করূজ্নন। এখনতো ফিৎনাবাজ্জেরা আমাদের ইমামকি করছে। এতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি। একथা ওনে ভছমান（রাঃ）বলনেন， মানুষের সকল কাজের ম＜্ব্য ছালাত সর্ৰ্নাত্তম！সুতরাং नোকেরা ভাল কাজ করলে তুমিও फাদেব্র সাথ্থে থাক। আর খারাপ কাজ করলে তাদেরকে বর্জন কর（বুখানী ১／১৭；ইরওয়া 2／ט১০；হা／（＜২৯）। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে，বিদ‘আতী ও কর্বীরা গোনাহগারদের পিছনেও ছালাত আদায় করা জায়েয।
«্ন（২／२১২）：＇ওয়ালীমা＇B＇বৌ－ভাতে’র মচ্যে পার্থক্য কি？টপহান निত্যে বিঢ়় ছেতে যাওয়া कि ঠিক？ট্জর দানে বাধিত করবেন।
－মহহাধাদ শयীউল আनম
চিতनমারী，বাগেরহাট।
উত্ত্যঃ নব বিবাহিত মুসলিম স্বামী স্বীয় নববभুকে ঘরে আনার পর দাম্পত্য জীবনের তর্তুতে আল্মাহ্র তকরিয়া স্বর্মপ আশ্রীয়－স্বজন ও বন্ধু－বান্ধবের দো＇আ চেয়ে আনन্দের সাথে নিজের সাধ্যমত যে খানাপিনার ব্যবস্থা করেন，তাকে＇ওয়ালীমা’ বলে। যা পালन করা সুন্নাত （হथারী रয় ৭৭৬ পৃ\％）।
অপরদিকে ‘বৌভাত’ হচ্ছে একটি হিন্দুয়ানী প্রথার নাম। যার অর্থ－হিন্দু বিবাহে বরের আয্মীয়－স্বজন কর্তৃক নববধুর দেওয়া অন্ন গ্রহণ ক্রপ অনুষ্ঠান বিশেষ। যাকে

পাকশ্পর্শও বলা হয়（সংসদ বাञ্যালা অভিষান，কলিকাতা
 আখ্ষীয়－স্বজন কর্তৃক গ্রহ্নের আচার বিশেষ；পাকস্পর্শ （বাংলা অडিষান，চोকা বাংনা बকাঙ্রী ১১৯২ পৃঃ ৭৫৭）। কাজেই মুসলমানদের বিবাহের কার্ডে বৌ－ভাত লেথা মোটেই উচিৎ নয়।

আর উপহারের ডালি নিয়ে বিবাহ থেতে যাওয়া শরীয়ত পরিপন্তী কাজ। या বর্জনীয়। রাসূলুল্झাহ（ছাঃ）－এর একাধিক বিবাহহ কিংবা ছাহাবায় কেরাত্যর বিবাহ－শাদীতে এক্রপ প্রথা ছিল বন্গে জানা যায়না। ওয়ালীমার মূল টদ্দেশ্য হ＇ল বর ও কনের জন্য দো＇আ！ করা। যেমন দোআঃ
＇বা－রাকাল্নাহ লাকা ওয়া বা－রাক＇＇আলায়কা ওয়া জামা‘আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন’
অর্থাঃ ‘আল্লাহ আপনার জন্য ও আপনার উপরে বরকত দান কর্রুন এবং আপনাদের দু’জনের মষ্যে মগ্ললময়
 আওতৃার 9ম＊心，পৃঃ ৩00）। সুন্দর একটি দো＇আা বাদ দিয়ে থাবার ভাল না इ＇লে রাস্তায় গালি দিত্ত দিতে বাড়ী ফেরা নেহায়েত অন্যায়। যা প্রমাণ করে যে，এটা উপতৌকন্নের বিনিময়ে খাওয়া। তবে সাধারণভাবে মুসলমানनর মর্্য পর্প্রে হাদিয়া বিनिময় করা সুন্না丁। ওয়ালীমার সময়ও এটা করা যায়（కঋাযী 2／9৭৫ भৃ）। তবে বর্তমান যুগে প্রচলিত ওয়ালীমায় উপঢৌকনটাই প্রধান লক্ষ্য ও বিবেচ্য বিষয় হ＇ঢ়় দাঁড়িয়েছে। ফলে অনেকে সেখানে খালি হাতে বেকে লজ্জা পান। বাড়ীওয়ানাও তাদেরকে ঋুশী মনে গ্রহণ করতে পারেন না। সেকারণ ওয়ানীীমা অনুষ্ঠানে উপটৌকন প্রথার বির্রুদ্ধে প্রতিবাদ স্বক্রপ এটা বাদ দেওয়া উচিত এবং তার বদলে সুন্নাতী তরীকায় দম্পতির ভবিষ্যৎ মঙলের জন্য স্রেফ দোআআ করাই কর্ত্ত্য। হাদিয়া দিতে চাইলে এই অনুষ্ঠান বাদ দিঢ়ে অন্য সময় গোপন্ন দেওয়াই উত্তম। এতে তিনি अधिকতর নেকীর হকদার হবেন ইনশাআল্লাহ। $=70_{0}^{\circ}$

थশ্ন（৩／२J৩）：মৃহান্নাষ ইবনन জাयী শায়বাহ্ন বরাए দিয়ে কিছ্র জালেম প্রমাণ করেছেন ফ্ব্রय ছালা厄 পর


‘बাসওয়াদ মীয় পिजা জামে इ’চে বর্ণনা করেন।


 ট্ত হাদীए সম্পর্কে জানিয়ে বাসিত কর্রবেন।
-মাওনানা ইদীীস আनী কুমারখানী, কুষ্যিযা।
উত্ত্ঃঃ फ़ক্ত হাদীছটি মূল কিতাবে নেই। মूল কিতাবে
 العامـرى عن أبيـه تـال صـأيْتُ مـ رســول اللـ
 বिন ইয়াयौौদ आन-आসওয়াদ আল-'আমেরী স্বীয় পिতা ই'তে বর্ণনা করেন। তিनि বলেন, आমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ফ্জরের ছালাত आদায় করলাম। অতঃপর যখन তিनि সাनाম ফিরালেন তখন মুক্তাদীদের


মূন কিতাবে ‘দ'शত উচ্রু করলেন ও দো'জা করলেন’ এই অংশফফু নেই। প্রচলিত রেওয়াজ বशা রাথতে भित্যে কিছू সংच्यक आলেম মূল কেতাব ना দেথে কিভাবে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে ভাববার বিষয়। প্রচলিত বর্ণনায় রাবীর নাম জাবিন -এর বদলে আসওয়াদ কর্রা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত ভুল বর্ণনায় আল্পাহ্র রাসূল (ছাঃ) একাই হাত ঊঠিয়েছেন বলে প্রমাণ করূছে,
 ist $(0 / 8 \mathrm{~s})$ ।
 जना এক লাষ দশ হাযান্র টাকা রাষ্ে পতি মাসে
 টাबा কি শরীয়ত সथ্ হ হে? দলীল ভিত্তিক জও্যাব দানে বাপিত কর্রবেন।
-মুহাম্যাদ আতাটর রহমান সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
উত্তব্রঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকঞ্ণ লাভ-লোকসান অংশীদারিত্রের তিত্তিতে চনে এবং সেই লভাংশ সঞ্ক্যীরদের মধ্যে বট্টন করে বলে জানা যায়, যা শরীয়ত अभ्यण।
‘আলা ইবনে আদ্মুর রহহ্মান তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা ₹’তে বর্ণনা করেন, উছমান (রাঃ) তাকে (মুযারাবার উপর) মাল দিত্যেছিলেন এ শর্চে যে, সে

পরিশ্রম করবে এবং উভয়ে মুনাফা ভাগ করে নিবে

 সूতরাং উক্ত হাদীছ দ্वाয়া প্রতীয়মান হয় বে, ইসলাनो ব্যাংক্গুলি यদি লাত-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসা করেরে এবং লড্যাংশ হিসাবে এক লাখ দশ হাयाढর মাসে কমবেশী সাড়ে এগার শ' টাকা লাভ দেয়, তবে তা অহণ করা শরীয়তত জার্যেय হবে- ইনশাজাল্মাহ।
 बनেরেন্র ধারণা এயनि পেপসি-কোকাকোলান ন্যায়
 এ বিষয়ে জানঢ চাই।

- আবুবকর ছিদীক্ম

সোনাবাড়িয়া বাজার কলারোয়া, সাতকীরা।
উত্তজ৪ কেন্সসিডিল নিঃসন্দেহে মাদবদ্রব্যের অন্ত্র্রুক্ত। आর সেকারণে দেশের মাদক নিয়ন্তণ অধিদফতর থেকে এtি निষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সররকারুও এর आমদানী-রষ্ঠানি নিষিদ্ধ করেছে। দিতীয়তঃ এটি কেবল নেশাখোররাই খায়। মুতাক্বী-পরহ্হেগার কোন ভদ্রলোকের টেবিলে এটাকে দেখা যায় না। তৃতীয়তঃ́ এই মরনণনেশায় দেশের উঠতি যুব সমাজ যেভাবে ব্রুকে পড়ড়ে ও তাদদর চরম স্বাস্থ্যাহানি ঘটছে, সেটাই হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ। ইতিমধ্যে এটা খেয়ে অনেকে মারা গেছ্ বলে পত্রিকাত্তরে প্রকাশ। এটা কথনোই ‘পেপসি’ নয়। ল্রেফ অপপ্রচার মাত্র। এটা গেয়ে কার্রু শ্যাসকষ্ট দূর হ'লেও এটা হালাল হবে না।
প্রন্ন (৬/२د৬): একটি গোর্রহান বন্যার্গ কার্রণে নষ্ট হর্লে

 इशीश হাদীए মूणाবেক জওয়াব চাई।
-মুহাম্মাদ আদ্দল হান্নান
ছোট বন্রাম, সপুরা, রাজশাহী।
উ দিয়ে চলাচল করা অন্যায়। হयরত জাবের (রাঃ) বনেন, 'রাসূলूল্মাহ (ছাঃ) ক্বর পাকা ও জूনকাম করতে, जার উপর লিখতে এবং পায়ে দनিত করতত নিষেষ করেছেন’ (আহাদাদ, 心িরিমিযী, ইবন্ন মাজাহ, মিশকাচ হা//90৯ इमीश शरीे।
অতএব চিহ্ থাকলে সে কবরের উপর দিয়ে চলাচল করা ঠিক নয়। বরং গোরস্থান সং্রক্ষণের জন্য চার পাশে বেড়া দেওয়া উচিৎ।


 －মাহফ্ম आাকন



 দिरহाমের গরিবর্ত্ত যমীন बড়া দেওয়া সম্পর্কে
 मूभनिম，নिশকাত হा／२৯98）।＝দ\％आए－णाइसीक

অতএব উক্ত হাদীছেন आান্যেকে টীকার বিনিময়ে যমীन户िকা বা ভাড়া দেওয়া জার্যেय।
 कि？ছशेश হाদীছের आাোকে জउয়াব मानে बাষ্ত করবেন।

## －आালুহাহ जাল－মামুন <br> मिशनीश्न <br> শিব গঔ，ব্ড়া।

উত্তর：জেনে ধ্নে ভুয়া কবর যিয়ারত করা মূর্তি পূজার শমিন। यেমন রা সূল（ছাs）এরশাদ করেন，
 ‘শ্রে ব্যক্তি ডৃয়া কবর যিয়ারত করন，সে যেন মূর্তি থূজা







 কুরজান ও 巨হীাহ হাদীছের জাবাকে জনতে চাই।
－आা दून জ！যीय（মা（\％）
 श्रिए্যা，রাজ্যাছী।
 ₹িসবে বায়ত্র ন মাসে তাদের হক রয়েছে，তারা भ｜বে।

 উক্ত টोকा দিয়ে করা যাবেনা। কারণ এঅनि বায়ছুम মালের सত নয়। অতএব बে সকন थাত এদেশে
 जा दो दोन क्या：



 তাক বলােন，আাপাহ তাআা যাকাত ब্রানের নত আট ভাগ্গ ভাগ করেছেন। হুমি তার অएর্ভুক্ত হ＇てন






 বাधिত কন্রবেन：
－यাকির হোসাইন ছুলাঁ্গ（নোয়া পড়া）

দেবিদ্রার, কুমিহ্ধ।
 দেওয়ার কোন প্রমাণ হাদীছে পওয়া যায় না। এ বিষয়ে
 তিनि উক্ত সমढ़ে आयोन দেওয়া＜্ক বিদ‘जত বटन


 भড়তেন। বেমনः

 মিন শাররিए। $৩$ শাররি মা－ফৗश। ఆয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী।







আবু হরায়রা（রাঃ）বালন，আমি রাসূলুল্লাহ（ছか）－6ক বলढছ তননছি বাতাস আল্লাহ্র পক্ষ থেকক অগমনকারী। উহা রহ মত निয় আinস এবৃ অयাব
 আ্্মাহ্র নিকট এর কন্নাণ কামনা কর। এবং অকল্যাশ হ＇ঢত আ－কয় প্রার্থনা কর（আবৃদাউদ，মিশকাত হা／১৫১৬，
 （ছ\％）ওলছেন，বাতাস্কে গালি সিয়ানান，বরে ঢতামরা জ্পস্দ্দ ক্মিন্রে দেখলে বল－
 فيْهَا وخْيَّ

২．আল্মা－इম্মা ইন্না নাস্আলুকা মিন ঋায়রর হা－যিহির রীएহ ওয়া খায়রর মা ফীহা ওয়া খায়রর মা উমিরাত বিহী ওয়া नা‘উযুবিক্। মিন শাররর হা－যিহির রীহ ও শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা টমিরাত বিহী।
জর্মः ‘‘হ আল্মাহ！আমরা ‘তামার নিকই এ বাতারসর ক্ল্যাশ কামনা করাছি। যে কল্যাণ এর মধ্যে রূয়ছে
 ঢতামার নিকট আশ্রয়চই এ বাতারসর অনিষ্ট হৃতত।
 করা হ্র়়ছ’（তিরমিযী，মিশকাত হা／১৫১b）।

 এてৃ নিম্নের দোআ পড়াতন－


উচ্চারণঃ সুবহা－নাল্লাযী ই যুসাব্বিহুর রাদু বিহামদিशী ওয়াল মালা－ই কাতু মিন খীকাতিহি।


প্রশ্ন（১د／২২د）：বর্তমান যুবতী রমনীদদরূ ক দেখা যায়
 শতকরা ৯৯ ভাা যুন প্যান্ট পরিষানকারী পু ক্রম টাখনুর নীচ কাঈড় পরিধান করর। শরীয়：ত ৫রদর বিধান কি？জান্রত চাই।
－শাহীন
মহিষালবাড়ী
গোদালাড়ী，রাজশাহী।
 পুহ্র ও পু প্র／ি না নত বররছেনী（বুখারী ‘नিবাস＇অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৬১）। নবী করীম（ছ\％）বলেন，দूই টাখনুর নীচ
 ‘लियाস＇অধ্যায় পরিচছছ নং 8）！অতএব ছামাত 3 ছালার চর বাইর স রাব্ইায় টা丬নুর নীঢচ কাপড় ঝুলিয় পরা নিষ্।

थ্বশ্ন（১২／२२२）ঃ কিদিী টাকা দ্রিয় যে স মচ্ত ম্সজিদ

 জান্ত চাই।
－জাক্দুছ ছ বুর
সান্ব বাজার，রাজ শাহী।
উত্তরঃ কশ্ষাটি সম্পূর্ণ ভিতিহীন। এষরূনর বশ্যা ঐ শ্রেীর
 টাকায় ম্জিদ निর্মাণ করূত ব্যর্थ হ্র়়ছছন। ককান มুস সমান্র य ই叩দী হায় যাওয়ার সণ্ডাবনা রঢয়ছে। যারা মসজিদ निর্মাণ করছছন সেটা তাদের নিজস্ব मান মান। তারা
 মুমিন। তারা গরীব দেশ ণিতত মুস সমানদদর জন্য মসজিদ नির্মাণ বহর দ্বীनি ভাইদের স হ্যোিিতা কর্র

 জাল্মাহ তা জালা তার বিनিময় জানানত তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করূবন（মুওাফাক্ আনাইহ，মিশকাত： হা／৬৯৭）।
উজ্জু হাদীছের আাঞাঁক বিদেশী মুসমমান দাতা ভাই！়েরা মসজিদ নির্মাণ কর্ছেন। যার ধ্বমাণ মসজিদে সংযুক্ত সাদা পাথরর ম্জজিদ দাতাদদর নাম লিখা অাছে। তাদদর পূর্ণ ঠিকানাও ররয়ছছ। সুতরা এর সত্য তা যাচাই না কর্র

 इওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট ঢয，সে যা অন্র（তার সण্যতা यাচাই না বরর্র）তাই－ই বলবে（মুসলিম， মিশকাত হা／১৫৬）। দ্রঃ आত－তাহরীক এ্রিন＇৯৯， প্রশ্নোত্তর ১০／১০৫।

প্ৰশ্ন（১৩／२২৩）ঃ চার মাযহা বর চার ইমামর জন্ম ও মৃত্যুর ঢারিখ জান্ত চাই। চার ইমাম কি মুক্ষিশে
 উত্তর দান্ন বাধ্তি করূবন।
-আাহসান হাবীব
আানন্দনগর, নওর্গী।

## উত্ন্রম

১- ইমাম जাবু হানীফাহ (রহঃ)ঃ জন্ম!ঃ৮০ रिঃ ও মৃঃ ১৫০ रিঃ।
২- ইমাম মানেক (রহঃ)ঃ জন্মঃ ৯৫ ২িঃ, মৃঃ ১৭৯হিঃ।
৩- ইমাম শাঝেঈ (রহঃ)ঃ জন্মঃ ১৫০ হিঃ, মৃঃ ২০৪ হিঃ।
 উক্ত চার ইমামের সকলেেই মুক্কিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত


 পৃঃ)। তাঁদের ত্থার্কথ্ত ডক্তরাই পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে निজেদের রায়, ক্ফিয়াস অনুयाয়ী বিভ্ন্ন মাযহাব সৃষ্টি করে আপোষে দলাদলিতে লিপ্ত হয়েছে। यার জন্য ইমামগণ দায়ী! নन। দায়ী হ'काম আমরা। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিম উম্মহ্র মধ্যে ৭৩ ফের্কা সৃi্টি হবে। তার মধ্যে ৭২টি জাহান্নামে यাবে ও মাত্র একটি জান্নাতী হবে। তাঁকে উক্ত নাজী’ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্ক জিজ্ঞেস করা হ'নে তিনি বললেন, आমি ও আমার ছাহাবীগণ যে তরীকার উপর্র রয়েছি সেই তরীকার অনুসারী হবে যারা’ (তিরমিযী, মিশকাত পৃ: ৩০)।
উল্লেখিত হাদীছ্রে আলোকে চার ইমাম কেন যারাই নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের তরীকার উপরে থাকবেন অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হবেন, তারাই নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন- ইনশাআল্মাহ।

অস্ন (38/२২8)\& কোন घয় ইসলামী ব্যাংক ব্যতিরেরে অন্যান্য ব্যাংকেত্র কাহ ভাড়া দেওয়া यাবে কি_না?

- ানীসুর রহমান

গাম- কুলবাড়িয়া, পোঃ মৌবাড়িয়া দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
উত্তন্ন8 ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংক ব্যতিরেকে কোন সূদী ব্যাংকের নিকই ঘর ভাড়া দেওয়া জায়েय হবে না। কারণ আল্মাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন (বাক্ধারাহ ২৭৫)। হযরত জাবের (রাঃ) হ"তে বর্ণিত রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) সৃদথোর, সূদ দাতা ও তার লেখকের ও সাফ্মীদ্ময়ের উপর লা‘নত করেছেন’ (মুসলিম, মিশকাত 288 পুo)। আল্মাহপাক কুরআন মজীদে বললেন, ‘তোমরা নেকী ও তাক্ৰওয়ার কাজে অকে অন্যের সাহায্য কর ; খার পাপ

ও সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্মাহ তাআলা কঠোর শাত্তি দাতা’ (মায়েদাহ ২)।
সূদভ্তিত্তিক ব্যাংকধলিকে ঘর ভাড়া দেওয়া পাপের কাজে সহযোগিতা করার শামিন। অতএব তাদের কাছে घর ভাড়া দেওয়া যাবে না এবং উক্ত ভাড়ার টাকা ভক্ষণ ক্ররা হারাম খাওয়ার শামিল হবে।

## ধ্ন (১৫/२२৫)\& ছানাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে কিভাবে উত্তর দিতে হবে।

-আনীসুর রহমান
গ্রাম- বড়পাথার মাকিড়া, বগুড়া।
উত্তব্য8 ছালাত অবস্থায় কেউ় সালাম দিলে হাতের দ্বারা ইশারা করে উত্তর দেওয়া যায়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যথন লোকেরা রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-কে ছালাত অবস্থায় সালাম দিত, তখन তিনি কিভাবে সালামের উত্তর দিতেন? তিনি বললেন, হাত দ্বারা ইশারা করে উত্তর দিতেন্ (চিরমিযী, মিশকাত হা/ß৯১)। অना এক বর্ণनाয় রয়েছে आগুল দ্বারা ইশারা করতেন (ছহীহ আবুদাউদ হা/৮১৮)! অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে হাতের কজি (অর্থাৎ কজির উপরিভাগ তथা মুঠ বা আগুল সমূহ) প্রসারিত করতেন (ছशीহ আবুদাউদ হা/৮২০)।
প্র (১৬/২২৬)ঃ র্যাফউন ইয়াদায়েন না কর্গা সম্পকে বে হাদীহ পেশ কর়া হয়, তা কি इহীহ? आनिए়ে বাधिए করবেন।

> -্যহহাম্যাদ কদর আলী
> ড/ক্বাংলা বাজার
> ঝিনাইদহ।

উত্তব্গ8 অनূ, 800 শত ছহীহ হাদীছের বিপরীতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী সময়ে 'রাফউল ইয়াদায়েন’ না করার পক্ষে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবঋলিই ‘যঈফ’। তন্মধ্যে হযরত আবদুল্মাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ) (ठিরমিযী, জাবৃদাউদ, নাসাগ, মিশকাত হা/৮০৯)। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম ইবনু হিব্বান
 اليـديـن فـى الصــلاة عنـد الركــوع وعنـد الرفـع

 পক্ষে এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'নে়েও এটিই সবচেয়ে

Amm

দুর্বলতম দলীল, কেনना এর মখ্যে এমন সন বিষয় রয়েছে যা একে বাতিল গণ্য করে’ (নায়ল ৩/১8; ফিকহৃ্স
 ছशীহ बেনে নিলেও চা ‘রাফ্লল ইয়াদায়য়ন’-এর পক্ষ বর্ণিত ছহী₹ হাদীহ সমূহের বিপরীতে !পশ করা যা়ে ना। কেনन فـى علم الأصـول أن المثـبـت مــدـدم على الـنافـى হাদীছট না-বোধক। ইল্ম্মে হাদীছ-এর মূলनीতি অनूযায়ী হা-বোধক হাদীছ না-বোধক হাদীছের উপরে
 भৃঃ)। শাহ अলিউল্মাহ যুহাদ্⿵িছ দেহলডী (রাঃ) বলেন,
 অর্থাৎ যে মুছন্মী রাফউল ইয়াদায়েন করে, ঐ মুছন্মী आমার नিকটট अধিক প্রিয় ঐ মুছন্মীর চাইতে, যে রাফউল ইয়াদায়েন করে না। কেননা 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছ সংখ্যায় अধিক $\Omega$ মযবুত'
 ইউসুক্রে ছাত্র এছাম বিন ইউসুফ ও অন্যান্য খ্যাত্মিমান হানাফী বিদ্বান রাফউল ইয়াদায়েন পসন্দ করতেন।

##  

 - আাব্রুল হাফীয বাইশপুর, চাদ্পাড়া গোবিন্দগজ্, গাইবাচ্कা। উত্ত্রঃ ছালাতে নাডির নিত্চ হাত বাঁধার যে হাদীছ পাওয়া याয়, তা यঈফ। যেমন (১) आলী (রাঃ) বলেল, সুন্নাত হচ্ছে ডান "কজি বাম কজির টপর রেথে নাভির নিচে রাখতে হবে (य户্স আাবদাউদ হা/৭৫५, ইরওয়া হা/৩৫৩)। (২) আবू হরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'ছালাত্ত ডান হাত বাম হাতের টপরে নাভির নিচে
পক্ষান্তরে বুকের উপর হাত বাঁধার অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। यেমন ছ্বাউস (রাঃ) বলেन, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে ডান হাত্রক বাম হাতের উপর রাখতেন। অতঃপর ъাত দু"টো বুকের উপর (على هدر) শক্ত করে বাঁধত্ন (ছহীহ আবুদাউम হা/৭৫৯)। उয়ায়েল ইবনে হৃজর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথ্থ ছালাত आদায় করেছি। তিনি চাঁর ডান হাত্কে বাম হাতের উপর বুকের উপর রাখলেন (ছহীহ ইবনু ঘুযায়মা, द্ৰন্তन মাযাম शা/२৭৫)। 'নাভীর नीচে হাত বাঁধা’ সম্পকে

মুছান্নাए ইবनে आदो শাফ़नाइ ও অना হাদীছ অन्शे यে ক্র্য়কাট ‘আছার’ বর্ণিত হয়েছে, সেত্তি সম্পক্কে








 विষয় জাनिष্যে বাभিত করবেন।
-মীযানুর রহমান
কালিগু বাজার
नেবীগঅ, পঞ্ণী!়!
উত্ত্পঃ ইমাম যখন সশব্দ দ্রi ফাতিহা শেম করবেন, ত্খन মুক্তাদীগণও পরপই স্গকি आমীন বলবেন। কেনना রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) এরশাদ্ করেন 'যখনই্র ইমাম ওয়ালাযযা-ল্মী’’ বলবেন অনা বর্ণনায় যথন ‘আমীন’ বল<েন, তখन তোমরাএ आমীন বল'। কেনनা যার आমীন ক্যেশেতাদের আমীন-এর সজ্গ মিলে যাতে,
 আলাইহ, মিশকাত হা/৮२৫)। রাসূলুল্মাহ (ছ!ঃ) निজজে সশক্দে आমীন বলতেन, याর आওয়াय উচ্চ एॅ’
 উর্লেখ্য যে, निম্ন স্বরে आমীন বनाর হাদীছটি যঈফ (यभ্গষ তিরমিযী श//8১; नाয়न v/৭৫)।
সূরা আ‘রাফের ৫৫নং ও ২০৪ নং আয়াতে আমীন চূপে বলার কथা বলা হয়নি। বরং ৫৫ নং আয়াতে গোপনে আল্লাহ্রে স্মরণ করার কথা বনা হয়েছে। আর ২০৪ নং আয়াত্ বলা হয়েছে, 'আর যখন ক্রআন পাঠ করা হয়, एथन जা শ্রবণ কর এবং निছুঈ পাক, यাতে তোমাদের্র উপর রহমত হয়’। অত্র आয়াত আयীন আন্ঠে বলা প্রমাণ করর না। কারণ অত্র আয়াতের্য শানে নूयूল ভিন্ন। রাসূল (ছাঃ) ছালাতি কুরআন পড়লে কাফেরেগণ চিৎকার করত তখন আয়াতটি নাযিল হয়। কেট বলেন, ছালাতে কथা বলनে আয়াতটি নাযিল হয়
 আমীন বলার প্রমাণে পেশ করা হীন অপকৌশল মাত্র। অथচ রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) এর়শাদ করেন, ইহ্ছদীরা তোমাদের সবচেয়ে বেশী হিংসা করে তোমাদের 'সালাম’ ও ‘আমীন’-এর কারণে’ (ইবনু মাজাহ হা/৫৫ সनদ इशীহ)। দूर्ভাগ্য আজ মুসলমানেরাই মাযহাবী

যিদের বশবর্ত্ হয়ে সশক্দে আমীন－এর কারণে হিংসা করেছে।
 （ছ8）नা্াক অসু স্থতার কারণে নাঠि নিয়ে খুধ্বা দিয়েছ্নিমন। এর্ সততা জ্রনতে চাই।
－মমহাম্র ভেরদা টস সাহার পুক্র বা ঞ্লর，গ্গাবিন পুর দ্পচাচ্চিয়া，বঋড়া।
উত্তরः রাসূমूধ্মাহ（ছাঃ）অসু ছ্তার কারণে নাঠ্ঠি निয়ে


 অथবা অষ্টম দিনে রাসূম（ছাঠ）－এর নিকu্ট গগলাম। অত \＆পর বन川াম，‘হে আæ্লাহ্র রাসূল（ছাঃ）আমরা आপনার সাপ্থে সাক্ষাতের बন্য এসেছি। আপনি আমাদের ক্যাণণর অন্দোআ কর্পুন। ．．．আমরা সে ঋনে কর্যেকদিন थাক बাম। শেষ প্র্যত্ত রাসূ （ছাঃ）－এর সাথে জ্גম＇আার ছালাতে উ প্গিত হ’লাম। তিনি 川度，উ
 ম丹নী आমি या আদেশ করছি তোমরা তা পুরো পুরি
 কর’（হशীহ জাবদাউদ হা／১০৯৬；ইরওয়া ৩\＃্য হা／৬১৬）।


 প্রাণিত হয় যে，সর্বদা øাৰ্ঠি হাতে করে খুর্বা দেওয়া সুন্মাত। অনJ এক বর্ণনায় রत্যেছে বসে বক্তবJ দেওয়া





－यমীব্রুচ ইস্দম
এম－ভরাট কদমদি গণীী，মেহের পুর।
উত্তর：মৃত বুক্তি অতত পায়না এটই ঠিক। তবে যে খনে আমাদের প্রিয় নবী（ছাs）কবর বাসীকে $া$ স্ম $J$ করে অমাদেরকে সালাম দিতে বटন্ছুন ও দোআ করতে ব স্ছন，তাই আমরা সেট করে थাকি। এট धनानোর জন $J$ নয়，বরং দো＇আ করার জনJ। বুরায়দা（রাঃ） বদেন，রাসূब（ছা৪）তাদেরকে নিম্নোক্ত দো＇আ শিক্ষা

निত্ন য খ ত তারা কবর যিয়ারত্ত যেতেন－

 الْعَافِيَة ＇大্তেমাদের थতি শান্তি বর্ষিত ত্থৌক হে মুহ্মে－মুস बমানের ঘর বাসী। আশরাও ইনশাআম্ধাহ তোমাদের সাথে মিম্পিত হব। আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আঘাহ্র নিকট নিরা প্তা কামনা কর্রছি’（মসসিম，মিশকাত भৃঃ ১৫৪）！অন্য বর্ণনায় রয়েছে－

‘তোমাদের উ প্র শান্তি বর্ষিত হউক হে কবর্রবাসীগণ！ আক্নাহ তোমাদের ও আমাদের ক্ষমা কব্লন। ঢোমরা অগ্গগামী আর আমরা পচ্চাৎগামী＇（তিরমিযী，মিশকাঢ ब）
অত্র হাদীছ দ্বয় घ্মারা প্রমাণিত হয় যে，কবরনবাসীকে． সান্দাম দিয়ে তাদের জন্য দো＇আ কর্স সুন্নাত।
প্রস্ন（২১／२৩১）：জন্নেক ए্যূরের কাছে ত্নছি যে，কোন ব্যকি জুম আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেূে তার প্রি কদমে এক বৎসরের ন ফল ছান্তাত ও ছিয়াম্মের সমান নেকী হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।
－মাস‘ঊ্দ．রেयা ভরাট করমদি，

> গাঞ্ণী, মেহের পুর।
 কथा কোন হাদীছছ নেই। তবে জুম‘আর দিনে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবতী হিসাবে উট কুরবানী，গর্সু কুরবানী，ছাগন，মুরগী，ঙ্মি ইত্যাদি কুরবানীর তু পনামুণক নেকীর आধিক্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। या খতীব খুৎবার উক্দেশ্যে দাঁড়ানোর چর বন্ধ इয়ে যায়＇（ম खाएাক্দ আলাইহ，মিশকাত হা／১৩৮৪）।
 মসজিদে রওয়ানা হয়，आম্নাহ তার প্রতি পদক্ষে প্র জন্য এক্ট করে নেকী ঢেখেন，তান মর্যাদার স্তর এক্কট করে উন্নীত হয় ও তার এক্টট করে তনাহ ঋরে
 হিসাবে জুম＇আর উদ্⿰েশ্যে মসজিদে রওয়ানা দিদন তিনি অনুর্র প নেকী পাবেন ইনশাআা্মাহ।
প্রশ্ন（২২／২৩২）৪ রুকৃ‘ থেকে উC $\delta$ এবং দুই সিজদার


জানিয়ে বাধিত করবেন।
-আাদ্রুল আহাদ
কেশবপুর, যশোর।
উত্তরঃ ছালাত এমন একটি ইবাদত্ত, यা একাগ্গতার সাথে আদায় করা হয় অবং মুছল্ধীগণ স্বীয় প্রতিপ্ালককের সাথে চूপে চুপে কথা বল্লেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্দাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'निশয়ই যখন্ণ তোমাদের কেউ ছালাতে দীড়ায় তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে চূপে চুপে কथা বলে’(বৃษাী, মিশকাত হা/৭8৬)। জ্রতএব দूই সিজ্জদার মাঝখানের দোআআ Kূপে Kूপে পড়াই বাঞ্ৰননীয়। তবে বে সব দোআা সশব্পে পড়ার কহ্থা প্রমাণিত आছে সে সকল দোআ সশক্দে বলতে হবে। যেমন সশক্পে ‘আমীন’ বলা ইত্যাদি (আর্রদাউদ, মিশকাত হ $/ \uparrow 8$ ( $)$ ।
প্রं্न (২৩/২৩৩)\& आমরা नবীর नाম ৩नलে ‘হালাఘাए
 'রাयিয়াল্লাए जাनए' এय२ কোन बालেম छীढनর
 मলী: জানিয়ে বাধিত করবেন।
-আাাউর রহমান যোহা কনেজ ৫র্তুদাসপুর, নাট়োর।
উত্তব্মঃ প্রশ্নে উল্লেখিত নামের পর উক্ত দো'আ তুলি পড়া সून्नाত। আবू হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অপমানিত হউক সে, যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করেনা’ (তিরমিযী, ‘মিশকাত হা/২२৭)। অত্র হাদীছ छারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নাম ৩নে (ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্মাম) বলতে হবে।
ছাহাবী ও नেককার ব্যক্তিদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে आল্মাহপাক একাধিক জায়পায় ‘রাযিয়াল্মাহ তন়হম’ ("আল্মাহ তার উপরে সন্তুষ্ট হর্যেছেন’) বলের্ছেন (চওবা 100, মায়সमাহ دsג, বাইয়েনাহ b)। অতএব প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণের নামে ‘রাযিয়াআল্মাহ আনহ’’ পড়া বাঞ্জনীয়। আর ব্রিভ্ন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা পরষ্পরের জন্য আল্মাহ্র রহমত কামনার প্রমাণ পাওয়া যায় (মিশকাত হা/১১9০, ২৭৯০ ইত্যাদি)। সে হিসাবে নেক্কার মুমিনদের জন্য দোআ হিসাবে 'রাহিমাহল্লাহহ তা'আলা' বনা नেকীর কারণ হবে। এতদ্ব্যতীত নেক্কারগণের মধ্যেস্তর বুঝানোর জন্য যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিদ্বানদের মধ্যে উপরোক্ত নিয়ম চনো আসছে।
 জন্য কোন জায়নামাय ছিল কি?

-ইলিয়াস মাষারপাড়া, চাঁপাই নবাবগজ্।

উত্ত্মঃ রাসূলুল্দাহ (ছাঃ)-এ্র বিশেষ জায়নামাय ছিল।

আয়েশা (রাঃ) बनেन, রাসূলून्वाহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, ' মসজিদ হ’তে আমাকক জায়নামায়ট এনে
 'রাসূল (ছ।ঃ) জায়নামাযে ছালাত আদায় করত়্েন' (ছহী? ইবনন সাজাহ হা/৮৪৯)।
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বছরা শহরে জায়নামাযে ছালাত आদায় করেছিলেন এবং তাঁর সাথীদের বলেছিলেন যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর निজজর জায়নামাयে ছালাত আদায় করতেন (হহীহ ইবন মাজ্জাহ হা/r(১)। তবে সেটা ছিল ইমামের জন্য। কেননা রাসূন (ছাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রiঃ) ঐ সময় ইমাম ছিলেন!
প্রশ্ন (২৫/২৩৫): ফর্রय হানাए শেষে সালাম শিম্রানোর भর্রে ইমাম প্রচলিত মুনাজাত্টে‘কেট জুনাত নয় বলছছন। কে৬ বিम‘जাত বनছছন। घাবার কেউ বলছেন কর্ননে ভাল না করলে অসুবিষা নেই। এ ব্যাপার্থে ওনামাদের


- আলফাযুদ্দীন

কোদালকাটি, চাপাই নবাবগふ!
উত্তর৪ ফরয় ছালাত শেষে সাচাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদীগণের স্শ্যিলিক্রভাবে হাত উঠিঢ়ে প্রচলিত মুনাজ্যাত পদ্ধতিটি দ্বীनের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। ‘‘ুন্নাত নয়’ অর্থই বিদ আত। দু’টো কথার একই অর্থ। কিন্তু 'করলে ভাল না কররলল অসুবিধা নেই’' কथাটি সশ্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সষ্ভনতঃ সবাইকে খুশী করার জন্যই একथা বলা হয়। কারণ প্রচলিত সশ্মিলিত মুনাজাত পদ্ধতির পক্ষে রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে ছशীহ বা यঈফ সূত্রে কোন मল্লীল নেই। তাকবীরে তাহরীমা থেকে তর্পু করে সালাম ফিরানোর পর পর্যন্ত यে সমস্ত যিকর 3 দো‘আ ज্রয়েছে, প্রত্যেকটির স্থান ও পদ্ধতির বর্ণন্না ছহীহ হাদীছে রয়েছে। এক্ষণে যে সকন বড় বড় বিদ্বান প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজ্জাতকে বিদ আাত বলেছ্ছেন তাঁদের মতামত জানার জন্য দেখুন-
(১) ইমাম ইবনে তায়মিয়াছ (রহঃ), মজমূ'আ ফাতাওয়া ২২ খল্ণ ৫১৯ পৃঃ (ছালাত キબ্ড)।
(২) হাফ্যে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ), যাদুল মা‘আদ ১ম খબ ৯৩ পৃঃ।
(৩) আব্দুল হাই লাক্ষ্নেভী, মজমূ'আ ফাতাওয়া ১ম অও ১৬১ পৃঃ।
(8) ওরায়দুল্মাহ রহমানী মুবারকপ্রুর, মাসিক মুহাদ্দিছ বেনারস থেকে প্রকাশিত জুন '৮২ সংথ্যা।
(৫) মুহাশ্মাদ ইকবাল কীলানী (বাদশা সউদ বিশ্ধবিদ্যালয় রিয়াय) কিতাবুছ ছালাত পৃঃ ৯৮।
(৬) ডঃ ছান্লহ বিন গানেম আস্সাদলান, ছালাতুল জামাআহ পৃঃ ১৯৩।

[^26]（৭）মুফস্তী ফয়যুল্লাহ হাটহাজ্রারী，ফাতাওয়া মুনাজাত বাদাছ ছালাওয়াত।
（৮）মুফতী মুহীব্বুদ্গীন（সাং কাবীর জোড় পুকুর্রিয়া পোঃ আশারকোটা，লাগলককাট，কুমিল্মা，প্রকাশকঃ ওলামা কল্যাণ পরিষদ，বৃহ্তর নেয়াখাথালী）ফরয নামাত্যর পর সপ্পিলিত মুনাজাত＇।＝দ্রः মাসিক আত－তাহরীক 3 ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংথ্যা ফেক্রুয়ারী＇৯৮（৩／৪৬）；২য় বর্ষ ৩য় স্নংখ্যা ডিসেম্নর’৯৮（ $38 / 8 \rightsquigarrow)$ ।
প্ন（২৬／২৩৬）s মুছাফাহা করান্র কোন কো‘আা আছে কि？জাनिঢ়ে বা氏িढ ক্রবেন
－यযীরুত্দীन চোপীনগর কামারপাড়া，বঋড়া।
উত্তব্নঃ সালামের পরে মুছাফাহা করার ফयীলত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ইয়। কিন্তু দো＇আ পড়ার কোন ছহीহ হাদীছ পাওয়া यায় না। বার！ইবন্ন আযেব（রাঃ） বলেন，নবী করীম（ছাঃ）বলোছ্ন，দू＇জন মুসলমান সাক্ষাত্ত মুছাফাহা করল্লে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়’（ছহীহ আহুमাউদ হা／ब२よ२）।

মুহাফাহার সময়＂يـنـراللَه لنا والكمـ＂ ＂اللَه ونسـتغفره وড়ার বিষয়ে মিশকাতে বর্ণিত
 হা／२ט88）।
প্রন্ন（২৭／২৩৭）s ছালাত অবস্থয় হাঁচি জাসমে হাঁচির দো＇আা পড়া यায় কি？

> -মুকাররাম বাঊসা হেদাতীপাড়া চারঘাট, রাজশাহী।

টত্তব：ছালাত অবস্থায় হাঁচি आস্লল হাঁচির দো＇আ পড়া यায়। রেফা＇আ ইবনে রাফে（রাঃ）বলেন，একদা আমি রাসূল（ছাঃ）－এর পিছন্রে ছালাত আদায় কর্রাছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁচি আসল। চখন আম্য এই দো‘আ পড়লামः


উচার্রণ＇আলহামদু লিল্মা－হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা－রাকান ফীহি；মুবা－রাকান ‘আলায়হে কামা ইয়ুহিব্রু রাব্রুনা ওয়া ইয়ারযা＇।
অর্ধঃ आল্মাহ্র জन्य প্রশংসা，বহ প্রশংসা，পবিত্র প্রশংসা，বরকত্যয় প্রশংসা，বরকত্জনক প্রশংসা， यেমন প্রশংসাকে আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও পসन्দ করেন．．．（তিরমিযী，আবুদাউদ，নাসাł，মিশকাত হা／৯৯২）। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে，ছালাত অবস্থায়

হাঁচি আসলে হাঁচির দোআ পড়া যায়（নায়न 2／৩২৬；


 বিনষষকারী বিষষ় সমৃহ’ অনুচ্রেদ）」
প্র（২৮／२৩৮）：रिন্দুর সম্পদ छাব্রা মস্সিদ নির্মাণ কর্রা যায় কি？

 দলীল সহ বিষ্যার্রিতভাবে পুনরায় প্রকাশিত इ＇ল－স্শ্শাদক।
উব্তद্য৪ आবু হরায়রা（রাঃ）বলেন，রাসূল（ছাঃ）বলেছেন， ＇निकয়ই আল্মাহ পবিত্র，পবিত্র বস্তু ভিন্ন তিনি কবুল করেন नা’（মমসলিম，মিশকাত २8د ₹o）। अত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে，অবৈধ সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কারণ মসজ্দিদ आল্মাহ্ৰ জন্য（সৃহা जিন ১৮）। এহ্মণে প্রশ্নু－অমুসनিমদের সম্পদ বৈধ না अবৈ\＆？একাধিক ছইীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে， अंমুস্সলিমদের সম্পদ বৈษ। यেমন আनাস（রাঃ）থেকে বর্ণিত তিनি বলেন，নবी করীম（ছাঃ）－কে（জনৈক মুশরিক－এর পক্ষ থেকে）একটা রেশমী জুষ্বা টপহার
 ঊপঢীৗকন অ্রহণ＇অষ্যায়）। আनাস ইবনে মালেক（রাঃ） থেকে বর্ণিত তিনি বলেন，এক ইহুদী নারী নবী করীম （ছাঃ）－এর निকট গোপনে বিষ মাখানো ছাগলের গোশত উপহার হিসাবে নিয়ে আসলে তিনি ঢা থেকে
 ইবনে হছায়েন（রাঃ）বলেন，রাসৃল（ছাঃ）ও তাঁর ছাহাবীগণ একদা এক মুশরিক মহিলার মশক（পানির পাত্র）থেকে পানি নিয়ে পান করেছিলেন এবং ওয়

অত্র হাদীছ সমূহ घ্बারা প্রমাণিত হয় যে，অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ। আর বৈষ সম্পদ মসজিদে লাপনো যায়।
 অমুসলিমদের সম্পদ্র হ＇নেই যে তা অপবিত্র হবে，ইহা অপ্রমাণিত উক্তি। শরীয়তে বর্ণিত অরৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থই কেবল অর্পবিত্র। মুসनমানের হ＇মেও তা অপবিত্র（खাচাওয়া s यাসায়েম পৃ：৬০）। অপরদিকে রাসূল （ছাঃ）অন্য এক বর্ণনায় কবরস্থান ও গোসল খানা ব্যতীত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে সিজদার স্থান বলেছেন （আরুদাঊদ，মিশকাত পৃঃ 90）। কাজেই যখন কোন অমুসলিম তার সম্পত্তিকে আল্লাহ্র নামে ওয়াক্ফ করে দিবে，তথন সে সম্পত্তিতে নির্দ্রিায় মসজিদ বানানো জায়েয रবে। আর ওয়াক্ফ হচ্ছ্হ কোন বস্তু বা সম্পত্তিকে মানবীয় স্বত্ম হ＇তে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বত্ব করে ওখু আল্মাহ্র অধিকারে নির্দিষ্ঠ করে দেওয়া। এ্রকদ্দা রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）একদল নওমুসলিম খৃষ্টানকে ঢাদের পৃর্বতন গীর্জার স্থানকে মসজিদে পরিণত করার নির্দেশ

দেন এবং সেখানে ছালাত আদায় করতে বলেন（নাসাছ， মিশকাত হা／৭১（৬）। ইবনু আব্বাস（রাঃ）মূর্তিমুক্ত গীর্জায় ছালাত আদায় করতেন（বুষারী ১／৬২）।
উপরোকু হাদীছের आন্লোক आল্লামা उবায়দूল্ఘাহ মুবারকপুরী বनেন，মূর্তির ঘরকে মসজিদ নানানো যায়
 রশীদ আহমাদ গাংগোইী（রহঃ）বলেন，शিদ্দুর ও অना বিধর্মীদের অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যায়（ফাঢাওয়া রার্থীদিয়াহ করাচী ছাপা，তাবি，ఫৃঃ ৫২৩）। आর একথা সর্বজন বিদিত যে，মক্কার কা＇বা ঘরটি মুশরিকেরা निর্মাণ করেছিল। উল্লেেখিত বিবরণে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে，হিন্দুদের সম্পদ মসজিদে লাগান্না যায়।
প্রকাশ থাকে যে，সূরা তওবাক্গ ১৭－১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে，মুশরিকরা মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রাথে না। এর অর্থ মসজিদের রক্ষনাবেক্ষণ করা， মসজিদে হারামের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি। এর অর্থ মসজিদ নির্মাণ করা নয়।
প্রम्न（২৯／২৩৯）s কোন্ দপীজের ভিखিতে জালসাতে বজ্জাদের্রকে টাকা প্রদান কর্না इয়？জাनिए়ে বাধিত কব্রढেন।
－আবুল কাসেম
গোমস্তাপুর，চাঁপাইনবাবগজ।
উত্ত্বঃ হযরত বুরাইদা（রাঃ）इ’তে বর্ণিত নবী করীম （ছাঃ）বলেন，＂যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি। यদি পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছ্ গ্রহণ করে তবে তা থেয়ানত হবে＇（আবুদাউদ，মিশকাত হা／098৮ সनদ ছহীহ）।
উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে বলা চলে যে，বক্তাকে যে বক্তৃতা করার দায়িত্ম দেওয়া zয়েছে，উক্ত দায়িত্রের ও সময় ব্যয়ের বিনিময়ে তিনি তা ひ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য সাধারণ বা স্বতঃন্ফূর্তভাবে সম্পাদিত কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় গ্রহণ না করলে আল্লাহ্র নিকট হ＇তে তিनि এর পৃর্ণ জাयায়ে খায়ের পাবেন－ইনশাআল্মাহ। নবীগণ চাঁদের দাওয়াতের বিনিময় স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে কামনা করততন। अতএব আলেমরাও তার অনুসরণ করতে পারেন।
প্রস্न（৩০／२8०）s थচिষ्ঠানে চাকুরী নেওয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের্গ উন্নয়নের্ন নামে মোটা অংকেয্ব টাকা দিয়ে চাকুর্রী নিতে হয়। बটা কি শরীয়ত সथত？
－মুহামাদ ইকবাল হোসাইন ড：এম，এ，ওয়াজেদ বি，এড কলেজ মুলাটোলা，রংপুর।
উত্ত্পম আল্মাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উफ্দেশ্যে ও পরকালীন มুক্তির জন্য স্বেচ্ছায় দান করাকে প্রকৃত অর্থে দান বা ছोদাক্ষা বলা इয়। বর্তমানन বিভিন্न প্রতিষ্ঠানन
‘ডোনেশন’－এর ‘নামে চাকুরী প্রার্থীদের নিকট থেকে； यেটা নেওয়া হয়，সেটা প্রকাশ্য ঘুষকে এড়িয়ে চলার একটি গোপন কৌশল মাত্র। या শরীয়তে জায়েय নয়। অনেক স্থানে এলি ব্য২সায়ে পরিণত হয়েছে। এభানে
 আথ্থরাত বা আল্মাহ্র সজুষ্টি নয়। এটি নিঃসক্দুহে ঘুষ， যা লেওয়ার জন্য কর্ড়পক্ষ বেকার ঢাকুরী প্রর্থীদের বাধ্য করহছেন। রাসূলুল্লাহ（ছৃ：）घूষদাতা，ঘুষ গ্রহীতা ও घू：মব দালাল সকল্লের উপর লা＇নত কর্রেছেন’（আাহমাদ， তিরমিযী বায়হকক্টী ইত্যা氏ি যিশকাত হা／৩৭৫৩－৫৫ সনদ 巨शীহ）। অতএব জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান ও চাকু：যীপ্রার্থী উভ্ভয়কে প্রচলিত ‘ডোন্রশন’ পদ্ধতি হ’তে दिরত থাকা কর্তব্য। তবে অসহায়，ময়লূম ও বাধ্যগত অবস্থায় হারাম খাদ্য थাওয়ার ন্যায় সাময়িকভাবে জায়েয হ＇তে পারে। তরে এ থেকে পরহেয় করে অন্য ব্রযির পথ তালাশ করা উচিত।

## সংশোধনীঃ

আত－তাহরীক ৩য় বর্ষ 8 র্থ－৫ম ইজত্মো সংখ্যা ৩৬／১২৬ প্রশ্নোত্তরে ফরয ও নফল ছালাতে সরাসরি কুরজান দেথে পড়ার বিষয়ে＇কোন প্রমাণ পাওয়া यায় না’ বলা হয়েছে। বিষয়টি ফеওয়া বোর্ডের সদস্যদের निকটে তখনই বলা হয়েছিল। কিন্তু ইজতেমা－র প্রচণ ব্যস্ততায় অসাবধানতাবশতঃ বিনা সংশোধলীতেই চলে গেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। যাই হোক সঠিক কथা হ’ল，বিশেষ প্রয়োজনে অন্ততঃ নফল ছালাতে এটা জায়েয আছে। হযরত আয়েশা（রাঃ）－এর ক্রীতদাস আবু आমর যাফওয়ান রামাयান মাসে মহিলাদের ইমামতি করার সময় （সষ্هবতः দীর্ঘ ক্ধিরাআতের জন্য）কুরআন দেথে পড়ত্তেন। উক্ত আছারের উপরে ভিত্তি করে সউদী আরবের সাবেক মুফ্তীয়ে＇আম শায়খ আব্দूল আयীয বিন আক্দুল্মাহ বিন বায（রহঃ）ফরয ও নফল্গ ছালাতে কুরুআন দেখে পড়া জায়েয বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। কিন্তু অন্য বিছ্বানগণ এটাকে＇আমলে কাছীর’ বা বাড়তি কাজ বলে নিষেধ করেছেন’ （বুষাযী，ঢরজমাতুল বাব ）／৯৬，ফাৎহলবারী শায়ষ বিন

 উক্ত ফৎওয়ার আলোকে সষদী আরব 3 মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে অনেক ইমাম ঢারাবীহ্তে কুরআন দেখে পড়েন।＝（সঃ সঃ）৷


[^0]:    2．अমর（রাঃ）সহ ঐ সময় সেষানে পচজন ছাহাবী উ৭স্शিত হিলেন। जমর（রাঃ）－बর প্রপরই বাকী চারজন बায় ‘াত করেন। অতঃপর
     उবায়দাহ ইবনুল জাররাহ，টসায়েদ বিন इ্याয়ের，বিশৃর বিন সাদ в जাহ হ্যায়ষার গোলাম সালেম।＝আাল－আহকাম，পৃঃ १।

[^1]:    
     ₹नसिऐस्राश，णবि）gie u।
    
     801
    

[^2]:    ১০．বুখা，স／৫২৫；আবদুর রহমান কীলানী，ঝেলাए্ত ও জামহুরিয়াত （－小াহোর，बルiলিসুত ঢাহক্কীক্বিল ইসলামী，২য় সংథরণ ১৯৮৫） পৃ：いく－৬い।
    33．বুঋারী 2／3090＇आহকাম＇অধায়，কিডানन লোকেরা आমীরের বায়＇আাত নেবে＇অনুচ্ছেদ।
    ১২．আাল－আহকাম পৃঃ ১৩－১8।
    ১৩．ইবনু কাशীর，অাল－বিদায়াহ 9／১89；বিলাएত্ত পঃ ৬৭－৬b ，
    28．আবদूর রহযান আবদूল খালেক্ৰ，आাশ－শূরা खী যিল্লি नियা－মিল एকমিল ইসলামী（কুতয়ত：দার সালাফিইয়াহ ২য় সং巾রণ 380b／3৯৮－b）ๆৃ： 338 ।

[^3]:    ১ब．আन－বিमায়াহ 9／د8৫，चिলাएতত পুঃ ৬৯।
    ১৬．জাল－আাহকাম পৃঃ 38 ।
    ১৭．दूখারী $2 / 3090$ ；尹िनाएए भৃঃ ৬8－৬৫।

[^4]:    ১৮．বাক্ৰারাহ ২৫১，ছোয়াদ ৩৫।

[^5]:    ১৯, অৈनাए্চ পৃঃか२, ৮ড।

[^6]:    

[^7]:    

[^8]:    অনুद্দপভাবে সূরা হজ্জ-এর ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাদের অন্তর আল্মাহ্র নাম শ্মরণ করা হ'লে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপ্গদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা ছালাত

[^9]:    * ডি, ↔ইচ, এম, এস, (হোমিওপাপ), কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপ্রু;

[^10]:    

[^11]:    ＊এম，এ（髄 रिखান），সাধুরমাড়，রামচন্দ্রপুর，ঘোড়ামারা，রাজশাহী।
    ১．ড\＆ 4 চৌধ্রুী，সयাজ বিজ্ঞান শককোষ পৃঃ $১ ৬ 8$ ।
    ২．ब．পৃः 0801

[^12]:    ৩．ড：মুহামাদ আসাদুল্মাহ আল－গালিব，মীলাদ প্রসF，গ：১，২৪১৫।
    8．সৈয়দ आাবুল আাা মওদুদী，ইসলামের জীবন পদ্ঘত পৃঃ ৫৮।
    ৫．মো：আসাদুজ্জামান，প্রারচ্ষিক সমাজ বিজ্ঞান পৃঃ ১৭১，১৭২।

[^13]:    ৬. ইসলামের জীবন প্ধিত পৃঃ ৬০।

[^14]:    १. बোহাষাদ জাবদূন নৃর সাनাयী, আাষা পারান ব্যা丬্যা সহ বগানুবাদ।

[^15]:     জাन-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাखী, नওদাপাড়া, র্রাজশাহী।
    3. সিনসিলাঢুল আহাদীছি যাকফা ওয়ান মাওযূ आা হা/२৫।
    

[^16]:    2. ডः অাদ্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছ্হয়ান্ন মিন হায়াত্ছি ছাহাবা (সট্ী
    
    
    
    
    
    3. সिয়ার Jম शৃঃ ৩৬०"

    ब. उদদব।
    
    

[^17]:    
    
    
    
    

[^18]:    
    
    
    
    

[^19]:    
    ১৫．दूখারী，সুসলিম，নায়ল 2／১২०।

[^20]:    
    
    
    S6．ই巨াবা পৃ：২৮৫।

[^21]:    
    ২०．সिয়ান ノম ゆৃঃ ৩৬ノ।

[^22]:    
    
    
    
    
    ২৫．ইছাবা ২－৪।
     タৃ\％さよ।

[^23]:    

[^24]:    ১. ইবনूস সুন্নী, সনদ হাসান, আयকার পৃঃ১০৬।
    ২. इूञनिম, আাयকার পু 93।
    
    8. आাুদাটদ, আাयকার পৃঃ ৬৬।

[^25]:    ***

[^26]:    

