Q11 \&र्म, সभाজ 3 সাशिक्य বिसয়ক गदबखণां भजिका 5zizs गম বর্ষ ৭ম সং্খা: गाठ
$\qquad$

# مجلة＇التحريكُ＂الشهرية عامية آلبية و صينية 



## রোজ：ন ন রাজ ১৬8

১ম বর্ষ ：৭ম সংঅ্যা
যিলক্টাদ 2836 হি：
ফাল্যুন 3808 সাল
মার্চ ১৯৯৮－ই！
সম্পাদকঃ সুহামাদ অসাদুল্লাহ অল－গালিব
নির্বাফী সম্পাদকঃ মুহামাদ সাখাওয়াত（হাসাইন
সার্কুনেশন ম্যানেজারঃ শামসুল অানম
বিষ্ঞাপন ম্যানেজারঃ অলিউয় যামান

কস্পোজঃ হাদীছ ফাউてেশন কম্পিট টার্স

## বোগামোগঃ

 ন্ন্দালাড়ামান্রানা
পোs সপুর্রা，त্রাজশাদী।
く্মেন－（০৭२১）৭৬০৫২৫
बোন ফ ফ্যাক্স\＆（০৭২১）৭৬১৩৭৮
চাবা কেনন

## মূল্য：১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউক্রেশন বাংলাদেশ
কাজ্রা，ব্राজশাহী কর্ত্তক প্রকাশিত এবং
मि বেश্ ধ্রেস，द्राণীবাজার，র্রাজশাহী হ＇তে মूদ্রিত।

## ञृতী

＊সম্ণウকীয়
＊দর্রসে কুর্নজান ..... 0
＊দ্রলে হালীছ ..... 9
＊「াহানাচব্রিত ..... ১
घুবাফ়়ের্র বিনুল অন্য়াম（র্রা\＆）১）－बা্দুস সামা সালাফী
＊কবिতাজালো মুসলিম১৩
－মুহামাদ শহীদুর র্রহমনন সৃ尼局 बেলা
－মুহামা সাজদুল ইসলম सা大－бाइत्रीक
$-ড 1 \%$ মুহন্মা এনমুল হক অनिर्यণ অহঠি
－সুহমাম অরু
＊মহিনাল্র পাচা

－ठাহর্রন नেসা
＊সোনামণিদদর্ন পচা ১q
＊পািবেব্র মতামত－२२
＊স্বদ্রে－বিদেশ ২৪
＊মूসলিম জাহান २१
＊বিজ্ণান ৫ বিশ্ময় ২৮
＊মা্রকাय সংবাল ২৯
＊সং भঠন সংবাদ ৩১
＊্ূ저궂ㄱ

## पम्थाИ币ंड़ा

তাবনীগী ইबত্মো'৯৮ সবেমাত্র শেষ হ'ল (২৬ ও ২৭শে ফ্রে্র্রয়ারী)। নওদাপাড়ার মাঢি ধন্য হ'ল লক্ষ মুমিনের পদ স্পর্শে। রাজশাহী মহানগরী প্রকম্পিত হ’ল গগনভেদী তাকবীর ধ্ণনিতে। উচ্চকিত इ’ল অযুত কর্ধের্ন প্রাণোৎসারিত
 आবেhন জানালেন নেতৃবৃন্দ। সেমতে প্রস্তাব পাস করনেন সকনে। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে পবিত্র কুরজান ও ছशীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে পূর্ব निর্ধারিত বিষয়াবলীর উপরের সারগর্ভ ভাষণ় সমৃহ পেশ করুলেন দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা ఆলামায়ে কেরাম ও বিদ্মানমল্লী। निজ্জেদের রচিত বিडিন্ন মাयহাব, তরীকা, ইজম ఆ মত্বাদ ভুলে সকলকে পবিত্র কুরजান ও ছহীश হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশানী মহাজাতিতে পরিণত হওয়ার উদাত্ত আহবান জানালেন নেতৃবৃন্দ। ধর্মহীন বৈষয়িকতা ও বৈষয়িকতাহীন ধর্ম কোনটাই যে মানবজীবনে প্রকৃত কল্যাণ বয়ে आনতে পারেনা, সেটা বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা। ইসলাম আল্মাহ প্রেরিত দ্মীনে কামেল’- যাতে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের অভ্রাত্ হেদায়াত মওজ্ভুদ রয়েছে। ইসলামের অনুসারীগণ তাদের সার্বিক জীবন সে অনুযায়ী গড়ে তুলবেন এটাই সৃষ্টিকর্ত্র আল্পাহ্র একান্ত দাবী। রাসাল (ছাঃ) কেবলমাত্র ‘অহি'-র অনুসরণ করুতেন ও তারই প্রচার করতেন। দীর্घ ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনে তিনি জহি-র বিধানের বাস্তব ক্রপদান করে গেছেন। তাঁর ইত্তেকালের পরে তাঁর উম্যতের ওলামা এরং সমাজ ও রাষ্ট্র নেতাদের উপরে অছি-র প্রচার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ অর্পিত হয়েছে। কিন্দু পেরেছি কি আমরা তা করতে? যদি না পারি, তবে সেটা হবে আমাদের ও আমাদের নেতৃবৃন্দের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা, বড় পরাজয়, বড় গ্লানি। কেননা জান্নাত থেকে বষ্চিত হওয়ার্র চাইতে বড় ব্যর্থতা মুমিনেন জীবনে আর নেই।
‘তাবলীগ’ অর্থ প্পোছে দেওয়া, প্রচার করা। ইসলামকে প্রূাংগ ক্রপে জাতির সম্যুথে পেশ করাই হ'ল তাবলীগের মৃল উদ্দেশ্য। তাকে খध্তিত ক্রপ্প পৌছে দেওয়ার অর্থ প্রকৃত তাবनীগ নয়। অজানা অচেনা মুরব্বী ও বুযর্গদের্র নামে ভিত্তিহীন অলৌকিক কেরামতির গাল-গল্প, মাসায়েল বাদ দিয়ে ৫ধুমাত্র ফাযায়েল-এর লোভ দেখানো, রাসূলের (ছাঃ) নামে মিষ্যা জাল ও यঈফ হাদীছহর প্রচার, দীনের নামে মুসলমানকে দুনিয়াবী জীবনের আলোচনা থেকে দূরে রাধা, অসংখ্য ফ্যীলতের জাল ফ্েেে বুক্ধিমান লোক্খলিকে হতবুদ্ধি করে দেওয়া, "চেন্মা’র নাম করে মাসের পর মাস দেশের
 জান হাদীছ ও বানোয়াট অপব্যাখ্যায় পূণ অকটি বিশেষ ‘নেছাব’-এর জীবনভর পঠন-পাঠন ও সুকৌশলে কুর্রজান-
 आর পাচটি ধর্মেন্ন মত বৈষয়িক জীবনের দিক-নির্দেশনাহীন ও অन্যায়ের বিব্রুক্ধে প্রতির্রোধহীন জিহাদ বিমুখ ধর্ম হিসাবে পেশ করার ক্কশলী প্রচারণা এবং তার পক্ষে ইসলাম বিরোধী দেশী ও বিদেশী শক্তি পুক্জের পরোক্ক ও প্রত্যক সহযোগিতা, সবশেষে ‘আখেরী মোনাজাত্তর’ কক্রণ দৃশ্যের অবতারণা করে লাথো মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজ্রে লাগানোর সুফ্ম কৌশল কখনই প্রকৃত ইসলামের তাবলীগ নয়। বিদায় হজ্জে উপস্থিত লাথো মুসলিমকে নিয়ে যে রাসূল
 বাংनাদেশের অকটি বিশেষ স্থানে হজ্জের পরের মর্যাদা দিয়ে। যে কাজ র্রাসূল (ছাঃ) করেননি, शুলাফায়ে রাশেদীন করেননি, তা কখনোই ‘টীন’ নয়। অত্রব জান্নাত পেতে গেলে হুজুগ ত্যাগ করের ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক পশ্বে সন্ধান করতে হবে। সে পথেই দাওয়াত দিতে হবে। সেটাই হবে প্রকৃত তাবনীগ বা তাবনীগী ইজতেমা। জাল্পাহ আমাদের তাওखীক मिन! आমীन!!


আল্লাাহ্র পথ্রে দাওয়াত<br>-মুহাম্মাদ আসাদুম্নাহ আল-গালিব<br> ঊচ্চারণঃ ওয়াদ‘উ এলা রক্বিকা ওয়া লা তাকূনান্না মিনাল মুশরেকীন।

১. অनুবাদः "তুমি ডাক তোমার প্রভুর দিকে এবং অবশ্য অবশ্য তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ (ক্কাছাছ ৮৭)। ২. শাক্সিক ব্যাখ্যাঃ ওয্সাদৃ উ- बবং ঢুমি ডাক। এनাদিকে, রব্বিকা- তোমার প্রভু, ওয়া লা ডাকূনান্না- এবং অবশ্য অবশ্য ঢूমি হয়ো না। মিनाল মूশরেকীনঅংশীবাদীদের অন্ত্ভুর্ত্ত।

## ৩. সপ্মিপ্ঠ তাফসীনः

দাওয়াতেব্প बল্যু অত্র আয়াতে দাওয়াতের লক্ষ্য ও勺ৰ্ত্৭ সম্পক্কে বিবৃত হয়েছে। ইসলামী দাওয়াত হবে আল্মাহ্র দিকে এবং তার লর্ষ্য হবে আল্মাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন কর্রা। यদি দাওয়াত আল্মাহ্র দিকে না হয়ে অন্য কোন সত্তার দিকে হয় এবং অন্য কোন সত্তার সন্তুষ্টি লাভের ঊদ্লেশ্যে হয়, তবে সেটা ‘শিরক’ হবে। यা অমার্জনীয় অপরাধ ও মহাপাপ। যার একমাত্র শাস্তি জাহান্নাম।
দাওয়াতেত্র প্রবার্রভেদ: পৃথিবীতে দু’ধরণের দাওয়াত বা আন্দোলন চলছে। একটি আন্দোলন আল্মাহ্র পথে এবং অन্যটি তৃাগৃতের বা কুফরীর পথে। অবশ্য মধ্যবর্তী আর একটি পণ রয়েছে যেখানে লোকেরা আল্মাহ্র পকে থেকেও ভ্বাগূত্রে সাথে আপোষ করে চলে। यদি এই আপোষ অस्তর্ন থেকে হয়। এ পথটি হ'ল ডাপোষমুখী পথ বা মুনাফিকের পথ। এ পথেরও শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। बাহান্নামম তাদের স্থান তাগূতের পুজারী কাফিরদের এক স্তর নীচচ হবে। আাল্লাহুর নিকটে এরাই সবচাইতে ঘৃণিত।

টপরে বর্ণিত দু’টি দাওয়াতের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্মাহ্র भথ্ দাওয়াত সর্বमা মানুষকে আল্মাহ্রর আনুগত্যের প্রতি छाহবান জানায়। ষর্মীয় ও বৈষ্ষয়িক জীবনে আল্মাহুর বিধান ब্মনে চলার প্রতি মানবজাতিকে দাওয়াত দেয়। দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে অগ্গাধিকার দেয়। দুনিয়াকে এড়িয়ে Fिश্যা বাদ দিয়ে নয় বরং দুনিয়াকে আখেরাতের পাথেয় সক্র্য়র ক্ছত্র হিসাবে ব্যবহার করে। আখেরাতে কল্যাণ ও इূক্তি লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই সে দুনিয়াকে

ব্যবহার করে। দুনিয়ার লোভনীয় উপাচার তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না । হারাম ও গোনাহের পথে সে উৎসাহ পায় না। স্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশ তাকে ধরে রাখতে পারে না। 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকী-র খাতায় শূন্য থাক' এই কথায় সে বিশ্ধাস করে না। বরং সে বলে 'নেকী যা পাও হাত ড়র নাও, বাকী-র খাতা পূর্ণ হৌক’। আাখেরাতের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাক। আখেরাতের ডালি ভরে উঠুক। কেননা আখেরাত হ’ল উত্তম ও চিরস্থায়ী। ওটাই মানব জাতির জন্য স্তায়ী ঠিকানা, চির শান্তির আবাসস্কল। সেখানে জাহান্মাম থেকে মুক্তি পাওয়াই হ’ল প্রকৃত মুক্তি। সেখানে শান্তি পাতয়াই হ’ল প্রকৃত শান্তি। সেখানে জান্নাত নাভই হ'ল প্রকৃত কল্যাণ লাভ।
পক্ষান্তরে ত্বাগূতের পথে দাওয়াত সর্বদা তৃাগূত -এর আনুগত্যের প্রতি আহবান জানায়। আল্মাহ বিরোধী সকন সত্তা যার প্রতি মানুষ আনুগত্যশীল হয়, তাকে 'ত্বাগূত’ বলে'। সে জিন, ইনসান, শয়তান, মুর্তি-প্রতিমা সবকিছूই হ'তে পারে। ত্বাগূত -এর পথে দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি তার ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে ত্বাগূতের্, বিধান মেনে চলার প্রতি মানবজাতিকে আহবান জানায়। आখেরাতের চাইতে দুনিয়াকে অध্যাধিকার দেয়। দুনিয়াবী লাভ-লোকসানকেই সে সকল ব্যাপারে মুখ্য গণ্য করে। 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকী-র খাতায় শূন্য থাক’ এটাই তার মূল বক্তব্য হ'য়ে দাঁড়ায়। যেন তেন প্রকারেণ দুনিয়া হাছিল করাই তার সকল কথা ও কাজ্জের মূল লল্ম্ হয়ে দাঁড়ায়। যখন সে ব্যর্ণ হয় তখন হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। আற্মগ্লাণিতে আ丬্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। नগদে বিষ্ধাসী হওয়ার কার্রণে তাক্দদীরের লিখনে সে অবিশ্বাসী হয়। অथবা মুথ্থে বিশ্বাস প্রকাশ করলেও অন্তরে সে মেনে নেয় না। ফলে অবিশ্বাসী কাফের্রদের সাথে ঢার কাজ্রের তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।
ঢ্দাগূচতর পুজারী ব্যক্তি বা সংগঠন ত্বাগৃতী মতবাদ ও সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত সত্য বলে বিশ্যাস করে। সেই বিশ্বাসকে প্রত্ঠিত করার জন্য জানমাল উৎসর্গ করে। তার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ নিয়োজ্জিত করে।
উপরের आলোচনায় মানব জাতির মধ্যে দুটি ধারা পরিস্কুট হ’য়ে উঠেছে। একটি ধারার মানুষ আল্মাহ্র পথে মানুষকে ডাকে ও সে পথেই যেকোন মূল্যে টিকে থাকে। অন্য ধারার মানুষ ত্বাগূতের পথ্থে মানুষক্ক ডাকে ও সেপথেই যেকোন মূল্যে টিকে थাকে। আল্মাহ্র ভাষায়-
'যারা ঈমানদার তারা আল্মাহ্র রাস্তায় সগ্গাম করে এবং

যারা কাত্ের তারা চৃাগৃত্তে রাস্তায় সঞ্গাম করে’（নিসা १৬）।
র্রইই সঞ্গ八ামের ধারা আপোষমুখী হবে，না আপোষহীন হবে，

 হয়＇（চওবা ১১১）। বুঝ্木া গেল যে，উক্ত সং্গামের ধারা আপপাষহীন ও সংघর্ষশীল，यা প্রথ্ম তার আক্টীদা 3 বিশ্যাসের জগতে এবং পরে তার আমন বা বাস্তব জগত্তে পরিক্ফুট হয়।

বলা বাহুল্য এ্া হ＂ল দাওয়াতের চূড়ান্ত স্তর，যেখানে বাতিল শক্তি হক－এর দাওয়াতকে গলা টিপে হত্যী করার জन্য সর্বশক্তি निয়ে র্রিয়ে আসে এবং সংঘর্ষ অनিবার্য হয়ে ওঠে। কাফিরদেরকে বক্ষু হিসাবে গ্খহণ করার ব্যাপারে কুর্রআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে，তবে তাদের থেকে ভীতির আশংকা থাকলে বাश্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে（আলে ইমরান २৮）।

মূল্নু：দাওয়াত হ＇न জিহাদের প্রাথমিক স্তর । হাদীছে জিহাদকে তিন জাগে ভাগ কব্রা হয়েছে－জিহাদ বিল মাল বা आর্থিক জিহাদ，জিহাদ বিন নাফ্স বা জান দিয়ে জিহাদ 3 জिহाদ বিन লिসান বা यবাनের জিহাদ（আবুদাউদ， নাসাঈ，মিশকাত হা／৩৮২১）। যবানের জিহাদই হ’न মৌখিক দাওয়াত ও লেখনীযুদ্ধ，যা অন্য ．কথায়＇দাওয়াত’ নাম্ অছ্তিহিত হয়েছে।

নবীগণ মূলতः শ্যীখিক দাওয়াত্তের মাধ্যমেই দ্বীনের প্রতিষ্ঠাদান কর্রে গেছ巨ন। শৌখিক দাওয়াতের মাধ্যন্ম আক্ষীদা ও বিশ্বাসের জগগচে পরিবর্তন আসার ফলেই সে যুগের লোকদের বাক্তব জীবদে অসেছিল आমূল পরিবর্তন।
 পরিচিত হয়েছ্ন। তাদের দ্রারা প্রতিষ্ঠিত সমাজ্জব্যবস্থায় ঈমাनের বাষ্টব প্রতিফলন घটেছিল，যাকে আজকের পরিভাষায় ইসनামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বজে আখ্যায়িত করা চলে।

আধুनিক যুগে মৌখিক দাওয়াতের সাて্থে লেখনীর দাওয়াত যুক্ত रয়েছছ। ए্বাগূতী শক্তি উভয় পথে দুর্বীর গতিতে जগিয়ে চলেছে। आধিকাংশ ধ্রেস ও সংবাদ মাধ্যম আজ তাদের দঈলে। এ্মণণ আল্লাহ্র গণ্রে দাওয়াত দান কারীকে আরও বেশী শক্তি निয়ে मাওয়াতের ময়দাকন ঝাপিয়ে পড়চ্ডে হবে। এ পথে শরীয়তত সञত যাবতীয় आ氏ুनিক প্রयूক্তি ব্যবহার করতে হৰে এবং ক্ফরী দাওয়াত্রে ম্যাকাবিলায় আল্লাহ়র পথে দাওয়াতকে সকন मिক দিয়ে বিজয়ী করতে হবে। দাওয়াত্তের সছে আমল যুক্ত হওয়া উব্তম র্রবং তাতে দাওয়াতের ফলাফল দ্রুত ও

সুন্দর হয়। তবে সেটা শর্ত নয় বা जপরিহার্য নয়। বగহ দাওয়াতটাই গ্গহণযোগ্য ও পাनনযোগ্য यদি না সেটা অহি－র বিধানের অনুক্লে হয়।
 অর্থ আল্মাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহ্－র পথে দাওয়াত। যে ＇অহি＇সংকল্লিত রढ়েছছ পবিত্র কর্রান ও ছহীহ হাদীছ সমূহের পৃঠায় লিখ্তিভাবে। মানব জাচিকে সেই অহি－র বিধানকে বেনে নেওয়ার জনা ও চার প্রতি নিঃশর্তভাবে आ丬্মসমর্পণের জন্য আহবান জানানোকেই ইসলামী দাওয়াত বা ইসলামী আन्দোলন বলা হয় । ইসলামির নাম করে কোন মুসলিম বিজ্বান বা বিদ্বান মন্ডলীর রায় বা মতবাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়াকে প্রকৃত অর্থ ইসলামী आক্দোলন বলা চলে না।＇দাওয়াত’ অর্থ আহবান এবং ＇চাবলীগ＇অর্থ প্রচান্ন । মুমিনের আহ্বান হবে आল্মাহ্র দিক্কে আল্মাহ্র পথ্ এবং তার তাবলীগ বা প্রচার হবে আল্নাহ্ প্রের্রিত অशি－র বা অহি－র বিধানের। যার প্রচার নবীগণ করত্তে। বর্তমান্ তা প্রচারের দায়িত্ মুমিন সমাজ্জে। বিশেষ করে ওলামায়ে ম্বীরনর। এ্্ণণে যদি আমাদের দাওয়াত বা তাবলীগ অश্－ি বিধান চথা পবিত্র কুর্যান ও ছহীহ হাদীছের দিকে না হয়ে অন্য কিছ্রূ দিকে হয় যা পবিত্র কুরঅন ও ছহীহ হাদীছের বিভ্রোধী，তবে তা হবে জাহেলিয়াতের দাওয়াত ও জাহেলিয়াতের তাবলীগ। রাসূলুল্লাহ（ছাঃ）एँশিয়ার করে দির্মে বলেন，


والتـرمــى-
＇यদি কেট জাহেলিয়াতের দাওয়াত দেয্য，দে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভ্রুতু হবে। यদিও সে ছিয়াম পালন করে， ছাनাত আদায় করে ও নিজেরে একজন ‘মুসলিম’ বলে ধারণা করে’（আাহমাদ，তিরমিযী，মিশকাত হা／৩৬৯৪）। একদল মুমিন যখন পবিত্র কুর্ান ও ছছীহ হাদীছের ভিত্তিতে নিজ্জেদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক তथা সার্বিক জীবন গঠনের জন্য নির্দিষ্ট নেতৃত্̨ের অধীনে आল্মাহ্র নামে প্রতিষ্ঞাবদ্ধ হবেন，তখন তারাই হবেন সেই হক প়্ী দল বা জামাআত। याদেন্প সস্পকে হাদীছে বনা হয়েছে

$$
\begin{aligned}
& \text { كنالك دواه مـسلم }
\end{aligned}
$$

‘ক্ধিয়ামত পর্যন্ত আামার উম্মতের মধ্যে একঢি দল थাকবে， याরা হক－এর উপत্র বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা ঢঢাদর কোনই অততি করতে পারবেনা’（বুখার্রী，মুসলিম）।
 আহলেহাদীছ' (মিশকাত হা/৬২৮৩ 'মানাকিব' অধ্যায়)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) বলেন, ـلـ य يكونـو أهل الحـديـث فــلا أدرى مـن هـم ؟ आহলেহাদীছ না হয়, তবে আমি জানিনা তারা কারা’। কাযী আয়य বলেন, এর ঘারা ইমাম আহমাদ আহলে সুন্নাত ఆয়াল জামা'আতকে বুঝাতে চেয়েছেন এবং যারা আহলেহাদীছের আক্ষীদা পোযণ করেন’। শায়খ আদ্দুল কাদের জীলানী বলেন, أهـل الـسـنـة ولا إسـم لـهـم ! إلا
 মাত্র একটি নাম রয়েছে আর সেটি হ'ল আছহাবুল হাদীছ' বা আহলুল হাদীছ (তनিয়াতুত ত্ৰালেবীন মিসরী ছাপা ১/৯০)। ইমাম নববী বলেন, আহলেহাদীছ -এর এই দল বীর यোদ্ধা, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, সাষক $৭$ হকপ্ীী সকলের মধ্যে হ'তে পারে’ (হাশিয়া মুসলিম হা/১৯২০)। যেকোন মৃল্যে হকপন্থী লোকদের সাথ্থে জামাআতবদ্ধ थাকার জন্য निर्दেশ দিয়ে आল্মাহ বলেन,
 المنًادقِيْنِ 'হে মুমিনগণ! আল্মাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সগ্গে থাক’ (তওবা ১১৯)। যদি কোথাও জামা'আত না থাকে কিংবা দুনিয়াবী স্বার্থে সকলেই যদি ঐ হকপন্থীদের बামাআত পরিত্যাগ করে, ত্থাপি, একাই হক-এর্র দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে জান্নাত পাওয়ার স্বার্থ, পরকালীণ মুক্তির স্বার্থ, জাহান্নাম থেকে বাঁচার স্বার্থে। ইবরাशীম (M!) ग্বীয় জীবদ্দশায় ত্মে কাউকে সাথী পানनি। তথ্পাপি তাকেই আল্মাহ পাক একটি ‘উম্যত’ বা

 ছিলেন, যিनি আল্মাহ্র পতি বিনীত ও একনিষ্ঠ ছিলেন’ (नारन ১২০)। হযরত আব্দুল্মাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, الجـمـاعـة مـا رافـق الحق وإن كنت وحـدك رواه ابـن
 কেই জামা‘আত বলা হয়, यদিও তুমি একাকী হও’ (আালবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/১৭৩)। অর্থাৎ হকপন্থী ব্যক্তি একা হলেও তিনি একাই একটি জামাআত। এ জন্যেই দেখা গেছে, কোন কোন নবী সারা ষীবন অহি-র দাওয়াত দিয়েও মাত্র বকজন ব্যক্তি তাঁটক বিশ্বাস করেছেন’ (সুসनिম, মিশকাত হা/৫৭88)। ফলে প্রায় উম্মত শূনা অবস্থায় তাঁকে ক্রিয়ামতে দণায়ামান হ'তে হবে।

বুঝের কমবেশীর কারণে নবীদের যুগে কাফির ও মুনাফিক नেতাগণ नিজেদেরকে সঠিক মনে করতত, নবীদের দাఆয়াতকক প্বত্যাথ্যান করত। বর্তমান যুগের মুসলিম-অমুসলিম বিদ্বানগণের অনেকে নিজেেের রায়কে এমনকি সাধার্রণ মুসলমানগণ নিজেদের লালিত বিশ্বাস সঠিক ভাবতে অভ্যশ্ত কেউবা কুরআনের দু’একটি আয়াত বা দু’একটট হাদীছের অনুবাদ পড়েই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং সেদিকেই সমাজকে দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। সেটিকে কুরুন ৫ ছহীহ হাদীছের মৌলিক মানদক্লে বিচার করতে এমনকি জাল ও যঈফ হাদীছ যাচাই করতেও তাঁরা রাयী নন। এই অহেতুক যিদ ও গ্গাঁড়ামি মুসলিম ঊম্মাহ্কে আল্মাহ্র অহি-র শ্বাশত বিধান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে नিত্যে গেছে। এই বদভ্যাস থেকে যত দ্রুত ফিরে আসা যায় ততই মহল।

## দাওয়াতের পদ্কতি:

আল্মাহ বলেন,
 তুমি ডাক 'মানুষকে তোমার প্রষুর রাস্তায় হিকমত ৪ সদুপদেশের মাধ্যমে'। 'হিকমত'-এর অভিধানিক অর্ধ জ্ঞান, দূরদর্শিতা ইত্যাদি। 'হাকামাতুন' অর্থ লাগাম यা অन্যায় থেকে টেনে ধর্রে রাত্খ। 'হাকীম’ অর্থ জ্ঞানী যিকি অन्যায় কथা বা কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাথেন। পারিভাষিক অর্ষ কুর্জান বা সুন্নাহ (আল-ক্ৰমূস, কুরতুবী ইবনু কাছীর ১/১৯০)। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ বা হার্দীছ ঢারা তোমরা মানুষকে আল্মাহ্র পথ্েে আহবান কর। যেহেতু বিভিন্ন ফের্কার দুষ্টমতি কিছूলোক হাদীছ-এর মধ্যে অনধিকার চর্চা করেছে, সেকারণ মুহাদ্দেছীনে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে জাল ও যউফ হাদীছছলি থেকে ছহীহ ও বিখ্টদ হাদীছ সমূহ্কে পৃথ্ব করে কেলেছেন। রক্ষণে নিরপেহ্ষ মুমিনের কর্তব্য হবে ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্য়ে পবিব্র কুরআনের ব্যাখ্যা জনগণের সষ্মুথে পেশ করা ও সেদিকে মানুষকে দাওয়ারাত দেওয়া। কেননা কুরজন ৪ সুন্নাহ হ’ল সবচেয়ে সুন্দর কथা। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা ভাল যে, হাদীছকে বাদ দিয়ে কুরানের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্cব নয়। অতি উৎসাহী কিছ্র বিদ্মান হাদীছের ব্যাপারে সন্দেহবাদ আরোপ করে সকলকে কুরআানের অনুসারী হওয়ার আহবান জানিয়ে থাকেন। এমনকি পাকিস্তানে ‘আহলে কুরআন’ নামে একটি দनেরই अত্তিত্দ ছিল। অनেকে ছহীহ হাদীছ দিয়ে কুরআনের বাথ্যা করার যোগ্যতা রাখেন না। কিন্তু নিজ্রে রায় অनুयाয়ী কুরआনের তথাকথিত তাফসীর পেশ করায় বড়ই পারञম। জনগণ সেখ্লি ওনতেও ভালবাসে। আবার

কিছ্র বিদ্বান জাল হাদীছ ও চটকদার বানাওটি গল্প ভরে দিত়ে বড় বড় বই রচনা করে সেখিরির মাধ্যমে সানুষকে ‘匂নের রাস্তায়’ দাওয়াত দিচ্ছেন। অথচ সকন্নই জানেন， নিজের＇রায়’ অनুযায়ী ঢাফসীর করা সম্পূর্ণপ্পপে হারাম （তিরমিযী，কুরতুবী ১／৩২）। এজন্যই তো আল্মাহ বলেছেন－
 অनেকে পথভ্রষ্ট হবে ও অনেকে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে’ （বাক্দারাহ ২৬）। ইবনু মাসউদ（রাঃ）ও একদল ছাহাবী বলেন，কুরজান দ্মারা হেদায়াত প্রাষ্ঠ হয় মুসলিমগণ এবং বিভ্রান্ত হয় মুশরিंকগণ（ইবনু কাছীর ১／৬৮）। অতএব ছशীহ হাদীছ দিয়েই কুরআনের ব্যাথ্যা দিতে হবে ও জনগণকে সেদিকেই आহবান জানাতে হবে（কুরতুবী ১／৩৭－৩৮）। জनগণ ঢাতে খুশী ছৌক বা না ছৌক দাওয়াত দাতার সেদিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন নেই। কেননা দাওয়াত দাতার উদ্দেশ্য হবে কেবলমাত্র আল্মাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা，অন্য কিছ্রই নয়।
দাওয়াতের ২য় পদ্ধতি হ’ল ‘সুন্দর উপদেশ দান’। এই সুক্দর উপদেশ ককরজন，ছহীহ হাদীছ，ছাহাবা，তাবেঈন ও সালাফে ছাनেহীনের জ্ঞানপূর্ণ বক্তব্য，বিজ্ঞানের যুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে হ＇তে পারে। এব্ন দ্বার্রা দাওয়াতের একটি মৌলিক দিক ঢুলে ধরা হয়েছে। যবরদস্টি করে ইসলাম প্রচার করা চলে না। ইসলামের ধ্রচারকগণ आল্মাহ্র অহি－র সত্যকে জনগণের্গ সামনে তুলে ধরবেন এবং হক ৩ বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট কর্রে দিবেন। জনগণ নিজেদের বিবেচনায় হক－কে ‘হক’ হিসাবে গহণ করবে ও বাতিলকে ‘বাতিল’ হিসাবে প্রত্যাথ্যান করবে। যেমন আল্মাহ বলেন，
 ‘⿹勹凶ীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। ভ্রঁষ্টতা ₹’তে যথার্থতা স্সষ্ট হয়ে ণেছে＇（বাক্ষারাহ ২৫৬）। অবশ্য ঐই পদ্ধতি কেবল স্বাভাবিক অবস্থার खন্য। यদি কাফির মুনাফিকেরা ইসলামের বিক্রক্ধে ষড়যষ্র্র করে，তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার্গ ও সজ্রিয় জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ অসেছে পর্রিত্র কুরআনে（তওবা ৭৩，তাহরীম ৯）। ｜দাওয়াত দাতার্গ চরিত্রঃ
১．ন্মভাবী হ＇তে হবে（আলে ইমরান ১৫৯，ঢৃা－হা 88）।
২．কथায় 3 কাজে মিল থাকতে হবে（ছফ ৩）।
৩．অহি－র পণ্ৰে দাওয়াত দিতে হবে（আল－আন＇আম ৫০，

৫．সर्বদা জান্মাতের সুসৎবাদ ও জাহান্মামেন্গ ভয্স পদর্শন কব্রবে（জাণ－জান‘জাম 8b）।

## দাওয়াচের্ন ফযীলত：

据 তোমার্র দ্বরা একজনকেও হেদায়াত্ত দান করেন，তবে সেটা তোমার জন্য একটি（উন্নত মানের্র）লাল উট কুরবানী কর্যার চাইচে উত্তম হবে（বুখারী）। তিনি অন্যত্র বলেন，
 ব্যুক্তি কল্যাণকারীর ন্যায়’（নেকীর অধিকারী হবে）। দাওয়াত দাতার কাজ্জে যিনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করবেন，তিনিও অনুক্রপ নেকীর হকদার হবেন। যার যবান आছে তিনি বক্তব্য দিয়ে，যার মাল আছে তিনি মাল দিয়ে অथবা দাওয়াত দাতান্ন সাথী হয়ে তাকে সাহস ও সমর্থন যুগিত্যে দাওয়াতকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন। হযরত মূসা（জাঃ）যখন ফেরাউনের নিকটে দাওয়াত দিতে যান， তথন ভাই হাক্দণকে তিনি সাथী হিসাবে आল্লাহ্র নিকট থেকে চেয়ে নেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য（ত্ৰা－হা ৩১）। আমাদের নবীকে ছাহাবীগণ বিভ্ন্ন ভাবে দাওয়াতের কাজে সহর্যোিতা করেছেন，যার অসং－্য নযীর আমাদের সামনে মওজুদ রয়েছে। রাসূল（ছাঃ）ররশাদ করেন－




রাসূলूলूাহ（ছাঃ）এর্যশাদ করেন，যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের দিকে আহবান জানাবে，সে ব্যক্কি হেদায়াতের অনুসারী नোকদের সমান নেকী পাবে। এতে ঐ লোকদের नেকীতে সামান্য কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহবান জানাবে সে ব্যক্তির উপরে ভ্রান্তির অনুগামীদের্র সমান গোনাহ চাপানো হবে। এতে ঐ ব্রান্তদের গোনাহে কোনর্রপ কম করা হবে না’।－মুসলিম， মিশকাত ‘কিতাব ও সूন্নাহকে আকড়ে ষরা’ অধ্যায় হা／১৫৮।
অতএব निজে দাওয়াত দেওয়া ও দাওয়াত্রের কাজ্জে সহযোগিতা কর্গা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্य কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন！আমীন！！

[^0]
## সমাজ সংস্কারে ব্রতী হও

－मूহश্মাদ জাসাদ্बाइ জাन－भानिব عن أبى هـريـرةَ قَــال قــال رســول الله مـلى الله
 فَطُوْبِى لِلْغُربَاء رواه مـسلم وفـَ روايـة لآحمـدَ

 অনুবাদঃ হযরত আবু एরায়রা（রাঃ）হ’তে বর্ণিত गাসূলুল্巾াহ（ছাঃ）এরশাদ করেন，ইসলাম ৩র্পু হয়েছে অল্প সংথ্যক লোকের মাধ্যেমে এবং অতি সত্ত্রর সে তার তর্পুর অবস্থায় ফিরের আসবে। অতএব সুসংবাদ হ＇ল সেই অল্প সংখ্যক नোকের জন্য（মুসলিম）। ইবনু মাসউদ（রাঃ） বর্ণিত মুসনাদে আহমাদ－এর ছহীহ সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে এসেছে যে，‘ঐ অল্প সংখ্যক লোক হ’ল তারাই যারা আমার মৃত্যুর পরে লোকেদের ম্ঘারা বিনষ্ট সুন্নাত্খলির সংষার করবে’।－মিশকাত，‘কিতাব ও সুন্নাত়কে আকড়ে ধরা’ অধ্যায় হা／১৫৯，১৭০ হাশিয়া আলবানী দ্রষ্টব্য।
ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির্নআত বলেন， ‘গরীব’ অর্থ আগন্তুক বা মুসাফির，যাকে কেউ চিনে না। অর্ধাৎ ইসলাম প্রথমাবস্থায় ๒টি কতক লোকের মধ্যে ছিল， यা অন্যদের নিকটে অজানা অচেনা ছিল। অতঃপর্র বিষ্ঠৃতি লাভ করে। ইসলাম পুনরায় প্রথ্থ অবস্থায় ফিরে জাসবে। কেননা মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা－ফাসাদ，শিরক－বিদ আত －এর বৃদ্গি，সুন্নাতের অবলুপ্তি，ফারায়েয－ওয়াজিবাতের প্রতি অनীशা－অবহেনা ইত্যাमि ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফুলে অब्र সংখ্যক লোকের মধ্যে ছহীহ দ্বীন কেন্দ্রীভৃত হয়ে পড়বে। অতএব সুসংবাদ হ’ল সেই অধ্পসংখ্যক প্রকৃত দ্বীনদার্ন মুমিনের জন্য’（মির ‘আত ১／১৫৩）।
এর্মণে ঐ অল্পসংথ্যক লোক কারা এ সম্পর্কে রাসূলুল্দাহ （ছাঃ）তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন，

＇যারা আমার পরে লোকেদের छারা বিনষ্ট সুন্নাত সমূহের ‘ইছলাহ＇বা সংষ্巾ার করে’（তিরমিযী，আহমাদ，মির্ন আত হা／১৫৯）। এখানে সং\％ার অর্ধ্ব পুনর্জাগর্রণ। কেননা সুন্নাত অটট थাকে，তার কোন সংষার বা পরিমার্জ इয় नা।

বিদ‘আডের উথ্থানের ফলে সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটে। অতঃপর বিদ‘আতের উeঋততর ফলে পুনরায় সুন্নাতের পুনর্জাগরণ হয়। শিরক ও বিদ‘আতকে উৎখাত করে তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচলন घটানোকেই প্রচলিত অর্ৰ্বে সংষার্ বলা হয়। यা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেনनা শিরক ও বিদ আত মূলতঃ ধর্মের নামেই চালু হয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখলি চালু করেন ধর্ম নেতারাই।
ক্রআআ বা ছহীহ হাদীছের মানদণে বিচার করার \％মতা সাধারণ জনগণের অনেকেরই थাকে না। আবার কারো যোগ্যতা थাকলেও অলসতা অবহেলায় কিংবা জনরোষের ভর়়ে অনেকে পিছিয়ে যান। তাই সংষারের কাজ সর্বাপেক্ষা কঠिন কাজ্জ। এই কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়েই आল্মাহ পাক নবীদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। ফলে শিরক ও বিদ‘আতের বিরোষিতা করায় ধর্ম ও সমাজ নেতারাই তাদের প্রধান শক্র হফ়েছিল। যেমন নূহের কওমের নেতারা বলেছিল ${ }^{\text {™ }}$ পরিত্যাগ করো না’（নূহ ২৩）। তারা নূহের আন্দোলনের মধ্যে নেত্ত্বের অভিলাষ আবিষার করে বলেছিল，


 আমাদের বাপ－দাদাদের মুখ্้ এস্র কথা তनিनি। निশয়ই নূহেরে এই আন্দোলনের পিছনে নেতৃত্বের দূর্রিস্্ি রয়েছে’ （ছোয়াদ ৬）। সাড়ে নয় শত বছরের দিনরাত একটানা দাওয়াতে তেমন কোন ফল লাভ না হওয়ায় বরং উল্টা মিথ্যা তোহমতে অধৈর্य হढ়ে তিনি নিজ কওমের বিব্রুদ্ধে আল্পাহ্র নিকটে বদ দোআ করেন এ্রই বলে যে，
 আল্মাহ «ই যমীনের উপরে আপনি কাফেরদের একটি বসতিও রাখবেন না’（নূহ ২৬）। তাঁর দো＇আ কবুল হ＇ল এবং গযব नেম্ম এলো। তূফানে দুনিয়া ধ্বংস হ’ল। ইব্রাহীম（আঃ）সর্বপ্রথম নিজ পিতা ও বংশের বিরোধিতার সম্মুখীন হ’লেন। অতঃপর শাসক নমক্রদের কোপানলে পড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হ’লেন। মূসা（আঃ）প্রথমতः গোষ্ঠীগত হিংসার শিকার হলেন প পরে ফেরাউনের ভয়ে দেশ ছাড়লেন। ঈসা（আঃ）নিজ গৃহহও রেহাই পেলেন না। অবশেশে আল্মাহ তাঁকক উঠিয়ে নিলেন ।

প্রশ্ন হ＇ল সমাজ সংষারের এই কঠিন ঙঁঁকি নেওয়ার পরিনাম যখন এতই মর্মাত্তিক，ঢখন এই ぬুকি নেওয়ার
 সমাজ্রের बীবন নিহিত। যেমন ক্ְিছাছের মধ্যে মানুষের হায়াত निহিত। কিছ্ম नোকেন্ন অই দায়িত্ পালন কর্রার
 সমাজ নিচিত ধ্রংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। কেননা ধর্মহীন সমাজ পখ্ত সমাজ বৈ কিছ্রই নয়। আর সেই সমাজে কোন ভাল সন্তানও ভাল থাকতে পারে না। সমজজের উন্নতি ও জগ্ণগতি নির্ভর করে সত্যিকার অর্থে ধার্মিক তথ্া নৈতিকতা সম্পন্ন লোকদের উপরেই। সে কারণ মানুষকে এলাহী ধর্মে উদ্দুদ্ধ ও সে পথ্থে পরিচালনা করা মানুষের নিজ স্বার্থেই অপরিহার্য।
শেষ নবী (ছাঃ) -এর আগমনের পরে আর কোন নবী আসবেন না। সমাজ সংষ্কারের এই ๒ুরু দায়িত্ব এথন মুমিন সমাজের উপরে। उধু নিজ আয়তৃাধীন এলাকা নয়। বরং বিষ্ব সংস্কারের দায়িত্ব তাদের উপরে বর্তিয়েছে। যেমন
 তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এজন্য যে, তোমরা সর্বদা নেক কাজ্েের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ হ'তে লোকদের বিরত রাখবে’ (আলে ইমরান ১১০)। এই দায়িত্ব সার্বিকভাবে সকল মুমিনের উপরে থাকলেও সকলে ঐ দায়িত্দ পালন করে না বা করার যোগ্যতা রাখেনা। সেজন্য আল্মাহ অन্য আয়াতে বলেন, ولتكن منـكم امــ ‘তোমাদের মধ্যে একটা দন थাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ভাল কাজ্জের ছকুম দেবে ও অন্যায় কাজ হ’তে নিষেষ করবে’ (আলে ইমরান ১০৪)। এখানে ‘খায়ের’ বা কল্যাণের দিকে অর্থ কুরআন-হাদীছের দিকে। এই দলকে অবশ্যই ট্বীনী ইল্মে পারদর্শী হ'তে হবে। যারা সর্বদা স্বীয় জাতিকে জান্নাতের পথ্েে দাওয়াত দিবে ও জাহান্নাম হ'তে হুঁশিয়ার করবে এবং এভাবে জাতিকে সর্বদা কল্যাণের পথ্থ ধরে ব্রাখবে। यেমন আল্লাহ

 $-\dot{\text {-نَ }}$ দল च्बীनी ইল্ম হাছিল করার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে না? অতঃপর তারা ফির্রে এরে তাদের স্ব স্ব কఆমকে হ্ঁশিয়ার করবে’ (তওবাহ ১২২)। অতএব সমাজ্জ সংষ্কারকের জন্য কুরআন ও হাদীছের ইলমে পারদর্শী হওয়া যর্দরী। এটা ফরযে কেফায়াহ। প্রত্যেক এলাকার কিছ্র বিছ্ঘান यদি এ দায়িত্ব পালন কর্রেন, তাহ'নে অन্যদের জন্য এই ফরযে কেফায়া জাদায় হবে। নইলে সকলের উপরে দায়িত্ব বর্তাবে জানাযার ছালাতের ন্যায়। এই দায়িত্ यদি কেউ পালन ना করেন, ত্বে ঐ্ৰ ফর্য তরক করার গোনাহ সকলের উপরে বর্তাবে।

অতএব ह্बীনের দাওয়াত ও ঢাবলীগের মূল দায়িত্ আলেমদের উপর্রে। তাই বলে অন্যেরা দায়িত্ম মুক্ত নন। তাঁরা आলেমদের সাথী ও সহযোগী হবেন। यেমন

ফেরাউনের নিকটে দাওয়াত দিতে যাওয়ার সময় মূসা (আঃ)-এর সাথী হিসাবে ভাই হাক্রণকে আল্মাহ পাক অনুমতি দিয়েছিলেন (ত্৭া-হা ২৯-৩১)। আমাদের রাসূলের (ছাঃ) সাথী হিসাবে আল্মাহ পাক খাদীজা, আবু বকর, ওমর্, ওছমান, আऩী (রাঃ) প্রমুঋ সেরা ব্যক্তি বর্গকে निর্বাচন করেছিলেন। এখ্থানে একটি বিষয় প্রাণিধান যোগ্য যে, রাসৃলগণ ছিলেন মাছूম বা অভ্রান্ত। কিষ্তু आলেমগণ अভ্রান্ত নন। সুতরাং রাসূলের সাঞ্ধীগণ রাসূলের প্রতি আনুগত্য করবেন নিঃশর্তভাবে। কিন্ত্, আলেমদের সাথীগণ আলেমদের ভূল সিদ্ধান্তকুলিকে ভুল হিসাবেই গণ্য করবেন ও ঢা বিনীতভাবে প্রত্যাথ্যান করবেন এবং নিঃশর্তভাবে কুরজান ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবেন। ঢাঁরা আলেমগণকে ছহীহ ও বিশদ্ধ পথ্ণে জানমাল দিয়ে সহযোগিতা করবেন। হযরত ওমর ফার্দক (রাঃ) জনৈক আসামীক কঠঠার দ দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তেহামার জনৈক সাধার্ণ বাক্ঠি হামাল বিন মালিক তাঁকে উক্ত বিষয়ে হাদীছ नিয়ে দিলে তিনি ফিরে আসেন ও আল্মাহ্র ৩করিয়া আদায় করেন (আহমাদ, আবুদাউদ, ইবনুমাজাহ; শাফেঈ, আর-রিসালাহ পৃঃ 8২৭-২৮)। ইমাম আবু হানীফা (১৫০ হিঃ) স্বীয় প্রধান শিষ্য आবু ইউসুফ কে ধমকের সুর্রে বলেন

ويـك يـا يـعقوب لا تكتب كل مـا تسمـعه مـنى فإنـى
 واتركه بـعد غد- رواه الخطيـب فی تار يـخـه بـاصناذ متصصل
‘হহ ইয়াকুব তোমার ষ্ণংস হৌক! ছুমি আমার সব কথা निখে निয়ো না। কেননা आমি আজকে যে ফৎఆয়া দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি কালকে যে ফৎఆয়া দেই পর্ তা পরিত্যাগ কর্রি' (তার্রীখু বাগদাদ ১৩/8০২ পৃঃ)। ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪) স্বীয় প্রধান শিষ্য মুযানীকে বলেন, 'হে মুযানী! आमि যাই বলি তাই মেনে নিয্যো না। বরং তুমিও চিন্তা কর। কেননা এটা দ্মীন’ (ইকদুল জীদ পৃঃ ৯৭)।

বুঝা গেল যে, বিদ্বানদের অনুসরণের সময় চোথ কান থোলা রাখতে হবে এবং তাদের ছহীহ দনীল ভিত্তিক কथা ヤলিই কেবল গ্রহণ করতে হবে।
সমাজ সংষারের জন্য আলেমদের যেমন দায়িত্ব র্রয়েছে তেমনি দায়িত্ রয়েছে ইসলামী সংগঠনের नেতা ও মूসলিম সমাজ নেতা ও শাসন কর্তৃপক্ষের উপরে। কারণ মানুষ তাদের অনুসরণ করে পাকে। তারা ইচ্ছা করলে সমাজকে অনেক সহজে দ্বীনের পথে নিয়ে আসতে পারেন। ক্সংষ্কার থেকে মুক্ত করতে পারেন। অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে आনতে পারেন। ক্ষিয়ামচ্তের দিন আল্মাহ্র আর্রশের নীচে যে সাত শ্রেণীর সুমিন ছায়া পাবেন, তাদ্রে প্রথম পাবেন

ন্যায় পরায়ণ নেতা বা শাসক (সুত্তাফাক্ আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১ 'ছালাত' অধ্যায়)। এফণে यদি তারা তা করতে ব্যর্থ হন, আর নিজেদের নেতৃত্̨ ও কর্ত্ত্ব সামলাতেই ব্যস্ত থাকেন, ঢাহলে তাদের জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। ফেমন রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-


 'আল্মাহ যখন তার কোন বান্দাকে কিছ্র লোকের অভিভাবক नিয়োগ করেন, অতঃপর সে খ্য়ানত কারী হিসাবে মৃত্যুররণ করে, আল্মাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম কররেন দেন’ ( মুসলিম ‘ঈমান’ অধ্যায় হা/১৪২; মুক্তাফাক্ আলাইহ, মিশকাত ‘ইমারত’ অধ্যায় হা/৩৬৮৬,৮৭)।

## সংষারকেব্গ খাবলী

সমাজ সংন্কারক নেতৃবৃন্দের জন্য পবিত্র কুরাআনে প্রধানত চারটি অুণ বর্ণিত হয়্যেছে । যেমন তাকে ইলমে শরীয়তে অভিজ্ঞ হ"তে হবে। (২) সু স্বান্ঠ্যের অধিকারী হ"তে হবে (৩) жমতাশালী হ'তে হবে (8) আমানতদার বা সত্তনিষ্ঠ হ‘তে হবে’ (বাকরাহ ২৪৭, নমল ৩৯, ব্বাছাছ ২৬)। আমাদেরকে ঊপরোক্ত ণাবলী যেমন অর্জন করতে হবে ত্মনি সমাজের বুকে ক্ষমতাশালী হয়ে টিকে ধাকতে হবে। কেননनা রাসূলুলুাহ (ছাঃ) এর্মশাদ করেন,

শক্তিশালী মুমিন ঊত্তম এবং आা্ধাহ्র নিকটে দুর্বল মুমিন ‘পপক্ষা অধিক প্রিয়’ (মুসলিম, মিশকাত ‘তাওয়াক্কুল ও ছবর' অধ্যায় হা/৫২৯৮)। সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে আল্মাহ্র সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন $B$ ছাহীহ হাদীছকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। যোগ্যতর ব্যক্তিগণ नেতৃত্ मिবেन। অन্যরা জান দিয়ে, মাল দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে আন্তরিকভাবে সহ্যোগিতা করবেন। হকপন্তী ওলামায়ে কেরাম, সমাজনেতা ৪ শাসন কর্ত্তে্টের অধিকারী ভাইদেরকে এ ব্যাপারে অগ্থনী ভৃমিকা পালन করতে হবে। বাতিল পন্शীদের বিকুদ্ধে হকপন্থীদেরকে জামা‘আতবদ্ধ হ’তে হবে ও শক্তি অর্জনের মাধ্যমে ఆদেরকে প্রতিরোষ কর্নতে হবে। ধর্মের নামে রাজनीতির नाমম, অর্থनीতির নামে, সং>্ষতির্র নামে এক কপায় ধর্মীয় ৫ বৈষয়িক ক্মে্রের বিভিন্ন স্তরে যেসব জাহেলিয়াত জ্রাট বেঁষে আছে, এখলিকে প্রপচম নিজ জীবন $ఆ$ পরিবার থেকে হটাতে হবে ও ক্রমে সমাজ 3 রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে অপসারণ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সার্বিক সমাজ সংক্ষারে নামতে হবে। আল্মাহ আমাদের সহায় हৌन! आামীন!

##  <br> ছাহাবা চरिए <br> 

## যুবায়ের বিনুন আওয়াম (রাঃ)

(মৃত্যু: ৩৬ হিঃ/৫৯৬-৬৫৬ খৃঃ)
-আখতারুু আমান
যুবায়ের বিনুল आওয়াম (রাঃ) একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবী ছিলেন। তিনি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন। মহানবী (ছাঃ)-এর ফুফু ছাফিয়্যাহ হ'লেন তার মাতা। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য সদা निবেদিত প্রাণ থাকত্নে এবং তাঁকে পদে পদে অনুসরণ করতেন। বিত্তশালী হওয়া সত্ত্রেও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। নবী মুহাপ্মাদ (ছাঃ) যে দশজনকে জান্নাতবাসী হওয়ার ఆভ সংবাদ দিয়েছিলেন, তাদেরই অন্যতম হ'লেন হ্যরত যুবায়ের বিনুল आওয়াম (রাঃ)। তার জীবন চরিত আয়নার মত স্বচ্ছ। দীর্ঘ পনেরটি বছর জাহেনী যামানায় অতিবাহিত করেছিলেন। কিস্তু কোন দিন কোন সময় মূর্তিকে সিজদা করেননি। এমনকি জাহেলী যুগের কোন কাজই ঢাঁর দ্বারা সশ্পাদিত হয়ন্ন।
নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কখন মিথ্যা আরোপ করা रয়ে যায়, এ আশংকায় তিনি কম হাদীছ বর্ণনা করতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংথ্যা ৩৮। তন্মধ্য হ"ডে বূখারী ও มুসলিম যৌপভাবে বর্ণনা করেছেন দু’টি হাদীছ। বুখারী একক ভাবে נর্ণনা করেছেন চারটি হাদীছ, আর মুসলিম বর্ণনা করেছেন একটি।
नाম ৪ বং্শ পরিচয়:
নাম যুবায়ের, উপনাম আবূ আব্দুল্মাহ, উপাধি হাওয়ারীয়ে রসূল (রাসূল্লের (ছাঃ) সাহাय্যকারী), পিতার নাম আল-আওয়াম বিন খুওয়াইলিদ। মাতার নাম ছাফিয়্যা বিন্তে আক্দুল মুত্ত্বালিব।
বश्ण তालिका:
যুবায়ের বিনুল আওয়াম বিন ঋুওয়াইলিদ বিন আসাদ বিন आক্ুল উয়্যা বিন ক্সাই বিন কিন্নাব বিন মুর্রাহ বিন কা‘ব বিন লুआাই বিন গালিব বিন ফিহ্র।?

## দৈरिক গঠন:

তিনি সাদা বর্木ের সুশ্রী ছিলেন। বেশী লস্বা ছিলেন না। বেশী چাটোও ছিলেন না (অর্থাৎ মধ্যম গঠনের ছিলেন)। দাড়িঋ্ৰি পাতলা ছিল এবং চুল অধিক ছিল। তিনি নরম ক্রদয়ের ছিলেন। ${ }^{\circ}$

[^1]
## ইসলাম গ্রহণঃ

তিনি ঝোল বছর বয়সে মক্কায় ইসলাম গ্গহণ করেন। হেশাম বিন উর্তয়াহ তাঁর পিতা পেকে বর্ণনা করে বলেন, যুবায়ের যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন চাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। ${ }^{8}$ ইসলাম গহণ করতে গিয়ে হযরত যুবায়ের (রাঃ) অन্যান্য মাयলূমদের ন্যায় নির্যাত্তিত হয়েছিলেন। কথিত আছে,তাঁর চাচা ঢাঁকে ইসলাম গ্রহণের অপরাষে মাদুরে শায়িত করে উক্ত মাদুরে অগ্নি সংযোগ করে দিত, আর্গ বলত, তুমি কুফরীতে ফিরে আস। তখন তিনি निर्দ্বিায় ও निर्বিঘ্নে বলতেন, आমি কস্মিনকালেও কুফরী করবো না।

## তাঁর মর্যাদাঃ

১। আক্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) इ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কর্রীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, আবূবকর জান্নাতে (যাবে), ওমর জান্নাতে (যাবে), উছমান জান্নাতে (यাবে), আলী জান্নাতে (যাবে), ত্বালহা জান্নাতে (যাবে),
 জান্মাতে (যাবে), সাদদ বিন আবূ ওয়াক্ক্দাস জান্নাতে (যাবে), সাঈদ বিন যায়েদ জান্নাতে (যাবে) ও আবূ ওবায়দাহ বিনুল জাররাহ্ জান্নাতে (যাবে) ৷
২। হযরত জাবের বিন আব্দুল্মাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,নবী করীম (ছাঃ) খন্দকের যুদ্ধের দিন লোকদেরকে ডাকলেন। इযরত যুবায়ের তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি আবার তাদের্রকে ডাকলেন এবারও যুবায়ের ডাকে সাড়া দিলেন, তিনি পুনরায় তাদেরকে ডাকলে এবার্রও যুবায়ের (তাঁর) ডাকে সাড়া দিলেন। তখন নবী করীম(ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য ‘হাওয়ারী’ (সাহায্যকারী) थাকে আর্ন আমার 'হাওয়ারী' হ'ল যুবায়ের।
৩। যুবায়ের (রাঃ) বলেন, থन্দকের (যুদ্ধের) দিন মহানবী (ছাঃ) আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্রে উল্লেখ পূর্বক বলেছিলেন, হে যুবায়ের! আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হট্ক ${ }^{\forall}$
81 ఆরఆয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে (আমার থালা) আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আল্মাহ্র কসম তোমার দুই পিতা ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত, যাঁরা আল্মাহ ও ठাঁর রাসূলের (ছাঃ) ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যথম জনিত ব্যথ্যা পাওয়ার পরেও। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি (দুই পিতা দ্বারা) আবূবকর ও যুবায়ের (রাঃ)
8. মা'আ-রেফাকুছ্ছ ছাহাবা ১/৩৪৬।
Q. एদদব $3 / 0891$
৬. তির্মমিযী হাদীঘ্ নং ৩৯৯8; ছरীহ তিরমিयী, মুসনাদে आহ্মাদ।
१. दুখাবী, হাদীছ নং ৬৭৫৩; সুসनिय হাদীছ নং ১৬৪৩।
৮. มूসनिম হা/১৬৪৩।

কে উদ্লেশ্য করেছিলেন ${ }^{\star}$
Q। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন হেরা পর্বতে ছিলেন, এমতাবস্থায় পাহাড়টি হেলতে তরুু করলল, তখন নবী (ছাঃ) বললেন, হে হেরা পর্বত! স্থির হও। কারণ তোমার উপরে টপবিষ্ট রয়েছেন, নবী (ছাঃ), সিদ্দীক্দ (অধিক সত্যবাদী) ও শহীদ। সে সময় তার উপরে উপবিষ্ট ছিলেন, মহানবী (ছাঃ), আবূবকর, ওমর, উছমান, আनी, ত্বালহা, যুবায়ের সা'দ বিन আবূ ওয়াক্ক্কাস রাযিয়াল্মাহ আন্হ্ম। ${ }^{\text {º }}$
৬। হেশাম বিন ওরওয়া হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়ের (রাঃ̣) তাঁর ছেলেকে জগে জামাল (উট্ট্রের যুদ্ধ) -এর সকাল বেলায় অছিয়ত করেছিলেন আর বলেছিলেন, আমার এমন কোন অগ নেই যা ক্ষত হয়নি, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) - এর সাথে কাফেরদের বিরুুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ে ${ }^{3>}$ সাহসিক্কা ও বীরত্বঃ
তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর ছিলেন। ইসলামের প্রাবর্ঠে নবী (ছাঃ) অতি গোপনে আরক্দাম -এর বাড়ীতে দাওয়াতী কার্য পরিচালনা করতেন । যাঁরা ইসলাম এনেছিলেন তাঁরা সবাই আরক্ৰাম -এর বাড়ীতে সমবেত হ'তেন এবং নবী (ছাঃ) তাঁদেরকে দ্ঘীনী প্রশিস্ষণ দিতেন।
কথিত আছে যে, নবী (ছাঃ) -এর সকল সহচর আারক্দামের বাড়ীতে সমবেত রয়েছেন। এমতাবস্থায় হঠঠৎ একটি খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল যে, নবী মুহাশ্মাদ (ছাঃ) -কে হত্যা করা হয়েছে। এ খবর. যুবায়ের (রাঃ) -এর কর্ণকুহরে প্পীছতে-ই স্বীয় তরবারী খানা খাপ হ'তে খুলে বিজলীর ন্যায় দ্রুত বেগে বের হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন। নবী (ছাঃ) তাঁকে তাঁর এভাবে পথ্ে বেরিক়ে আসার কারণ জ্রিজ্ঞেস করলে তিনি সব খুলে বললেন। এতদশ্রবণে নবী (ছাঃ) তাঁ্ব জন্য ও তাঁর তরবারীর জন্য বিজয় লাভ ও সাহায্য প্রাপ্তিন দো আ করলেন ৷২
ইয়ারমুকের যুদ্ধে যথন যুবায়়র (রাঃ) দেখলেন যে, মুসলমানগণ রোমক সৈন্যদের সষ্মুথে টিকতে না পেরে পচাদমूখী হয়ে यাচ্ছে, তখন তিনি আল্মাহ আক্বার বলে চিৎকার করতঃ একাই রোমক সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও চরবারী দ্বারা কাফেরদের শিরচ্ছেদ করতে লাগলেন ${ }^{\text {Jo }}$
৯. সুসলিম হা/১৬৪৫। আবূবকর (রাঃ) উব্রওয়া (রাঃ)-এব্র নানা ছিলেন। উক্ত হাদীছে এটাই প্রতীয়মান হয় ষে, নানা-नাডীত্ন সম্পক্ক পিতা-পুর্রের সম্পক্কের ন্যায়। एरेश হাদীছে নবী (ছাঃ) স্বীয়্র নাতী হাসান-ফ्সাইনকে ছ্ছেে বলেছ্ছে, ভাই বলেনनि। অथচ आমাদের मেশেব্র প্রथা এমন হ'য়ে গেছে যে, নাতীকে ভাই বলে स্নেহ না কর্রলে মনের তৃপ্তি आসে না। নিঃসক্দেহে এটি একটি কসংষার या সংশোধন কর্গা অপ্পজ্রিহার্य।
১০. মুসলিম হা/১৬৪৬।
১১. ठিরমিयী, হাদীছ নং ৩৯৯৩, आলবাनী, ছহীহ তিহ্নমিयী।
১২. জাল-জশার্রাহ আল-মুরাশ্শশাক্রনা বিল জান্নাহ পৃঃ১৩২।
১৩. তদেব পৃঃ ১৩২।

## শাহাদাত বর্রণঃ


 इ'লে আলী যুবাফ্যেরেকে বলেছ্লেন, ঢোমার সর্বনাশ হোক হে যুবাক্যের! cে তোমাক্ এখান বের করে এনেছে? তোমার कि म্মরণ नেই ঐ দिनেন কथा, वেদিন आयि



 তার জহ:পার ছাড়ে না, ঢখন তিনি তোমাক্ বলেছিলেন,
 হে যুবাল্যের? তথন ঢুমি বলেছিলে, जাল্লাহ্র শপথ! आমি তাढে ভালোবাসি। তখন নবী (ছঃ) তোমাকে বলেছিলেন,




 যুবাল্যের! ফিট্রে যা৫। তিनि বললেন, কিতাবে এৃন ফিরে




‘ఆয়াদীউস্ লেবা' (লেবা, উপण্যকা) -ণ এলে পৌছলে


 आयाত হানলে লেখানেই তিনি শেষ निঃষাস তাগ করেন। এতাবেই লেই প্রতাभশাनो, জান্নাতবাগী হఆয়ার সুসংবাদ

 रिब:़ীত্ निर्यमভাবে শাহাদত बর़ণ কর্রেন ऐन्ना-लिब्बाए.......।




 মুবারক इ'চে বাना-মूঘীবত অপসারণ করেছে'। উত্ত

 ক্রতে অস্থীষৃত্তি জাनान। ${ }^{18}$
 ছালৌীনের পce পরিচালিত কক্পন্য জামীন!!
28. ヒদেব পৃঃ ১৩O।

-আবুস সামাদ সালাফী জনন্যুারী’৯৮ সংখ্যার উত্তরঃ


 ব্যবসা ক্যছ্নি। ইতিমব্যে মাनिক মারা यায় जবং একমাত্র



 জাঙ্যেय नয়। অতএব উক্ত ত্তী গোলাম্রে মালিক হө্যার

 করে।

## ফ্ব্রুয়ারী’’৮ সংখ্যান উত্তরঃ

 2। তिनজन লোক ব্যবসার জना বিchেশে গिর্যেছ্ছি।
 याয় এবং অना দু'জन চলে आलে। याরা চলে অलেছিন
 यাधয়ার সময় अছিয়ত করে গেছে, ঢার घর খাनা দিয়্য়






 ना পারায় দ্দদ করতে পাগ্রিनि। যারা কथাবার্তা বলছিন,

সมाधान रচ্চে এই वে, (د) ঈদের চ゙দ দেथा याওয়ার







 কাপড়़ই ছানাত রুত ছিলেন। বাম দিকে ঢাকালে তিনি भानि फেখতে পাन। লেকারণণ ছানাত বাতিল इয়ে যায়।

 উপর তালাক उবনন।

8। অয়্যাস বিন মু আবিয়ার ব্যাখ্যা নিম্নর্রপঃ
(১) মেয়েরা যখন বাচ্চাকে দুর্ধ পান করান তখন স্তন پলি ভারী হয়। एলে উঠাবসা করতে অসুবিধা হয়। কাজেই উঠাবসা করার সময় স্তনে হাত দিয়ে থাকে, যাতে কষ্ট কম হয় (২) অন্যজन খুব লজ্জাবতি। সে অত্যন্ত সংযত হয়ে বলেছিল, আর এটা কুমারীী বা অবিবাহিতা মেয়েদের লক্ষণ (৩) ৩য় জন এসে এলোমেলো হয়ে কোন मিকে না দেখে কারো তোয়াক্কা না করে বসে পড়েছিল। আর এটা সাধারণতঃ বিষ্বা মেয়েরাই করে थাকে।
৫। জীবন্ত প বা প্রাণী যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন তার শ্বাসের সাথে যে গ্যাস বের হয়, তাতে জনীয়বাষ্পের কারণে সামনের জিনিষ ভিজ্জ যায়। ঐ্র সাপটি যখন নিঃख্বাস ছাড়ছিল তখ্গ গর্তের মুখটা ভিজ্জে যাচ্ছিল এবং যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল তখন তকিয়ে যাচ্ছিল।

## এই সংখ্যার্न গক্পঃ

(১) এক লোক অন্য এক লোকের নিকট কিছু মাল আমানত রেখেছিল। পরে তার নিকট উক্ত মাল চাইলে সে অস্বীকার করে বলল, তুমি আমার কাছে কিছু রাখনি। ঐ ব্যক্তি তাকে ধরে নিয়ে কাयী এয়্যাস বিন মু আবিয়ার নিকট নিয়ে यায় এবং তাঁর নিকট এর সমাধান চায়।
কাयী ছাহেব জিঁজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় কার সামনে দিচ়েছিলে? ঐ ব্যক্তি বলল, আমি তাকে অমুক জায়গায় দিয়েছিলাম। তবে ওথানে কেউ ছিল না। কাयী ছাহেব বললেন, তুমি যেখানে মাল দিয়েছিলে সেখানে কিছ্হ ছিল? সে বলল, একটি গাছ ছিল। কাযী ছাহেব বললেন, ঢুমি সেখানে যাও, হয়ত তুমি ওখানে মাটিতে পুঁতে রেখেছ। সেখানে গেলে হয়ত মনে হয়ে যাবে এবং তোমার মাল পেয়ে যাবে। এই বলে বাদীকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বিবাদীকে বাদী ফিরে আসা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে তিনি বিচার কাজ্রে ব্যস্ত থাকলেন। কিছুহ্ষণ পর বিবাদীকে জিজ্ঞেস করলেেন, বাদী যে গাছের কথা বলছিন্গ সে গাছের নিকট কি সে এখन পৌঁছে গেছে? সে বলল, না।,আরো সময় नাগবে। কাयী ছাহ্বে বनলেন, শয়তান! ఫুই ঢার সম্পদ एেরতত দে। সে কাযী ছাহেবের নিকট করুণণা ভিপ্মা চাইল। কাयী ছাহেব একজন লোককে তার হেফাযতের জন্য निয়োগ করর দিলেন। কিছ্রক্ষণ পরে উক্ট বাদী ফিরে আসলে কাযী ছাহেব বললেন, ๙ই আসামী তোমার মালেরস্বীকার্যেক্তি দিয়েছে। এর নিকট থেকে তোমার মাল আদায় করে নাও।
(২) अनুর্মপ আরো একটি घটনা ইবনে সাম্মাক বর্ণনা করেছেেনঃ একদিন বাগদাদের এক মসজিদে প্রধান বিচারপতির নিকট একটি বিচার আসল। একজন বলল, জनাব आমি এই লোকের্ধিকট (১০) দশটি দীনার आমানত রেখেছিলাম। কিন্তু এখন সে অস্বীকার করছছ। তিনি কিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন সাঙ্ষী আছে? সে বলল, না। পুनরায় প্রশ্ন করলেন, তুমি যখন আমানত ররখেছিলে তখন কেউ দেখেছিল? সে বলল, না। তিনি

আবার প্রশ্ন করলেন, কোথায় দিয়েছিলে? সে বলन, জনাব কার্থর এক মসজ্রিদে। তিनি বিবার্দীকে বললেন, তুমি इनফ (কসম) করতে রাযী আছ? সে বলল, হ্যা। কাযী ছাহেব বাদীকে বললেন, তুমি ঐ মসজ্রিদ থেকে কুরআন মজ্জীদের একটি পাতা নিয়ে আস, ওটা দিয়ে তাকে কসম করানো হবে। বাদী চলে গেল এবং বিবাদীকে মসজিদে বসিয়ে রাখলেন। কিছ্গי্ছণ পর কাযী ছাহ্থে বিবাদীকে জিজ্ঞেস কর্রেন, ঐ লোক কি নির্বারিত মসজিদে পৌছতে পেরেছে? সে বলল, না। কাयী ছাহেব বললেন, यায়েন! তুমি ওর দীনার দিয়ে দাও। পরে সে স্বীকার কর্রে এবং উক্ত বাদী ফিরে আসলে তার টাকা দিয়ে দেয়।
(৩) এক ব্যবসায়ী ব্যবসা করে মোটা অशকের টাকা স্ত্রীর নিকট জমা রাখে। রকদিন ঊক্ত টাকা হারিয়ে যায়। চোরে চুরি করেছে, এমন কোন নমুনা দেখা যায় না। কারণ সিঁদ কাটা নেই, ঘরের চাল বা ছাদও ছিদ্র নেই এবং বাক্স বা সিन্দুকও ভাগা নেই। লোকটি খুব চিন্তিত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। (অর এত টাকা খোয়া গেলে চিন্তিত হবারই কथা)। পথিমষ্যে থলীফা মানছূরের সাথে দেথা হ’ল। তিনি চিন্তার কারণ জ্জিজ্ঞেস করলে সে সমস্ট ঘটনা খুলে বলল। খলীফা কললেন, একथা ঢুমি কারু সাথ্রে আলাপ করেছ কि? বा কেও জানে কি? সে বলन, ना।
থলীফা পকেট থেকে একটি আতরের শিশি বের করে তাকে দিয়ে বললেন, এটা তুমি ব্যবহার কর (এটা বিশেষ ধরনের আতর ఆধু शীলফার অন্য তৈরী করা হ'য়ে थাকে এবং বাজারে পাওয়া যায় না)। লোকটি আতর নিয়ে গিয়ে নিজ্ে কিছ্র ব্যবহার করল এবং কয়েকজন লোককে একটু একটু করে দিয়ে শহর পেকে বের হఆয়ার রাস্তায় বসিয়ে দিল এবং বলে দিল যে, এই সুগষ্ধি যান্র নিকট পাবে তাকে ধরে নিয়ে আসবে। এর্নপর্র বাড়িতে সিয়ে স্ট্রীকে বলল, এই আতরটা রাখ।,সে দেখল আতরটা খুব ভাল, তার বাড়িতে একজন निকটাতীয়ে এসেছিল। সে তাকে এই আতর দিল। আত্মীয় নিজ বাড়ির পণ্থ যাত্রা করল। यখন সে শহর থেকে বের হওয়ার পথ্ে পৌছল, সেখ্খানে বসে থাকা লোকেরা এই আতরের সুগস্ধি পেয়ে তাকে ধরে ফেনল এবং বলল, ভাই তোমার আতরের সুগক্ধি খুব ভাল, ছুমি এই আতর কোথায় পেলে? সে বলन, বাজার থেকে কিনেছি। তারা বनল, কোथায়? কোন দোকান থেকে? সে উত্তর দিতে পার্রল না। পরে ঢাকে ষরে नিয়ে তারা ব্যবসায়ীর निকট आসল এবং এ ঐ খলীফার নিকট আসল। তিনি তাকে হারানো টাকার কথা জিজ্ঞেস করনলে, সে তা স্বীকার করে। থীলফা উক্ত ব্যবসায়ীকে বললন, তুমি আমাকে তোমার 疋র মালিক বানিয়ে দাও। সে তাই করল। چীলফা তার ग্র্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। आসলে চোরতো বাহির থেকে আসে নাই। চোর স্তী; কিত্তু চোর ধরার একি অভিনব কৌশল। তার ঘরে এই চোর্গ त্রী থাকলে সে কোন দিনই শান্তি পাবে না, একথা জেনে তাকে তালাক দিয়ে দেওয়া হল, এটাও কম বিচহ্ষণতা নয়।


## জাগো মুসলিম জাগো

－মুহাম্মাদ শগীদুর রহমান
নব্য বর্বর যুগের বটবৃদ্মরা তল্পিবাহক যারা
ইসলামের ঝাভা দমানোর নেশায় লিপ্ত হয়েছে তারা
পাচাত্যসেবী পংকিলে যাওয়া প্রগতিপন্থীর্রা ধ্木ংস করছে মুসলিমের ‘ঈমান’ ఆ ‘আক্ষীদা’
চাইছে তারা এ ধরাধামে শয়তানের আধিপত্য
সবাই মিলে দমন কর তারে，ছাড় সব ভবিতব্য
ঘুচিত্যে দাও，খড়িয়ে দাও，শয়ত়ানী কালো ঝান্ডা
পাচাত্যসেবী প্রগতিপন্তীরা দেখুক ইসলাম যিন্দা
দু’টি বিশ্বযুক্ধের অবতারনা তারা করেছে এ শতাব্দীতে
มুসলিম তথা বিশ্ষকে ঠলে দিচ্ছে নোংর্রা ভোগবাদীতে
ডিস এन্টিনার বসৌলতে ছড়াচ্ছে কেবল যৌনতা
যার ফলে হয় দ্টীনের মৃত্যু，হারিয়ে যায় নৈতিকতা
জাগো মুসলিম জাগো আর হাতে তরবারী ধর বস্থুবাদীর শৃংখল 心্জেে্গে কঠিন শপথ কর হও সত্যবাদী আর ঈমান্রে অধিকারী ভন্ডদের জারিজ্রুরি সব হুটাও ঢাড়াতাড়ি।

সुष्ठिর খেनা
－মুহাম্মাদ সাজ্রেল ইসলাম（৬ষ্ঠ শ্রেণী） ওগো বিশ্বের মালিক বড় ইচ্ছে ছিল তোমার， মোদের বানিয়েছ তাই， ब्रिষ্ঠ সবার। বানিয়েছ তুমি আশরাফুল মাখলূকাত， আরো বানিয়েছ জাহান্নাম আর জান্নাত্য পোদের বানিয়েছ তুমি

नाম ইनস্মন， বুক্রি－বিবেক দিয়েছ দিয়েছ মোफেন জ্ঞান। জীবनে চলা প্ৰe नाशि যেন কাি জ্রু， পাঠিয়েছ তার্
नবी $B$ रामून।

ফুীরকে আমীর কর আমীরকে ফকীর，㾇ংস করতে পার সব কিছূ পৃথিবীর। তোমার একি মহিমা আরশে বসে তুমি চালাও দুনইয়া।

आত－তাহ্রীক
－ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
নির্ভেজাল তাওহীদের্ব ঝাশ্ণবাহী
আত－তাহরীক！তোমাকে জানাই প্রীতি， তুমি যে এক বিষ্মক়ক স্মৃতি।
ভ্রান্তপথে চালিত মুসলিমের তরে তুমি এক অनন্য আন্দোলন， তোমারই ছোয়াতে হবে সেই ভুতের সংশোধন। সমাজ আজ কতনা স্বজ্ঞান，স্বচেতন एবু কেন চলছে ধর্মে কর্ম বাড়াবাড়ি， এই সন্ধিক্ষণে তুমি হবে সেই সঠিক দিক দিশারী। তাই তো বলি，তুমি বিশ্ষব্যাপী ছুলनাইীন এক অনन্য অবদান， মুসলিম মিল্নাত তাই হয়ে ঝেকো চির অম্নান।

অनिর্বাণ আহ্থি
－মুহাম্মাদ আবু আহসান
এখন বড্ড দুঃসময়！
ধর্মের নাম্ম দলাদলি করে সমাজ্জটা হচ্ছে ধ্নংসময়， অন্যায়ের সাথে জার জাপোষ নয়
প্রয়োজনে বারুদের গন্ধ ছড়াতে চাই， কুরআনের আইন ঔধু মসজ্জিনের ভিতরে নয়
সমাজ্রে রক্ধ্ধে ব্রক্ধে দেখতে চাই৷
ইসলাম কি．．．．
মসজিদ মাদ্রাসা মকতব তথা
বাড়ির মধ্যে মরবে ধুকে？
ইসলামকে গড়তে চাই
ब্থেনেড，বুলেট．জ্যাটমবোম，ক্রস，হ্ষট
মিসাইল，প্যাট্রিয়টের মত মারণান্ত্র＜্রপেম
মুসলিমের নয়নে আর

আর্ত-তাহ্রীক 38

নির্যাতনের্র অঞ্রু গড়াবে না
এবার ঝলসাবে ইসলামের বহ্নি বলয়।
মুসলিমের এখন বড্ড দুঃসময়্য।।
বিজাতির সাথ্রে আপোষ নয়
চাই একটি উত্ত্্ৰ যুদ্ধ
আমাদের কোন দুর্বলতা নেই
পাপিষ্ট সমাজকে করবো তদ্ধা
ইসলাম আর
আদাড়ে অনাবৃত থাকবে না
যাবে ঐ রাজাসনে
মুসলিম আর
বুটের নীচে চাপা থাকবে না
বরং ঐ বুট পরিহিতরা স্যালুট মেরে
দাঁড়িয়ে দেখবে ঐ মুসলিমকে।
মুসলিমের কষ্ঠে এবার
গর্জে উ উবে কুরজান-হাদীছের ম্লোগান।
মুসনিমের উপর চন্নবে না আর হৃলিয়ার কষাঘাত।
প্রয়োজনে বিন্মোভ হবে
ওরা কাউকে আর কারাহ্র্দ্ধ করতে পারবে না
প্রয়োজনে ভাঙ্ব ঐ লৌহ কপাট৷
কোন মুসলিমকে আর ফাঁসির রজ্জ্ছুতে
ঝুলাতে পারবে না
ইসলাম এবার বিস্ফোরিত হবেই
কিন্তু!!
তার আপে চাই মুসলিম উম্মাহ্র ঈমানী ঐক্য आর! সল্মিলিত সামাজ্জিক বিপ্লবা।


## টम्यूल মूळেनीन হযরত ॠাদীজাতুল কুররা (রা\%)

-তাহের্পুন নেসা
মা খাদীজা (রাঃ) ছিলেন নবী সহধর্মীণীদের মধ্যে সর্বপ্রথমা ఆ সর্বশ্রেষ্ঠা, বেহেশতী মহিলাদের্র প্রধান হযরতত ফাতিমাতুয যাহ্রার মহীয়সী মাতা। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর এই মহীয়সী নাব্রী সর্বপ্রথম ইসলাম গহণ করেছিলেন। তিনিই একমাত্র মহিলা যাঁকে দুনিয়া থেকেই বেহেশতের খোশ খবর এবং সাথে সাথে স্বয়ং আল্মাহ্র পক্ষ হ’তে সালাম জ্ঞাপন কর্না হয়েছিল। জাহেলী যুগের কোন প্রকার অন্যায় বা পাপ তাকে স্পর্শ করেনি বিধায় বাল্যকালেই তিনি ‘তাহেরা বা পবিত্রা’ উপাধিতে ভৃষিতা হয়েছিলেন এ্রৃং এই নামেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন পরিচিতা অ থ্যাতনামা। ऊপপ-শণে তিনি ছিলেন অতুলनीয়া। সতী-সাধ্বী ও পত্রিব্রতা এই বিদুষী মহিলার ওণাবলী বর্ণনায় বুখারী ম মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

## জন্ম $ఆ$ বशশ পরিচয়:

হস্তী বর্ষেব্র ১৫ বছর পৃর্বে ৫৫৫ ฆৃষ্ঠাক্পে হযরত ঋাদীজা (রাঃ) মক্কায় জন্যগ্গহণ করেন। তাঁর কুনিয়াত উণ্যে হিন্দ ও লকব ছিল ত্াাহেন্রাহ। পিতা ছিলেনন খুఆয়ালিদ বিন আস়াদ বিন আক্দুল উয্বা বিন কৃছাই। তিनि কেবল একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন না বর্নং তার বিশ্বস্ততা, গাষ্ভীর্য, সাহস আর্র দূরদর্শিতার কারণে সম্্য কুরাইশের মধ্যে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। মাতা ফাতিমা বিনতে যায়েদা আমের বিন লুআই -এর্র বংশের্গ সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছ্ জানা যায় না। তবে তিনি যে বহু ঢণ সম্পন্না ছিলেন; তার কন্যা খাদীজার (র্রাঃ) অনন্য সাধারণ শবত্তা থেকে তা অনুমান করা যায়।

## শৈশय 3 প্রাথসিক জীবনः

চৎকালীন প্রতিকুল পরিবেশে লেখা পড়ার কোন সুযোগ না পেলেও শৈশব কাল থেকেই হযর্নত খাদীজা (র্রাঃ) বুদ্ধিমতী ๑ নেকবখ্ত ছিলেন। এজন্যই হয়তবা আরব সমাজ্রের অন্যান্য পরিবারে যখন নারীর স্থান ছিল একেবারেই নিম্নে, খ্য়াইলিদ পরিবারে থাদীজার (রাঃ) স্থান ছিল তথন অতি উচ্চে।

## বিবাহ:

রাসূলুল্মাহ্র (ছাঃ) সক্গে বিয়ের আগে বিবি ঋাদীজার (রাঃ) দু'বার বিয়ে সম্পন্ন হয় । ঢাঁর্র প্রথম স্বামীর্প নাম আবু হানাহ হ্ন্দ্দ বিন নাবাশ তামীমী। আবু হালাহ্র ঔরসে তাঁর দু’টি

পুত্র সন্তান জনাগ্রহণ করে। প্রথ্থ পুত্রের নাম হিন্দ- যিনি জাহেলী যুগেই মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম হিন্দ -यিনি ছাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলে কোন কোন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়।
আবু হালাহ্র ইন্তিকালের পর আতীক বিন আবেদ মাখযূমীর সাথে দ্বিতীয়বার তিনি বিবাহ বঙ্ধনে আবদ্ধ হন। কিছ্ৰূদিনের মধ্যে চাঁর দ্বিতীয় স্বামীও মারা যান। আর রেথে याন অগাধ ধন-সম্পদ। এর পর কিছুদিন তিনি একাকী থাকেন। ইতিমধ্যে দেশের অনেক সষ্জ্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বিয়ের পয়গাম পেয়েও সকল প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এ অবস্থায় তিনি কথনও কা‘বা গৃহে অতিবাহিত করেন, কখনও সমকালীন মহিলা গণকদের সাথে ব্যয় করে, কখ্ওবা তাদের সাথে তৎকালীন বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করে সময় কাটাত্। ।

## ব্যবসা-বাণিজ্যः

বার্ধক্যের কারণে এবং কোন পুত্র সন্তান না থাকায় খাদীজার (রাঃ) পিতা তাঁর সমত্ত ব্যবসায়িক দায়-দায়িত্ম কন্যার হাতে সোপর্দ করেন এবং চাচা আমর বিন আসাদের উপর চাঁৰ অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অর্পন কত্রে কিছুদিনের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন।
পিতা ও দ্বিতীয় স্বামীর অর্পিত ব্যবসায়িক দায়িত্ তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠ্ভভাবে পালন করতে থাকেন। একদিকে সিরিয়া অन্যদিকে ইয়ামন পর্যন্ত বিস্টৃত বিরাট ব্যবসা পরিচালনার জন্য তাঁর আরব, ইহৃদী, খৃষ্টান সহ বহু কর্মচার্রী ও গোলাম ছিল। এ সময় তিনি এমন একজন যোগ্য মানুষ খুঁজছিলেন, যার হাতে ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্, ছেড়ে দিয়ে তিনি নিচিচ্ত হ'তে পারেন। ইবনে ইসহাক হ'তে বর্ণিত আছে যে, যখन বিবি খাদীজা রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) -এর্গ সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, সদাচার এবং আমানতদারী সম্পর্কে অবগত হ’লেন, ঢখন তিনি হযরতের (ছাঃ) নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন শে, তিনি তাঁর অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাঁর দাস মায়সারার সক্چে শাম দেশে গমন করতে পারেন । তিনি স্বীকৃতিও প্রদান করেন যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে যে হারে মুনাফা প্রদান করা হয়, তাঁকে তাব চাইতে অধিক মার্রায় মুনাফা প্রদান করা হবে। হ্যত্রত (ছাঃ) এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার অর্থ-সম্পদ নিয়ে দাস মায়সারার সজ্গে শাম দেশে গমন করলেন ।

## ব্রাসূলের্র (ছাঃ) সাথে বিবাহঃ

সিরিয়া প্েেকে যুবক নবীর (ছাঃ) প্রত্যাবর্তনের পর হিসাব-নিকাশ কর্রে আমানত সহ ৭ত বেশী পরিমান অর্থ
3. ঢालियुल शालেयী, মহিলা ঘাহাবী (বञानবাদ) পৃঃ ১৮।



তিনি পেলেন, যা ইতিপৃর্বে কোন দিনই পানनি। অধিকন্ত্র দাস মায়সারার কথাবার্তা থেকে হযরতের (ছাঃ) মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, উন্नত চিত্তা-ভাবনা, আমানতদারী ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়ার্ন পর তিনি এতবেশী প্রভাবান্বিত হন যে, নিজ্রের দাসী নাষীসা বিনতে মুনাব্বিহ -এর মাধ্যন্ম হ্যুরের (ছাঃ) নিকট সরাসরি বিয়ের পয়গাম পাঠান। রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বিষয়টটি পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে আলোচনা করেন । আবু তালিব এ ব্যাপারে হযরত খাদীজার (রাঃ) পিতৃব্যের সাথে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। এক ওভক্ষণে আল্মাহ্র অনুগ্রহ্রাপ্ত দুই বান্দা $ఆ$ বান্দী পবিত্র বিবাহ বঞ্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এই বিয়ের মোহরানা ছিল ২০টি উট। এ সময় বিবি খাদীজার বয়স ছিল 80 বছর আর রাসূলুল্মাহ্র (ছাঃ) বয়স ছিল ২৫ বছর। খাদীজার (রাঃ) জীবদ্দশায় রাসূলুল্মাহ্ (ছাঃ) অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেননি ।

## সন্তান-সষ্ততিঃ

রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) -এর সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ট ইবরাহীম ব্যতীত অन্যান্য সকলেই ছিলেন হযরতত খাদীজার (রাঃ) গর্ভজাত। नदী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম। অতঃপর যथাক্রম জম জস্গহহ করেন যয়নব, ব্রককাইয়াহ, উন্মে কুলছ্রম, ফাতিমা ও আক্দুল্মাহ্। দু'পুত্রই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুরণ করনে। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলমান হয়েছেন এবং মুহাজ্জেরের মর্यাদা লাভ করেছেন। ${ }^{8}$

## ব্রাসূলের্গ (ছাঃ) জীবনে তাঁট্র অবদানः

রাসূলুল্মাহ্র (ছাঃ) জীবনে হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন आল্মাহ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বক্রপ। দীর্ঘ প্চিশ বছর যানৎ আল্মাহ্র নবীকে (ছাঃ) সাহচর্য দিয়ে, সেবা-ষত্ন দিয়ে, বিপদাপদে সাহস ও শট্তি যুগিয়ে, অভাব-অনটনে সম্পদ. দিয়্য, প্রয়োজন মত প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে শিষ্ত ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য অবদান রেথেছেন ইসলামের ইতিহাসে তা তুলনাহীন। তাঁর সম্পকে বলতে गিয়ে র্রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বनেন, যে সময় লোকেরা জামাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তথন তিনিই आমাকে সত্য বলে মেনে नিয়েছিলেন, যখন অপরেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্রেছিন, তখন তিনিই আমার উপর্র আস্থা স্থাপন কর্রেছিলেন, যখন অন্যেরা আমাকে বঞ্টিত করেছিন, তখন তিনি আমাকে চাঁর সম্পদে অংশীদার করেছিলেন এবং আল্মাহ আমার অन্য সব T্ট্রীর মাধ্যমে आমাকে কোন সন্তান দেনनি। কিন্ধু তাঁরই মাধ্যণে আমাকে

[^2]সস্তান দারা অনুগৃহীত করেছিলেন’। ৷
নবুঅয়ত লাভের কয়েক বছর পৃর্ব থেকেই হেরা শহায় ষ্যানমগ্ন স্বামী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -কে তিনি খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থ্রা করেন। সাংসারিক চিন্তামুক্ত রেখে তার্ন সাধনায় যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, স্বয়श ফিরিশতা জিব্রীল তার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ছহীহ বুখারী শররীएে হযরত আবু ভহরায়রা (র্রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীমের (ছাঃ) নিকট आগমন-করে বললেন যে, 'হে आাল্দাহ্র রাসূল। ইনি (খাদীজা) আগমন করছেন। তার নিকট একট পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী খাদ্যবস্ঠু ও পানীয় आছে। যখন তিনি আপননার নিকট এসে প্ৗौছবেন, তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পহ্ষ ब্থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে มতির তৈরী একটি মহলের ওভ সংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন প্রকার ไৈ চৈ থাকবে না, কোন প্রকার্র ক্বান্তি শ্রান্তি আসবে না’।
রাসূলের (ছাঃ) প্রথ্ম অহি প্রাপ্তির পর ভীত-সক্ত্রস্ত ও চিন্তিত স্বামীকে যেভাবে সান্ত্বনা আর অভয়বাণী ৃনিয়ে আশ্বস্ত কর্রেছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভয় জড়িত দুর্রু দুরু বক্ষে কम्পिত কচ্ঠে রাসূলুল্মাহ্ (ছাঃ) যখন খাদীজাকে বলতে লাগলেন 'আমাকে চাদর মুড়ি দাও’ 'আমাকে চাদরর
 আদেশ পালন করে চাদর জড়িয়ে দিলেন ও কিছ্রহ্ষণ পরে কम্পণ দূর্র হ'লে যথन তিনি খাদীজাকে বললেন, হে थাদীজা! আমাব্প একি হ’ল (يا خديـبة مـا لـى)? অতঃপর সব ঘটনা ওनালেন $४$ বললেন, আমি মৃত্যুর আশংকা
 বলে উঠলেন,
كـلا أبـشـر فـواللله لا يـخـزيك الله أبدا إنك لتـمـل الـرحم وتصـــدت الحـديـث وتحـــــل الكل وتقـــرى

الضـعيـنـِ وثـعـين على نوائب الحق
‘কখনোই নয়। Mপনি সুসংবাদ গ্বহণ কর্রুন। আল্মাহৃর কসম! आপনাকে आল্মাহ কখনোই লাঞ্ভিত্ত করবেন না। নিচয়ই জাপনি আप্রীয়দের সাথথ ভালো ব্যবহার কানে, সত্য কथা বनেন, অन্যেব্র বোঝা বহন করেন, অতিথি সেবা করেন ও হক বিপদে সকলকে সাহায্য করেন। রতেই তিনি ঋাম্ত হ'লেन না বরং বিষয়টিকে তিনি এত
 (ছাঃ) সাথ্ নিয়ে নিজ্রের অঞ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ চাচাতো ভাই चৃষ্টান পध্তিত অরাক্ধা বিন নওফেল -এ্রর কাছে গেলেন। তিনি আl্রবী ভাষায় ‘ইনজীन’ निখতেন। সবকিছ্র তনে

৬. ধ্বা৮্ট পৃঃ ১২৭, शৃহীতঃ ছহীश বৃখার্রী ‘জহি নাयিমের বিবর্রণ’ অथ্যায়:

## তিনি বললেন,

(هذا النـامـوس الذى انزل على مـوسـى) 'یতো সেই एেরেশতা यাঁকে আল্মাহ মূসা (আঃ)-এর উপরে নাযিন করেছিলেন।
এই সাথ্বে তিনি এমন কিছ্ বললেন- যাতে এ কথা স্পষ্ট হ’য়ে উঠল যে, "অनতিবিলষ্বে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্মাহ্ মুহাষ্মাদুর রাসূলুল্মাহ্ (ছাঃ) হ'তে यাচ্ছেন। দীর্ঘ ১৫ বছর याবৎ नবী জীবनের ब্রকান্ত সগ্গিনী शिসাবে তাঁর গোপন বाহির সবকিছ্ৰ খাদীজার নখদর্পণে ছিল। नবী চরিত্রে কোন গোপন দুর্বলতা थাকলে সবার আগে চাঁর নयজর ধরা পড়তে। বরং তিনি তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ৪ উন্নত চরিত্র মাধুর্य সম্পক্কে গভীর ভাবে অবগত ছিলেন। আর সে কারণে 'অহি' নাযিলের বিষয়টিকে তিনি অত্যন্ত ত্রুত্র দিয়ে উপলক্ধি করেছিলেন $ও$ দ্যর্থইীন ভাবে নবীকে সাহস ఆ শক্তি যুগিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য ঐ সময় খাদীজার মত আপনজনের জোরালো সমর্থন না পেলে নবী (ছাঃ)-এর পক্ষ ধৈর্য ধারণ করা কষ্টকর হয়ে যেত।
প্রধ্য অহি প্রাল্তির তিন বеসর পর যখন নবী মুহামাদ (ছাঃ) দ্বিতীয় দফায় সূরা মুদ্দাছছিরের্গ মাধ্যম্ অহিপ্রাপ্ হ'লেন, তখন তিনি উজেগাকুল কচ্ঠে ग্ত্রী ধাদীজাকে ডেকে বললেন, খাদীজা! আমার উপর इকুম এসে গেছে মানুষকে ছুঁশিয়ার করতে, তাদেরকে আল্মাহ্র দিকে আহ্নান জানাতে। বলো কাকে আমি আহ্বান জানাই, কে আমার ডাকে সাড়া দেবে? স্বামীর কथার মর্ম উপলক্ধি করতে দেরী হ'ল না চাঁর। नির্দ্রিধায় দীর্ঘদিনের সংম্কার মুছে ফেলে পরিবেশের প্রতিকুলতা ও ভয়-ভীতির পরওয়া না করে স্বতঃয়ূর্ত কণ্ঠে তিনি মোষণা করলেন, আমিই সাড়া দিচ্ছি সর্বপ্রথম। आমি ঈমান आনছি আল্মাহ্র উপরে। आমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্মাহ্র রাসৃল (ছাঃ)। আপনি যে বাণী এনেছেন সমস্তই आমি সত্য বनে বিশ্ষাস করছি। আবুল কাসেম! आপনি চিন্তা করবেন না, উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি আপনার সश्ञिनी।।
খাদীজার (রাঃ) এই আশ্বাস বাণী রাসূলের উদ্বেগাকুল মলে কতখানি আশার সঞ্ধার করেছিল, তা কেবল স্রদয় দিয়ে উপলক্ধি করা যায়। এরপর্ন -র্সু হ’ল নবী দম্পতির সঞ্পামী জীবন। সকन প্রকার আরাম-আায়েশ উপেফ্মা করে মা খাদীজা (রাঃ) ইসলামের গোপন প্রচার কার্যে রাসূলকে (ছাঃ) পূর্ণ সহযোগিতা দিতে থাকেন। এ সময় রাসূলের (ছাঃ) উপর কাফিরদের নির্যাতনে তিনি দুঃখিত ৫ फ্ক্ধ
হ'লেও তিনি ভেছ্গে পড়েননি বরং পরম ধর্যের সাথে স্বামীকে তার ব্রত পালনে সাহস যুগিয়েছেন। অমুসলিম আप্মীয়-স্বজনের তীক্ম বিদ্রপপ ও উপাসকে উর্পস্মা করে তিনি ২ক -এর দাওয়াতে নিজ্জেকে উৎসর্গ করেছেন। অত্যাচারিত, কর্মচ্যত ও সমাজচ্যুত নఆ-মুসলিমদেরকে সর্বতোভাবে সাহাय্য করার জন্য তিনি তার্য সমস্ত


ধন-সম্পদ ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। নবুঅতের সপ্তম বছরে কুরাইশ মুশ্রিকরা বনু হাশিম ও বনু মুত্ত্যালিবকে 'শে'বে আাবি তালিবে’ অবরোধ করে। এই বিপদের সময় হযরত থাদীজাও (রাঃ) রাসূলের (ছাঃ) সাথে থেকে পুরা তিন়ি বছর জূরর্ণনীয়্র দুঃখ-কষ্ঠ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বরদাশত করেন। মোটকথা সেইই মহা দুর্যোপপূর্ণ সময়ে चাদীজাতুল কুবরা ৩ধুমাত্র রাসুলের (ছাঃ) দুঃর্থ-বিপদের সাথীই ছিলেন না বরং প্রতিটি বিপদ-আপদে ঢাঁকে সাহায্যের জন্য প্রস্থুত থাকত্তেন। রাসূলুল্মাহ্ (ছাঃ) বলেন, আমি যथन काফেরफের निকট থেকে কোন কथা उनতাম এবং आমার নিকট অসহনীয় মনে হ'ত, তখন আমি ঢা খাদীজাকে (द্রাঃ) বলতাম। থাদীজা আমাকে এমনভাবে সাহস যোগাতো बে; আমার অন্তব্ন শান্ত হ'ত়ে যেত। आমার এমন কোন দूঃ্খ ছিল না যা ঈাদীজার (রাঃ) কथায় হাষ্কা হ'ত না’। ${ }^{\text {b }}$
রাসূলের জীবনের কঠোরতম সংকটময় সময়খুনিতে বিবি খাদীজার (রাঃ) এই সীমাহীন অবদানের অন্য রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) তাকে जত বেশী ভানবাসতেন যে, বিবি आয়েশার মত পতিপ্রাণা, स্ঞানী ও খোদাভীব্র মহিলা তাঁর প্রতি ঈর্মান্चिত না इ'য়ে পারেননি। মা আয়েশা নিজেই বলেছেন, আমি কখনই রাসূলের (ছাঃ) অপর কোন সহধর্মিনীর প্রতি তেমন ঈর্ষাপরায়ন ছিলাম না। यেমন ছিলাম হযরত খাদীজার প্রতি। आমি অনেক সময় তা゙কে (রাসূল) ঢাঁর (ছাঃ) চাঁব্র (খাদীজার) প্রশংসা করতে তনেছ্ এব্য বলতে অনেছি ঢাঁকে আল্মাহ বেহেশ্তে মণিমুক্তা খচিত একটি গহহের অভসংবাদ প্রদানের হক্কুম দিয়েছেন’।আর যখনই তিनि [র্রাসূল (ছাঃ)] কোন ছাগল জবাই করতেন, তখন তার থেকে রকটা বড় অংশ তাঁর (খাদীজার) বাঞ্ধবীদের नিকট হাদিয়া স্ব্্পপ প্রেরণ করতেন। -বুখারী
মৃত্যুः निर्বাসিত জীবनের অকब্পनीয় দুঃথ্খ কষ্টকে হাসিমুণ্থে বরণ করে নিলেও সে সময়ের অর্ষাহার, অনাহার, কু-আাহার আর অনিয়ম হযরত খাদীজার (রাঃ) দেহকে কয়গস্থ করে ফ্মেলেছিল। ফলে সুস্থতা আর ফিরে পাননি। নবুঅতের দশম বছরের রামাযান মাসে ৬৫ বছর বয়সে এই
 ইহলোক ত্যাগ কর্নেন। (ইন্नালিল্gাহহ...........রাযি উন)। উপসং্যাব্ম পর্রিশেखে বলব, মা ঋাদীজা (রাঃ) ছিলেন রাসৃলের (ছাঃ) बীবনनর সকল বিপमের বিশ্ব স্ত সাথী, সংকট কালের সरগামিনী, নৈরাশ্যে आশান সঞ্চার্রিনী, आর দूঃঋ-বেদনায় সাত্ত্বনা দায়িনী । আজ ঞেকে চৌদ্দশত বৎসর পৃर্বে তিनि ইহলোক ত্যাগ কর্নলেও অনাগত ভবিষ্যতের ব্রমनীকুলের बना बেনে গেছ্ছেন এক চির উজ্ঞ্qল ও চির্র অমান আদর্শ, या উষ্মত্ত ম্যুলিমার মর্ম মুকুরে চির ভাস্থর
 বিরাজমান থাকবে।
৮. মझ্লি সাহাবী (বগানবাদ) পৃঃ ২२।



## ফ্জে্রুয়াব্রী'৯৮ সংখ্যায্স যাদেব্র টভয্স প্রশ্নের্স টব্তর্ন সঠিক হয্লেছহ:

হাতেম चাঁ, द्राधশাহী মহানগর্রী बেকে8 नाशिम হাসান, নূর আলম, তামান্না ইয়াসমীন, ইসরাত জাহান, ফয়সাল উ偏न, अলিউর রহ্মান, তারেক মাহমূদ, মাজ্দার আলী, জলি, টম্পা, সুহামাদ সুমন, नূর্থু ইসলাম, যাকির হোসেন, আাব্দুন হালীম, শামিম হোসেন, হাসান आলী, มুসাম্মাৎ পারতীন, সারমীন आথতার, শাকিলা, निমা আখতার, শামীমা সুলতানা ও জাহিদুর রেयা।
শেখ পাড়া হफ़্थাম, র্রাজশাহীঃ নাজনীন আরা, হালীমা, মাহফূযা, সানজীদা, রিযিয়া, খালেদা, আরজিনা, র্রাহেলা, তাস্সমিরা, জেসমিন নাহার, রহীমা, মাক্রফা, সৈয়দাঢুন নেসা, কমেলা, ইসমাঈল, যাকারিয়া, হাক্রनুর র্সশীम, যুমিনুল ইসলাম ఆ ছিদীকুর রহমান।
ভাबুকগাঘী পাচানীপাড়া দাখিন মাদর্পাসা, ব্রাজশাহী \& আব্দুল্নাহ, খলীলুর রহমান, यাকির হোসেন, মাহ্বৃবুর রহমান, মুমতাহিনা, মুরতাজ্জিনা, মুঞ্জাহিরা, ময়না খাত্রন, খাদীজা খাতুন, রশীদা খাতুন, যিল্লু র্র র্মান।
नఆহাটা মमনহাটা, त्राজশাহী \& आফयाল বিन आयूস সাত্তার, আবুল কাयেম, কাওছার, ময়না খাতুন, পারভীন আখতার ও র্রেজ্জিনা খাতুন।
রাজশাহী মহানগট্রী ष্কেঃেঃ শারমীন आখতার, শিউनী আখতার, লাভলী থাতুন।
নগব্প পাড়া হড়ঞাম, ব্রাজশাহী মহানগয্রীঃ শাব্রমীন ফ্রেরৌস, শরীষা খাতুন, রাশীদা খাতুন, মমতা খাতুন, খালেদা, आয়েশা খাতুন এবং সীমা খাতুন।
 মাবিয়া चাতুন, জেসমিন আরা, आক্ষ্য়ারা, রোষ্জিনা খাতুন, জাহানারা খাতুন, শাহিনা খাতুন, শারমীন আখতার ও ফাহমিদা রহমান।
 ইসলাম, হেলালুদ্দীন প্রামানিক, মুযাফ্ফার হোসেন, বাবুল ইসলাম, আবু বকর ছিদ্দীক, বাবুন হোসেন, মাযূনूর ব্রশীम,
 ও এনামুল হক।
মগ্গপুর্ন, বাগমার্রা, ব্রাকশাহী৪ যয়নুল आবেদীন, ব্রইস উদ্দীন, বেলাল হোসেন, বাবুল হোসেন, সাঈদুব্ধ রহমান,

আত-তাহরীক ১৮

সোহেল ব্রানা, আবুল হোসেন, বাবর আলী, শামসুল হোসেন, মকছ্দূ आলী, শেফানী খাতুন, রশীদা খাতুন, খাদীজা খাতুন, ডালমি খাতুন, মিনারা খাতুন, রোজুফা খাতুন, মমতায খাতুন, নিলুফার থাতুন ও শামসুদ্দীন।

रব্রিপুন্র, বাগমার্গা, ব্রাজশাহী बেকেঃ জ্সেমিন আখতার, आনজ্রমান থানম, মনজ্জুরা থানম, মাসউদ রানা, জাহাঙীর আলম ও তোফায্যল হোসেন।
 কামাল, ফারহানা ইয়াসমীন।
 সাবিনা থাতুন, শেফালী, তানীয়া, শারমীন आখতার, তাসলীমা শিরীন, জাহিমা খাতুন, निলूফার ইয়াসমীন, সাথী খাতুন, তাহমিনা, কামর্থন্নেছা, সেলিমা খাতুন, শাহানাय, বিজ্ী খাতুন, শারমিন খাতুন, মুখতারুল ও ত্বাহেরা चাতুন।

- भাইবাক্ধা থেকে৪ মুহাষ্মাদ আাককরাম হোসেন, আবুবকর, শাহাদৎ হোসেন, সুজন আাহমাদ, সুমন আহমাদ, মিযানুর রহ্মান, आলতাফ হ্োসেন, মশিউর রহ্মান, আক্দুল মতীন, आাব্ুল বার্নী, আব্দুল ఆয়াহ্দে, হাবীবুর রহমান, আব্দুল মজীम বिन য়বान आनी।
○ সাতঋীর্যা बেডে8 সাহারা পারভীন, রেহেনা খাতूন ও রাজ্ আহমাদ।
 ড
3। মসজ্জিদে নববী, মদীना। মুসनिম শরীফ।
২। মদীनা ।-বুঋাব্রী শরীফ।
৩। মক্কা ఆ মদীনা-মুত্তাফাকুন আলাইহ।
8 । इযযরত ఆছসান (রাঃ) এ্রবং হযরত আব্দুল্মাহ্ ইবনে आব্বাস (রাঃ)।
৫। হযরত আয়েশা (রাঃঃ) ২২১০ টি এ্রং হযরত আবু शুায়রা (রাঃ) ৫৩98 টি।
বুথাব্রী শরীए- पাবু आক্দুল্পাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বֵখারী।
মুসলিম শরীফ - আবুল হ্সাইন মুসলিম বিনুল হাজ্জাজ।

১। ধঁ \&াঁ ২। চিংড়ীমাছ ৩। লবन 8। उড়ना
©। জिश्वा।

১। তাবলীগী ইজতেমা’৯৮ সফল করার জন্য নওদাপাড়া মাদরাসার মাঠঠ একটি সারিতে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক দাড়িয়ে আঢে। শেষ দিক থেকে তুণে যদি মাঝের একজন স্বেচ্ছাসেবকের ক্রমিক নং ৭ হয়, তবে ঐ সারিতে মোট

কতজন স্বেচ্ছসেবক আছে?
२। বলতো সোনামণি, ফাতেমা তোমার কি হয়? সে यদি তোমার দাদার এক মাত্র ছেলের মেয়ে হয়?
৩। সুन্দরবনের সবচচঢ়ে সুন্দর প্রাণী হরিণ এবং বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দৌয়েল। একস্থানে তাদের ২০টি মাথা এবং $8 ৮ ট ি ~ প া ~ থ া ক ল ে ~ স ে খ া ন ে ~ ক য ় ্ ট ি ~ হ র ি ণ ~$ এবং দোয়েল পাখি ছিল।
8। नওদাপাড়া মাদরাসার একজন শিস্ককের হাতঘড়ি প্রতি ৫৯.৫ মিনিটে ঠিক করতে হয়। তাঁর হাতঘড়িট দ্রুতগামী ना স্থিরগামী?
৫। எকটি গাছের পাখি উড়ন্ত এক ঝাঁক পাখিকে জিজ্ভেস করল, তোমরা কততুলো যাচ্ছ? উত্তরে বলল, আমর্রা যত, আমাদের সামনে তত এবং পিছনে পোয়া, তোমাকে দিয়ে পুরাবো শ’।

## 

১। রেল লাইন আছে সেথা, চলে নাকো গাড়ী,
বড় বড় রাজপথ আছে, নেই কোন বাড়ী।
নদ-বদী সাগর আছে, নেই তাতে পানি, গাছ-বৃক্ষ তব্রু-লতা কিছ্রই নাই জানি।
২। জলে স্তলে উভয়েতে কেবা করে বাস কলসের মাকে দেখ, থাকে বার মাস। কলমের পেটে পাকে, কালি ক্স্ত্রু নয় খুলनায় খুঁজনে পাবে ইহার পব্রিচয়।
৩। সাগরেতে জন্ম লোকালয়ে বাস মায়ে ছুলে ছেলে মরে একি সর্বনাশ।
8 i তিন অক্ষরে নাম মোর, সবাই ভালবাসে আমায় नিয়ে কেউবা াঁদে, কেউবা তধূ হাঁসে।
৫. 1 নহি আমি বৃহ্ম তবু শাখা আছে মোর

সব সময় থাকি आমি মাথান্ন উপর।

## সোনামণি সংবাদ

## সোনাयণि সমা<েশ

গত ২৭.০২.৯৮ ইং তারিখ রোজ ক্রবার্র বাদ আছর (তাবলীগী ইজতেমা'৯৮ -बর দ্বিতীয় দিন) নওদাপাড়া মাদ্রাসার হল র্रুদ্ এক ‘সোনামণি সমাবেশ' এর আয়োজন করা হয়। উক্ঞ সমাবেশে ৬টি জেলার প্বায় ৫০০ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল। সমাবেশের উভ্যোধন করেন সোনামণি-র পরিচালক কেন্দ্রীয় মুহাম্মাদ আযীয়র রহমান। তিনি সোনামণি শাখা পরিচালকদের ব্যাচ পরিয়ে দেন এবং সোনামণি সংগঠন সম্পক্কে অ্রতত্পপূর্ণ আলোচনা রাথেন। তিনি বলেন যে, এত্খলি সোনামণির এক্ত্র সমাবেশ যেন বাংলাদেশের সকন শি৩-কিশোরদের জন্য এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্তাপন করেছে। এরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এদের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই তিনি

 जार्यान জानान।

 आাগর্রী rপশ করেन।




 जाम्यू बढ़।

## जानामণि সशजाभ

গক ২৭．০২．৯৮ そेং জোজ एক্রোর বাদ মাগরিব，তাবলীগী


 भानायदि भরिচालक，घूহাन्यान आयীयू রহ्यान


 जেनायণि সफসाडा रुणः：
（3）জारिूूध ऊमलाय（২）आर्याम आकूभूर 巨ाकिय（৩）


 そゃयाल खाजन（২）आकूल्यार्न काফी（৩）ऊयদাদू एक （8）মूर्शलतौन ।
मश्लाभ ठलाकाल $८ ० ०$ জन जिानायवि मИসा－সদमगो
 कदफ्ञि। मार्दिक सरख्याजिजाड़ ছिलनन－（د）नाधिमूफोन （২）बंग्न जाली（v）आक्यूल आयाम（8）आयूल शारादिन（৫）जादूल सूमिन（बिला मजलणि，
 そनलाकी भान Ч্


## लानायीि गष्नाभ




 यद शद्र जागष आतबে।



## বুকে ঠেকাবে）।





 আদুদাঁ্দ，মিশকাত হা／8৬৭ হাদীছটি ষঁ্য।


 ‘সাनाমণ＇।



 সूकর नाমটি কে দিক়েছেन？










من يطـع الأمـيـر فـــد الطاعنـى ومن يـص الآمـــر غقد عصدانـى مـتفت عليـه－




 सम्মान কর？
 एनूमादে मस्यान कड़ि। ऊन চदে खाসূलের বাপী：

एर्थः यानूसक्ष তाর यर्याদा जन्याड़ी जमाणन जाउ， सिশকাত হা／ 8 ৯৮৯।（আবूদাট্）
 जেই आায়াज দूটি জাन？

আত-তাহ্রীক ২০



 সূরা एষ্জ-২৩ ৫ ২৪ নং আয়াত।
জাগন্ত্রক-২ः বলবে কি বক্ধু তোমাদের সংগঠন সম্পর্কে জামরা জারఆ বিস্তারিত কিভাবে জানব?
সোনামণি-৩ঃ তन বহ্ধু, आত-তাহ्্রীক নামে आমাদের একটি মাসিক পত্রিকা আছে- या পড়লে তুমি ‘সোনামণি’ ছাড়াও অঢেল জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। সেই পত্রিকায় দরসে কুরআন, দর্রসে ৫ হাদীছ, মহিলা ও সোনামনিদের পাতা, ছাহাবা চর্রিত্র, দেশ ও বিদেশের চের্রুত্প্পূর্ণ সংবাদ, বিজ্ঞান ৫ বিস্ময়, মুসनिম জাহান এবং প্রশ্নোত্তর সহ বিভিন্ন जद্রুত্র্রূর্ণ বিষয় बাকে।
আাগন্ত্রক-২ঃ আচ্মা বহ্ধু! সোনামণিদের পাতায় আবার কি थाকে?

সোনার্মি-8: आামাদের জন্য অনেক শিক্ষামূলক $ఆ$ মজার মজার বিষয় बাকে এ পাতায়। আমাদের পরিচালক ভাইয়া কর্রজান-হাদীছ, ইসলামী সাধারণ জ্ঞান, ধাঁাঁা ও- মেধা পরীশ্কাসহ আনন্দদায়ক বহ রকম মধুসন্দেশ উপহার দেন। তাই জামরা প্রতিমাসে নতুন ‘তাহরীক-এর’ অপেক্ষায় চাতকেন্র মত চেয়ে थাকি।
আগন্ভूক-২ঃ (তোমাদের) তাহ্রীক-এর কোন কোন সংথ্যায্স পড়লে সোনামণি সংগঠন সম্পর্কে জানা যাবে?
সোনামণি-৫ঃ তন তবে, অট্টোবর/৯৭ সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠা এবং নতেম্বর/৯৭ সংখ্যার $08,898 ৮$ পৃষ্ঠা পড়লে সোনামণি সংগঠন সম্পর্কে অনেক কিছ্র জানতে পারবে।
আগন্ত্রক-২ঃ ভাইয়া ! তোমাদের সংগঠনের কোন মূলমন্ত্র आছে কি?
সোনামণি-৫ঃ ছ্যা আছে। রাসূল (ছাঃ)-এর আদশ্শে নিজ্জেকে গড়া।রর দলিল:
 আয়াত।

আগস্ঠ্রক-২ঃ शूব সুক্দর মূলমন্ত্র তো। পবিত্র কুরআনের আয়াত অবলম্বনে এমন সুন্দর মূলমন্ত্র বাংলাদেশের কোন সংগঠনে আছে বলে তো তनিনি।
আাগন্তক-৩ঃ হ্যালো ভাইয়া, সোনামণি সদস্যদের কি কোন ऊণাবनी অর্জन করতে হয়?
সোনামণি-৫ঃ অবশ্যই। সোনামণি সদস্যमেরকে ১০টি খণ অর্জन কন্রতে হয়।
आগম্ত্রক-৩ः প্পীজ, आমাদেরকে ১০টি ছপাবলী শুনাবে কि?

সোনামণি-৬ঃ হ্যা তন তবে (১) জামা'আতের সজ্গে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা (২) মাতা-পিতা, শিক্ষক ఆ ত্রু্জন, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা ক্বা (৩) ছোটটদের স্নেহ এবং বড়দের সম্মান কর্গা। সদা সত্য কথা বলা। ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা। (8) মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ফজরের ছালাতের পরে হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেকে স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলা (৫) নিয়মিত ক্কাসের বই অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছ্ সময় হাদীছ ৫ ইসলামী সাহিত্য পাঠুর অভ্যাস গড়েতোলা (৬) সেবা,
 গড়ে তোলা (৭) বৃর্থা তক্ক, আগড়া, মারামারি এবং রেডিও -টিভির বাজ্জে অनूষ্ঠান ও অসৎ সF এড়িয়ে চनা (৮) আয্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর সF্গে হাসিমুথে আলাপ করা (৯) সর্বাবস্থায় आল্গাহ্র উপর দৃঢ় ঈমান রাখা এবং যে কোন ওভ কাজ ‘বিসমিল্মাহ্' বলে उর্রু করা ও 'आলহামদুলিল্লাহ্' বলে শেষ করা। (১০) দৈनিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট ক্রিরাআত ও দ্বীনিয়াত শিি্মা করা।

আগন্ত্রক-8ঃ খুব সুন্দর খণাবলী তো! অখ্ি তধু তোমাদের নয়, সমস্ত শিফ-কিশোরদের অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন।
আাগন্ত্রক-8: আচ্ছা বक্ধু কুরআন B হাদীছের দৃষ্টিতে আমার มধ্যে তুমি কি কোন ক্রিটি দেখতে পাচ্ছ?
সোনামণি-৭ঃ হাদীছের দৃষ্টিতে আাপাততঃ তোমার মধ্যে আমি ৩টি ক্রুট দেখতে পাচ্চি। (১) তোমার গনায় সোনার চেইন, (২) টাখনুর নীচে প্যান্ট (৩) হাতত তাবীय। द्राসূল (ছাঃ) পুর্রুষদের জন্য টাখनूর নীচে পোশাক পরা ও সোনার অলংকার পরা ‘হারাম' এবং তাবীय ব্যবহার করা ‘শিরক’ ঘোষনা করেছ্নে। তুমি কিছ্র মনে করোনা মহানবী (ছাঃ) বলেন-

```
المؤمـن مـراة المؤمـن-
```

অর্থঃ এক মমমিন অপর্গ মমিনেব্র জন্য আয়না স্বক্পপ। আমার আয়নায় তৌমার ब্র ত্রুটি তলি ধরা পড়েছে। তাই বললাম। জাগন্তূক-8ঃ তোমাদের সাথে পরিচিত হ'য়ে আজ আমরা ধন্য। অ-নেক কিছ্ূ শিখলাম- যা আমরা কখনও শিখতে পারিনি।
সোনামণি-৮ঃ আমরাও তোমাদের সজ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পেনাম। আল্মাহ যাদের ভাল চান, ভাল বষ্ধুদের সাথে তাদের মিলিয়ে দেন। उন বক্ধু রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) -এর

অর্থঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তারই সাণ্থে থাকবে,, যাকে সে ভাল বাসে’। মুত্তাফাক আলাইহ। মিশকাত হা/ coo৫।
জাগন্ত্রক-8: আমরা সবাই তোমাদের সংগঠনের লক্ষ্য

অনুসারেে সংপঠিত হয়ে আল্লাহ্র সন্ত্রিষ্টি অর্জন করতে চাই।
আল্মাহ আমাদের এ আকাংখা পূণ করুন্ন।
সোনামণি－৮：আল্হামদুলিল্মাহ্，আল্মাহ্ তুমি আমাদের কবুল কর। আমীন！！

## আত－তাহ্রীক

－জামিলা খানম
শিরক ও বিদ‘জত্তর মাঝে
কে গো তুমি জিহাদী সাজে
সত্যকে করতে এসেছো পত্তন，
মিথ্যাকে করতে নিধন？
তুমি কোন সে নির্ভীক
আত－তাহরীক আত－তাহরীক।
নির্ভেজ্জাল তাওহীদের ঝান্ডা নিয়ে
সোনামণিদের ডাকছো হাতছানি দিয়ে
তোমারি ডাকে সাড়া দিয়ে মোরা
घুম থেকে উঠেহর়্েছি খাড়া।
তুমি কোন সে নির্ভীক
আত－তাহরীক，আত－তাহরীক।
সঞ্চয় করি
মুসাম্মাৎ মুরতাজিনা
প্ৰাচানি পাড়া মাদরাসা，ভালুকগাছী，রাজশাহী
সঞ্চয় করি প্রতিদিন
তাহ্রীক কেনার তরে।
আট আনা，চার আনা পেলে
অন্য থরচ না করে
রাখি आমি সেটাকে
ছোউ একটি ঘরে।
প্রতি মাসের মাঝে আমি
সেখলি আব্বুর হাতে রাখি।
আব্বু বলেন，এঞ্ৰুি তুই
পেলি কোথায় খুকি？
यলি आমি，এখুলোকে
রেখেছিলাম লুকি।
আব্মু এসে বলেন যথন，
খুকী！তাহ্রীক এনেছি，
খুশী হয়ে বनि आমি，
আমার তাহ্রীক आমি পেয়েছি।

নাজনীন আরা（৭ম শ্রেণী）
হড়্গাম，শেখপাড়া，রাজশাহী।
আমি ছোষ্ট সোনামণি， আমার খুব ইচ্ছা করে ছহীহ হাদীছ শিখতে， জীবনটাকে আল্লাহ ও রাসূলের
পথে সুন্দর করে গড়তে।
আমার খুব ইচ্ছা করে
সত্য কথা বলতে，
মিথ্যাকে জীবন，
চির বিদায় করতে।
আমার খুব ইচ্মা করে，
রাসূলের পথে চলতে
পাপ কাজ থেকে
মানুষকে সঠিক পথে আনতে।
আমার এই বাসনা
পূরণ কর আল্লাহ
ひটাই মোর ইচ্ছা এটাই মোর কামনা।

## এক দুই তিন

শারমীনা রহমান（৫ম শ্রেণী）， সপুরা，মিয়াপাড়া রাজশাহী
এক দুই তিন
আল্মাহ তাওফীক দিন।
চার পাঁচ ছয়
জ্ঞানার্জনে জয়।
সাত আট নয়
করব আল্লাহ্র্র ভয়।
একে শূন্য দশ
সত্য পথের যশ।

আশা
－এম，এ，তাহের（৬ষ্ঠ শ্রেণী）পীরগাছা，রংপুর
आমি হ’লাম ছোট্ট ছেলে
ছোট্ট আমার আশা।
বাংলা ভাষার মত আমি
শিখব আরবী ভাষা।
ক্রুআন হাদীছ পড়ে আমি
সত্য পথে চলব，
লোক সমাজে গিত্বে আমি
ছহীহ্ হাদীছ বলব।
আমার বড়ই আশা
মনোযোগে শিখব আমি
কুরআন－হাদীছের ভাষা।

## পাঠককের মতামত <br> মাননীয় সম্পাদক ছাহেবকে ধন্যবাদ

মুহতারাম সম্পাদক ছাহেব! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্মা-হে ওয়া বারাকা-তুহ্ছ।
আপনার গবেষণামূলক দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ আমার জ্ঞানের থোরাক যোগাচ্ছে।

পত্রিকার প্রতিটি কলামই অন্যান্য সকল পত্রিকার তুলনায় তশ্ত্ব ও তথ্য সমৃক্ধ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পত্রিকা আল্মাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় ভূমিকা রাথবে।

आর্থিক সহযোগিতা ও লেখনী দিয়ে সাহায্য করে এই পত্রিকাকে সামনে ঐগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল যুসলিম ভাইদের প্রতি সনির্বস্ধ অনুরোধ রাখছি।
পরিশেষে আপনার গবেষণালক্ধ জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি হৌক এই কামনায় -

মুহাপাদ হাবীবুল্মাহ<br>ধর্মীয় শিক্ষক<br>বান্দাই খাড়া উচ্চ বিদ্যালয়<br>আর্রাই, নওগী

## প্রগতিবাদী নগ্স সভ্যতাত্র জাষ্তি মগ্নে <br> 'আত-চাহর্রীকেব্ন' আய্মপ্রককাশ এক অচিন্তনীয় সাড়া জাগিয়েছছ

‘আত-তাহরীক' পত্রিকার আমি এক্জন নিয়মিত পঠক। প্রগতিবাদী নগ্ন সভ্যতার এ ক্রাস্তি লগ্নে মুসলিম সমাজ যখন এমনি একটি দিক দিশারী পত্রিকার তীব্র অভাব বোধ করে আসছিল, ঠিক সে মুহ্রুর্তে বাস্তব ও গবেষণার্মী পত্রিকা মাসিক ‘আত-তাহরীকে’এর আশ্মপ্রকাশ এক অচিত্তনীয় সাড়া জাগিয়েছ। আন্দোলিত করেছে ঘুমন্ত যুব শক্তিকে। এ পত্রিকার মাধ্যচে সমাজদেহ নৈতিকতার মানদন্ডে অধ্যাষ্ম শক্তিতে বলীয়ান হবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এর সম্পাদক সহ সকলকে আন্তরিক মোবারকবা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাণ্ে এর দীর্ঘায়ু এ সার্বিক সফনতা কামনা করছি।

মাওনানা আক্দুছ ছঁবূর সভাপতি আইচপাড়া জামে মসজিদ কমিটি সাতক্ষীরা

মাসিক আাত-তাহর্রীক ইসলামী জাদর্শহাব্রা মানুষখেোকে প্রকৃত ইসনামী অাদর্শে ফিরিয়ে ানতে সঙ্কম হ্বে

মুহতারাম সম্পাদক,
মাসিক আত-তাহরীক
সালাম মাসনূন বাদ আপনার প্রতি রইল অন্তর নিংড়ানো দো'আ। আপনি এবং আপনার্র সহকর্মীগণের্র দীর্ঘদিনের সোনালী সপ্ন ‘มাসিক আত-তাহরীক’ আমরা হাতে পেয়ে মহান আল্নাহ্র ৩করিয়া আদায় করছ্ছি। আল্লাহ আপনাদের এই প্রচেষ্ঠা কবুল কব্পন- আমীন!
মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ১ম, ২য়, ৩য়, 8 র্थ, ఆ ৫ম সংথ্যা পড়ে দেখলাম, বর্তমান সময়ে ইসলামী आদর্শহারা মানুষখলোকে প্রকৃত ইসলামী আদর্শ্শে ফিরিয়ে আনত্তে এবং বিভিন্ন মাযহাব ও ফের্কাবন্দীর বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আল্মাহ প্রেরিত সর্বশেষ अহি ভিত্তিক জীবন ও সমাজ গড়তে এই পত্রিকা অতুলনীয় ভূমিকা রাথবে ইনশাআল্পাহ। পরিশেষে আপনার গবেষণামূলক জ্ঞানের পর্রিষি आরো বৃ㕍 পাক, আপনাকে আল্লাহ দীর্घায় দান কন্রুন, মহান কারুণিকের দরবারে এই ধ্বার্থনা করি आমীন! ওয়াসসালাম।

আদ্মুর রহীম
সভাপতি
বাহাদুর, গাবতলী এলাকা, বঋড়া

## আত-তাহস্রীক তোমায় পেয়ে आমি ধन্য

হে আত-তাহরীক!
এতদিন তুমি কোথায় ছিনে। অনেকদিন ধরে তোমাকে খ্রঁজে চলেছি। ঠিক তোমার মত জারো অনেককে দেবে ভানবেসে সাদরে গহণ করেছি। কিন্ধু या মনে কর্রি ঢার বিপর্রীত হয়ে यায় । ঢৃळि না পেয়ে আমার মন বিচলিত হয়ে খুঁজত थाকে। কোথায় निर्डिজान কাফেলার তাওইীদী ডাক। সন্ধান করে আাজ হাতে পেয়েছি তোমাকে তোমাকে পেয়ে आজ জামি ধন্য।
হে আত-তাহরীক! আমার কলূষ কালিমামুক্ত হ্রদয়কে করে मাও পরিষ্কার পবিত, করে দাও পৃথিবীর সকল মানুষকে টাকার বেড়াজাল হ’তে মুক্তি, দিয়ে দাও পবিত্র आप্মাখলিকে শান্তি। पूমি অক্ধকারের মশাল হয়ে थাক। তুমি দীর্ঘজীবি হఆ, आল্gাহ তোমার সহায় থাকুন- আমীন!




খ্থেশ আমদেদ আত-তাহর্রীক
আত-তাহরীক তুমি বাতিলের কাছে বজ্রাঘাত আত-তাহর্রীক তুমি বিদ‘আতের কাছে বুলেট

ইসলামী লেবাস পরে যারা অনৈসলামী কাজ করে
আত-তাহরীক তুমি তাদের কাছে যমদূত।
আত-তাহরীক তুমি তাওইীদি জনতার কষ্ঠস্বর ।
তুমি আমাদের ऊৃদয়ের স্পন্দन।
আত-চাহরীক মযলুম মানবতার মুখপত্র তুমি যালিম্মে রক্তচক্ষুকে উপেম্ষা করে সমস্ত ষড়যন্ত্র মাড়িয়ে, ইসলামের আলো দাও ছুড়িয়ে। তোমার অগ্গযাত্রাকে স্বাগত জানাই।

তাওशীদ্য়ামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
আাত-তাহর্রীক দেশেব শিক্ষিত তত্পুণ মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে ইসলামের দিকে সহজ্রে আকৃষ্ট করবে
आহলেহাদীছ आन্দোলন, বাংলাদেশ ষুলননা সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপ্তি জনাব গোলাম মোক্তাদির সকালে আমার বাসায় এসে ‘আত-তাহরীক’ ডিসেম্বর/৯৭ সংথ্যা পত্রিকাখানি আমার হাতে দিয়ে গেলেন। বিসমিল্মাহ বলে পত্রিকার উপর চোখ বুলাতে ৃরু করলাম। কিন্তু চোখ আর ব庳 করতে পারলাম না। এক নাগাড়ে আমাকে শেষ করে উঠতে হ'ন। প্রধান কারণ হলো- পত্রিকার লেখকগণের লেখনীর পরিচ্ছ্নন্নতা। এই পরিচ্ছ্ন্নতা দেশের শিক্ষিত তর্সন মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে ইসলামের দিকে সহজ্জে আকৃষ্ট করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি মহান আল্মাহ্র দরবারে এই পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি। আজ হতে আমি এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক হ’লাম।

> অধ্যক মুহাষাদ হাসান আলী
> বসুপাড়া, বাঁশতলা
> মহানগরী

## আাত্-তাহ্রীক্ব বাস্তব হিদায়াতের্ন বাহন

স্তর-স্ততি সবই আল্মাহ্র জন্য। আর নিবেদন করি সহয় দর্রদ ও সালাম রাসূলুল্পাহ্র (ছাঃ) উক্লেশ্যে।
এ্রারের বাংলাদেশ সফ্রে নূতন দিনের একটট নবার্পণ আমার প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য इ'ল। या ছিল অनেকের চেতন-অবচেতন মনের হার্দিক কামনা। 'আত-তাহ্রীক’ বাগালা ভাযাভাষী মানুষের চাওয়ার পাওয়া, আত্মিক স্দেধার খোরাক যা পাওয়ার দৈন্য-ক্লেশ অপনোদনের বাস্তব थতিশ্রুতির মত আমার কাছে প্রততীয়মান হ'ন্ল। কয়েকটি সংথ্যা পড়লাম। প্রভাত সমীরণ স্নিধ্ধতায় সিক্ত হ’্ন মন। 'কলাম' जির নির্বাচন ও তার ধারাবাহিকতার সংর্ম্ষণ

দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থায়িত্বের প্রতীক হিসাবে- 'সকলের তরে সকলে আমরা’র মত কুঞ্জকাননের উদাত্র অভ্যুদয় যেন। আল হামদু লিল্মাহ্। 'চিকিৎসা জगৎ' সংযোজ্রিত হ'নে ভাল হয়।
প্রাবঙ্ধিক, গল্প-নাট্যকার, চর্রিত-লেখক বৃন্দের প্রকাশ ভগ্গিমা সহজ-সরল প্রাঞ্জল ও সুপ্রবাহিত। যেন একই সুধার आধার হ'তে উৎসারিত। অভিন্ন ধ্যান-ধারণা বিগলিত। ‘দরসে কুরআন’ ও ‘দর্রসে হাদীছ’ পাঠঠ পাঠক মন মুঙ্ণ না হ"য়ে পারে না। মহান শিক্ষকের দিল দরদী আবেদন আপ্তু ভাষা ও ভাব প্রকাশের নির্ঝরিণী সুলভ স্বচ্হন্দ গতি পড়ুয়া প্রাণকে আন্দোলিত এবং সত্যের আলোকে উদ্দাসিত করতে মোক্ষম আবে-হায়াত স্বর্মপ। এতে আলোচ্য বিষয় বস্তুর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাঠকের মনের গহীনে স্থায়ী আসন দানে যেমন সহায়ক হবে, তেমনি ঈমানী জোশ-জাযবায় উদ্বেলিত হবে অন্তরের অন্তঃপুর। সম্পাদকীয় নিবন্ধখুি সত্য ও যুক্তির অপব্পপ মিশ্রণে অনবদ্য। আল কুরআনের निर्ম্ম निর্ভেজাল সত্য মन্দাকিনী ধারায় প্রবাহিত। যুগ-সমস্যা সমাধানে প্রারগম সম্পাদক ছাহেবের বিষয় বস্থু निর্বাচনের ঞ্মেত্র দিগষ্ভ প্রসারিত হৌক, এই কামনা কব্রি। আর আন্তরিক রাসনা জ্ঞাপন কব্রি যে, সম্পাদকীয় প্রবষ্ধ সালংকার সাধুভাষায় বিরচিত হৌক। পচিম বF্গে এর বহুল প্রচার ব্যবস্থায় আমরা আমাদের আন্তরিক সহযোগিতার হাত সাগ্গেে প্রসারিত।
ইলাহী দরবারে ‘আত্-তাহরীক’ এবং তার প্রাণ পুর্হুষের অনস্ত প্রবাহ ও দীর্ঘায়ুর আবেদন জানাই। আমীন!!

মুয়याম্মিল হক,
উপদেষ্টা কুলসোনা, বর্ধমান পকিম বস যুব জম্ঈয়তে আহলেহাদীছ

## ধन্যবাদ। ফারयाना ইয়াসयীনকে

গত ফ্ব্রুয়ারী '৯৮ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক পাঠান্তে 'পর্দা মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক' শীর্ষক প্রবহ্ষটি পড়ে সত্যিই আনन্দিত হলাম। এ যেন সত্য কथার প্রাপ্তি স্বীকার। পত্রিকার পাতা খুললেই পাওয়া যায়, নারী ধর্ষণ অত্যাচার ও খুন। নগ্নতা, বেপর্দ্র ও বেহায়াপনায় ছেয়ে গোছে শহর পেকে করু করে মফস্বল এনাকা পর্যন্ত। সহশিক্ষার নামে বিষ্ববিদ্যানয় থেকে বের হচ্ছে অধিকাংশ ऋমান ज্রিীী ধারী বেহায়া পুরুষ্ নারী। কলাগাছ রোপন করে यেমন কাঁঠাল পাওয়ার আশা করা যায় না। তেমনি একজন বেপর্দা সত্যিকারের নারী থেকে মুসলমান ৩ সুনাগরিক পাওয়ার আাশা করা यায় না। ঢাই এহেন বর্তমান জাহেলী সমাজে মহিলাদের ইযৃযত আব্ সঘান ও অতীত ঐতিহ ফিরিয়ে আনার লর্ষ্য এর্রপ গবেষণা ও তথ্য বহুন লেখা সতত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

আাদ্মল মোহাইমিন
অর্थनীতি (সঋ্গান) ২য় বর্ষ
রাজশাহী কলেজ।


স্বদেশ

## দেশে নীরব দুর্ভিফ্ফ চলছে সর্রকার নির্বিকার

ভোগ্যপণ্য সহ সকল বস্তুর বাজার দর সাধারণ মানুষের বিশেষকরে শ্রমজীবীদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। ঘরে ঘরে হা-অন্ন রব উঠেছে শহরের বস্তি ও দূর পল্লী অপ্চ্নলে। চালের অভাব প্রকট হ'য়ে উঠেছে। অনাহার জনিত মৃত্যু মহামারির आশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সরকারী তৎপরতার অভাব অত্যন্ত দুঃখজনক। আমন মৌসুমে ইতি পৃর্বে আর কখনও এমন ফলন ঘাটতি দেখা যায়নি। সময়োচিত যथাযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত না হ'লে দুর্ডিক্ষের ব্যাপকআশংকা করা হচ্ছে।

## ছিয়াম বিস্ময়্

ঢাক্রার লিট্ল এঞ্জেন্স্ ক্কুলেের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র আকীব জাভেদ এবারের রামাযানের সব ক'টি ছিয়াম পালন করেছে। বয়স তার মাত্র সাত বছর। াকীব সবার দো'আ প্রার্থী।

## হজ্জ অखिস স্থানাষ্তরিত

ঢাকাস্থ হজ্জ অফিস निমতলী ণেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পূর্ব পার্শ্বে আমকোনায় স্থানান্তরিত হয়েছে। টেলিফ্েেন নম্বর ৮৯৬৫৭০ এবং ৮৯৬৫৭৪।
উজ্জবেক-বাংনাদেশ অর্ধনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি স্ব্বাম্ম
বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্কিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্মিষ্ট একটি চুক্তি দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ত্বক স্বার্ষরিত হয়েছে। অর্থनৈতিক সহযোগিতা ও ঊন্নয়নের পন্থা নিয়ে ত্বুত্পপর্ণ আলোচনান্তে চুক্তি স্বাক্ষরিত रয়।

##  সেচের পাनি না পাওয়ার্র आশৎকা

৩ষ্ষ মৌসুম তর্বু হ'তে না হ'তে পদ্মার পানি দ্রুত গতিতে কমে যাচ্ছে। দুই তীর ছাড়া মধ্য নদীতে জেগো উঠছে চর। নৌচলাচলে সৃষ্টি হচ্ছে বাধা।
বর্ষ| শেষে জেগে উঠা চরে পদ্মা তীরের চাষীরা আবাদ করে বিভিন্ন চৈতালী ফসল। তৈরী করে ইরি ধানের চারা। কিন্ত্র এ বছর মধ্য ডিসেম্বর থেকে অলক্ষ্য ইঙ্গিতে বাড়তে থাকে

পানি। ডুবে নষ্ট হ'য়ে যায় সমস্ত তৈরী ফসল ও বীজতলা। জানা গেছে ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহার ও হিমাচলে ঐ সময়ে প্রচূর বর্ষণে অতিরিক্ত পানির চাপ কমাতে ফারাক্কা ব্যারেজের গেট নি খুলে দেয়া হয়। পরিণতিতে বাংলাদেশের গরীব চাষীদের হ’ল পরোক্ষ মৃত্যুদ। হায় ফারাক্কা চুক্তি!

## এবারের বসষ্ত উৎসব <br> উনুধ্ধनি $ఆ$ রাখী বষ্ধন পরিয়ে

ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী বার্তায় উন্বেলিত হয়ে উঠেছিল রাজধানী ঢাকা। রমনা, সোহরাওয়াদী উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, চার্রুকলা ইনস্টিটিউট, টিএস়সি, বাংলা একাডেমী, শাহবাগ প্রভৃতি এ্রাকা মেতে উঠেছিল উৎসবের জোয়ারে। বসন্তবরণে বসেছিল হলুদের রঙে রঙে এক জীবন্ত মেলা। টৎফুল্ল তর্রুণীরা বাসন্তী রণ্ণ্যের শাড়ী পরে, গলায় তাজা ফুলের মালা জড়িয়ে, খৌপায় হলুদ গौঁদা, ডালিয়া, গোলাপ গুঁজে বন্ধুদের সাথে, প্রিয়জনদের সাথ্ে দল বেঁধে হাসি-গানে-আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে সারাদিন। ঝলমলে রঙিন পাঞ্জাবী পরা তরুণরাও সন্গ দিয়ে তাদের মাত্তায়ারা করে রেখেছে সারাদ্মণ!

বসন্তবরণ উপলক্ষে এবার জাতীয় বসন্ত উৎসব উদূযাপন পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট বটত্তলায় সারা দিনব্যাপী ঘটা করে বসন্ত্ত উৎসবের আয়োজন করে। উদयাপন পরিষদের আহবায়ক কবি শামসুর রাহমান সকালে হিন্দু ধর্মীয় সংষৃতির ধারায় উলুধ্ধनির মধ্যে মেয়েদের হাতে রাখী বন্ধন পরিয়ে দিয়ে উৎসবের ঔভ উদ্বোধন করেন। মেয়েরাও তার হাতে রাখী পরিয়ে দেয়। পরে ছায়ানট, উদীচী, বঙীয় তদ্ধ সঙীত সভা, বাফা, आনন্দধ্ধनি, সুরের ধারা, সুরতীর্থ, সঙ্গীত ভবন, রবিরাগ, গীতাঞ্জলী, নটরাজ, খেলাঘর, কচি-কাঁচার মেনা প্রভৃতি সংগঠনের মেয়েরা পৃথক পৃথক ভাবে রবীন্দ্র সझীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। দুপুর বারোটায় পুজার বাজনার সাথে ৩র্রু হয় আনন্দ র্যানী। ঢাক-তোল, খোল মন্দিরা করততালের সাথে রাজপথে তর্সণ-তত্রপণীরা হাত ষরাধরি করে আনन্দে উৎফুল্লে নেচে গেয়ে উনুধ্বনি দিয়ে র্যালীতে অংশ নেয়। এ সময় কিছ্র এ্রনজিও नেতা-কর্মী, খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং বিদেশী সংস্থার লোকজনকেও বেশ তৎপর দেখা যায়। তব্প্পণ-তব্রুণীরা আবেগে, আনন্দের आতিশয্যে পরস্পর দৃষ্টিকটুভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে র্যানীকে আদিম মাত্রায় বর্ণিল কর্রে তোলার চেষ্টা করে। অদের অनেকে কপালে মঙল তিলক কেটে হাতে মুতে রঙ মাখিয়ে সঙ সেজ্ে মজা করে। এভাবে শালীনতার পরিমিতিবোধকে अত্রিক্রম করে. যুবক-যুবতীদের অশালীন ভগিমার মাতাল নত্য দেখে পথচারী জনতা থমক্কে দাঁড়ায়। এদেশের

প্রচলিত সাংক্ষৃতিক মূল্যবোধকে পাল্টে দেয়ার এ সুস্ষ কৌশলে তারা ক্সোভ প্রকাশ করেন।
／বিশ্ষাসের পরিশীनিত ত্রপকে বলা হয় সংঞ্রতি । মুসলানদের কৃষ্টি $ও$ সংকি ঢাদের আক্টীদা $ও$ বিষাসের আজোকে आলোকিত হবে। অসভ্য श্বিবীকে সভ্য বানানোর জন্যই ইসলামমর আগমন घটেছে। মুসলমাদনর চাল－চলন ক্রিয়া－কর্ম হবে সভ্য B সুনিয়ন্র্রিত। বর্ষবরণ，বসস্তবরণ， মঙ্ঘট，উলুর্ণনি，রাগীবক্ষন，কপালে মঙল তিলক；গায়ের
 নৃত্য－এসব তো অসভ্য বর্বর যুগকে মরণ কর্রিয়ে দেয়। এজ্জো কোন সংচ্বুতি নয় বরং অসভাতা। হে সুসলিম তরুণ－তরুণী！তোমার দেহের প্রতি ফোটা রক্ত আল্মাহ্র পবিত্রে আমানত। তোयাকে দেওয়া ক্রপ－বৌবন আল্মাহ্র দেওয়া মহান নেয়ামত। এসো তা বায় কুরি আল্লাহ্র পঢে，জান্নাতের
 निয়ে ঝাপিঢ় প匕ড়া এই সব बেহায়াপনার বিরুফছ，
 মানবতার মুক্তি। প্রত্তিষ্ঠিত হবে সত্যিকাররর মানবীয় সংষ্ষুি। －সম্পাদক］

## 

মংলা থানার ফিরা ইউनিয়নের পূর্ব ফিলা গ্যামের বিनয় মজুমদারের মাছ্ছে ঘের থেকে প্রায় 8 মণ ওজজের্গ একটি সাপ ধরা পড়েছে। স্থানীয় ভাষায় ‘গোলবাহার’ নার্ পরিচিত এই সাপটি ১৮ফুট লম্বা এবং প্রায় সাড়ে ৩ফুট বেড় সম্পন্ন। জীবিত এই সাপটি চিড়িয়াখানায় সংর্মণ করা যেতে পারে। বিনয় মজুমদার তার মাছছর ঘের পাহারা দেয়ার সময় ভাসমান সাপটি দেণ্রে র্রেং ও চিৎকার করে লোক জড়ো করে । দু＇দিক ণ্থেকে সাপটির গলায় ফাঁস লাগিয়ে ২০ জनে মিলে সাপটিকে পাनি থেকে ওপরে ఆঠানো হয়। বन বিভাগ দাবি করহছে，সাপটি জ্যায়ারে সুন্দর বন পেকে ভেসে এসেছে। তার্না সাপটি চিড়িয়াখানায় রাখত্ত চায়। ঢাকা চিড়িয়াখানা কর্তৃপ্জ্র্র সগ্গ তারা যোগাযোগের চেষ্ঠা করছছ।
 ज़ाभागी মाल असড় জूखि
ভারত থেকে বাংলাক্সে বিদু্যৎ আমদানীন বিষয়িি ত্রখন চড়াষ্ত পর্যাঢ্য়। রশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের（এডিবি）প্রত্যক্ষ চত্র্বাবধানে প্রায় দেড় বছর যাবত দু’দেশের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ $৭$ आলোচনা শেষে আগামী এপ্রিলের শেষ দিকে ঢাকায় অনুচ্ঠিতব্য ভারত－বাংনাদেশ বিদ্যুৎ বিनিময় প্রকক্পের পরবर্তী বৈঠকে র্রতদসংক্রাষ্ত ঋসড়া চুজ্জি টপস্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে ৩্র ব্যপারে
 খসড়া চুকি প্রণয়নের দায়িত্ দেয়া হয়েছে।

ভারত－বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিনিময় ত্থা ভার্ত ণ্থেকে বাংলাদেশ্রে दিদ্যুৎ আমদানীর ব্যাপারর গত বছররর ২৯ ও ৩০ নে দু＇দেশের সচিব পর্যাত্যে অনুচ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অनুসারে সর্বণেষ গত ১৬ ঞেক্ে ১b ক্ষের্রুয়ারী দু’দেশের কারিগরী পর্যায়ের বৈঠेকে ভারতের ফারাক্কার নিকটবর্তী ক্ষ্ণনগর হ’তে বাংনাদেশের ঈশ্বরদী পর্যন্ত ২৩০ কেভি ডাবল সার্কিট ও বাংলাদেশের শাহষ্জীবাজার হ＇তে ত্বিপুরা রাজ্যের কুমারঘাট পর্যন্ত ২৩০ ক্কেভি ডাবল সার্কিট লাইনের মাধ্যমে এ বিদ্যৎ বিनियয় হবে বলে সিদান্ত হয়েছে। শেষোক্ত লাইনটি প্রাথমিক পর্যায়ে ১৩২ কেভিতে চালু করা হবে। সম্প্রতি গীঠত পাওয়ার গ্রীড কর্পোরnেশন অব বাংনাদেশ（পিজিসিবি）ও ভারতের পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশন（পিজিসিআই）－এর মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত আলোচনায় দৈनিক সাধারণ অবস্থায় ১৫০ মেনఆয়াট এবং জরুরী অবস্থায় ৩০০ বেনওয়াট বিদ্যেৎ বিনিময় এবং তা 28 घণ্টার যেকোন সময়ে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। টল্লেখ্য， ভার্ত থেকে বিদ্যুৎ কেনার ণ্রই প্রত্যক্ষ চৎপর্রা তর্রু হ্য় বর্তমান সরকার কমতায় আসান কিছু দিন পর ধেকেই।

।यে ভার্ नিজ্রে বিদ্যৎ সংকটে ডুগছছ $ఆ$ লজ্জা－শরম ভূढে চিরূবৈরী পাকিস্তানের কাছ পেকে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করছে， সেই মিসকীनরাই 凹াবার বাংনাদেশক্ে বিদ্যুৎ मिবে। পানি मেওয়ার নাম করে ফারাকা দ্রক্তিন মাধ্যমে যেভাবে তারা পানি ডাকাতি কর্হছ，অমনিভাবে বিদ্যৎ দেওয়ার্য নামে বিদ্যুৎ রুজি



 দেশপ্রেমিক সরকার নিঠিষ্তে ঘূমাতে পারবেন কি？অত্রব サাল কেটে ক্রীর ডেকে না আনাই মঙ্গ ইবে।－সম্পাদক।

## 

সাতক্ষীরা ब্থে মুহাম্মাদ মতিউার রহমানঃ সাত্ফীর্যা জ্লোর বিভিন্ন সীমান্ত গপ্র অবাধে ভারতীয় নিম্নমানের কাপড়，সুতা $\Theta$ রুং বাংলাদেণে প্রবেশ করার एन সাতক্ষীরা সদর সহ তালা，आশাঙनি，দেবহাটl，কাनীগঙ্জ， শ্যামনগর্র，কলারোয়া थাनার চাতত मिब्ब অচল रয়ে পড়ছছ। রদিকে आমাদের দেশীয় সুতা，রং $\Theta$ অन্যানা সর ামে উচ মূল্গার কারণে কাপড়ের টৎপাদন vরচ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে কাপড়েন মান ভাन হఆয়া সচ্ব্র ভারত্তীয় निम्नমানের কাপড়ের সাথ্র মূল্যের পাল্মায় বাংন্লাদেশী কাপড় মার খাচচচচ । সাধারণ মানুষ কম মূরো পপ়ে ভারতীয় नিম্নমানেন্ন কাপড়ই ব্যবহার কর্গছ। অপরদিকে आমাদের দেণীয় কাপড় পঢ়ে बাক্ছ ঢোত घরেই। সরকারী হ्खক্ষে आশুयর্ররী।

## বিদেশ

## বৃটেনে দু’টি মুসলিম স্কুনের্গ সরকার্রী স্বীকৃতি লাভ

উত্তর নఆনস্থ ইসলামিয়া প্রাইমারী স্কুল ও বামি’ংছামের আাল-ফুরকান প্রাইমারী স্লুলকে সরককারী স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। অই প্রথমবারের মত এদেশে কোন মুসলিম স্কুল সরকারী ग्বীকৃতি ও অनুদান লাভ করল। ইং্্যাc্ডে ৬০টি যুসলিম স্কুল আছে। ভর্তির জন্য শত শত ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষারত। বৃটেনে প্রায় ৭ হাজার খৃষ্টান স্ক্রল ও ২৪টি ইহूদী স্কুল সর়কার কর্ত্ক স্বীকৃত ও অনুদান প্রাণ্ত।

## आালজেরিয়ায় মুসলমান

সাধনা-সং্পামের পথে আলজিরিয়া নামটি নব প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস।
ডেমোত্রাটিক পপুনার র্রিপাবলিক অব আলজিরিয়া-র রাজধানী आলজিয়ার্স, आয়তন ৯ नक ৬১ হাজার ৬০ বর্গমাইল। লোক সংথ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ఘ (১৯৮৯ এর আদম (মানীী)। মুসলিম ৯২\% । রাষ্ট্রভাষা জারবী। প্রচলিত মूप্রা দীनाর।

## বিশ্বে ম্যালের্রিয়ার্র ভয্মপকর্ন প্রকোপ থতি ৩০ সেকেকে ১টি শিখ্র'মৃप্যু

বিশ্ধে এখন প্রতি ৩০ সেকেশে অকটি করে শিফ ম্যালেরিয়া বা এ রোগের সাথে সংশ্মিষ্ট অন্য রোগে মারা यাচ্ছ। জাতিসংঘ ও ইউনিসেফ কর্তৃক বিশ্বস্বাস্থ সংস্থার সাম্প্রতিক এক প্রকাশনায় এ ভয়াবহ থবর দেয়া হয়েছে। ঐ প্রকাশনায় বলা হয়েছে, প্রতি বছর বিশ্ধে ৫ বছর বয়সের ১০ লাখ শিষ ম্যালেরিয়া ও এর সাথে সংশ্মিষ্ট র্রোগে মারা याচ্ছে। এनোফিলিস মশাবাহিত চান্র প্রজাতির ম্যালেরিয়া জীবাণু মানব দেহের बन्য क্ষতিকর হলেও সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রজাতির यে জীবাণুর্র ফলে ম্যালেরিয়া সংশ্লিষ্ট প্রায় সকন মৃত্য ঘটে, তा रচ্ছে 'প্যাসমোডিয়াম ফ্যালসিপপারাম’। 9 ধরনের জীবাণু আফ্রিকার উপসাহারা, এবং দস্মিণ-পৃর্ব এশিয়ার ওসেনিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার অপ্টন বিশেশে দেখা যায়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থান্র মতে, বিশ্পের 80 ভাগের বেশী মানুষ ম্যালেরিয়া প্রবণ অঞ্চেে বাস করে। তবে এক্ষেব্রে অশিয়া
 आনুমানিক ৩০ থেকে ৫০ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আাক্রান্ত হলেও তার ৯০ ভাগই আফ্রিকায় বাস করে। ম্যালেরের্যা প্রতিরোেে এখনও সারা বিশ্বে নিরংকুশ সফলতা आসেনি। জাতিসংঘ এ ফলাষললকে মিশ্র বলে अভিহিত করেছে।

আজ পর্যন্ত বিশ্বে স্যালেরিয়ার এমন কোন টিকা আবিষ্কৃত

হয়नि, या ক্রুটিন মাফিক ব্যবহার কর্নে রোগ প্রতিরোধ কব্রা সষ্বব হবে। অদূর ভবিষ্যতে অর কোন টিকা আবিষার্রের সম্ষাবনারও আভাস পাওয়া যায়নি।

## ষাট বছর্র বয়সে মাতৃত্র

ব্রিটেনে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধা সম্প্রতি মাতৃত্র লাভ করেছেন। সষ্ববতঃ তিনিই প্রবীণত্ম ব্রিটিশ মহিলা যিনি এ বয়সে মা হলেন। ব্রিটিশ সংবাদ সংহ্গা প্রেস এ্যাসোসিয়েশন জানায়, ওয়েলসে র্রিজাবেথ বাটন নামের এক বৃদ্ধা একটি স্বাস্থ্যবান পুত্র সন্তান জন্ম দেন। $\downarrow$ ৯৩৭ সানে এनिজাবেথের জন্ম বলে জানা গেছে। তবে বিশ্বে সবচেয়ে বেশী বয়সে মাত্ত্ট লাভকারী মহিলাটির নাম রোজানো দাল্ধা কোর্ত। ইনি ইতালীর ভিত্রের্বের বাসিন্দা। রোজানো ৬৩ বছর বয়সে মা হন। এলিজাবেथ বাটল কোনো চিকিएসা ছাড়াই গর্ভধারণ করেন। তার স্বামীর নাম পিটার রোঁ্ট্রম। বর্তমানে গিনেস বুক অব রেকর্ডে প্রবীণতম ব্রিটিশ মাতার নাম ক্যাथলিন ক্যাम্পবেল। তিनि ১৯৮-৭ সালে যখন সন্তান প্রসব করেন, তথন তার বয়স ছিল ৫৫ বছর।

ভারতের নয়া প্রধানমঙ্জী অটল বিহারী বাজপপয়ী
অনেক জল্পেনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে অবশেষে ভারতের নয়া প্রধানমন্তী হিসাবে শপথ নিলেন হিন্দ̆ জাতীয়তাবাদী দলের (বিজেপি) নেতা অটল বিशারী বাজপেয়ী। গত ১৯শে মার্চ সকালে প্রধানম্্্র হিসাবে তিনি শপ্ণথ গ্রহণ করেন। এর आগে ভারতের গ্থেসিডেন্ট কে আর নারায়নন সাধারণ নির্বাচনে কোন দল নিরংকৃশ সংথ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না কর্যায় সেখালে রাজনৈতিক সংকট আরও घনীভূত হ'লে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী দল বিজ্েপিকে সরকার গঠনের
 কয়েকজন স্বডন্ত্র সদস্যের সমর্থনে তার নয়া সরকার গঠন করেন। শপথ গ্রহণের ১০দিনের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ২৯ মার্চের মধ্যে বাজপেয়ীকে ৫৪৫ আসনের মধ্যে নিরৃকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে। না পারললে ভারতের রাজনৈতিক সংকট आরও বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে বাজপেয়ী আা্থাভোটে পরাজিত হলে পদত্যাগ করবেন বলেও জানিয়েছেন। কংখ্রেস জানিয়েছে বিজেপি-র বিরুদ্ধে অनाস্থা আনার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা তারা করবে।
এদিকে বিজ্জেপ-র ক্মুদ্র ফুদ্র শরীক দল সরকার গঠনের পর বিজেপিকে 's্যাক মেইল' করতত পারে বনে পর্যবেক্কদের ধারণা। ইতিমধ্যে বিজ্জে সরকারের সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে না বনে উত্তর প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্মেষকদেরে মতে এ সরকার বড়জেোর কয়েক মাস স্গায়িত্দ লাভ করতে পারে। প্রকাশ थাকে যে, ১৯৯৬ সালে বাজপেয়ী মাত্র ১৩ দিনের জন্য প্রধানমন্রী ছিলেন। চখনও তিনি জাস্থা ভেটে পরাজয়ের আশংকায় পদত্যাগ করেছিলেন।


द्रिয়াযে आাকাশ চूश्यी ভবन निर्याণ পর্রিকब्পना

 जাল-ఆয়ালিদ বিন जালাল। সूচও অই ভবনে পিনেসর বোয়িং १२৭ বিমান উঙ্ডয়ন ৫ অবতরণণর সুবিধা थাকবে।


 হাজার সালের মধ্যে এটি নির্यিত হবে ব'লে জাশা করা रण्शु।

## জাষগানিষ্তানে ভূমিকম্পে মৃত সাড়ে চাব্গ হাযা木্গ






 সকল প্রকার সামর্রিক অeপরज বঙ্ধ র্রেvোছ।

## বড় নথ্থের্গ শাশ্তি


 ছোট করে কেটে জাসার পরেই তাদের ব্লালে বসতে দেয়া

 বড় নұ नিয়ে ক্কেলে জসবে না।

## ইব্রাকে মার্কিন হামলার্র বিব্রচ্ধে বিশ্ষজনমত সোচান্র <br> চাদ্দাম মার্কিন দাদাগির্রিন্ন বিক্কে অনড়




 राমनाর বির্রোধিতা কর্রেছে। মूসলিম বুদিজীবীগণ মত




পরিচালিত হবে।
यूক্তরাi্দ্র ভিত্তিক শীর্ষ সাত জন এবং আমের্রিকার রোমান ক্যার্থিক ४র্ম ऊर্রুরা ইরাকে মার্কিন আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা করেছেন। লেবানন, সুইডেন ও ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা লেবাননে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ব্যক করেছেন। দ্বিধা-ঘ্দ্দূ দেখা দিয়েছে মার্কিন কংখ্মেে। নিরাপত্তা পরিষদের সমর্থন চাওয়া হ'লে রাশিয়া ভেটো দেবে।

## <্রশশদীর্গ বিরূক্ধে মৃত্যুদাদেশ বহাল थাকবে

১৯৮৯ সালে ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ টপন্যাসে ইসনামের বিরুদ্ধে অবমাননার দায়ে ভারতীয় বংশোজ্রূত বৃটিশ লেখক সালমান র্রশশদীর বির্তুদ্ধে আয়াতুল্মাহ থোমেনীর জারীকৃত মৃত্যুদণদেশ আজও কার্यকর आছে। বলেছেন, ইরানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাহমূদ মুহাষ্ীদ।
সোমালিয়ায় প্রবন বন্যাঃ ২ হাজার্র লোকেব্র প্রাণ रानि

সোমালিয়ায় দুর্বোগণূর্ণ জাবহাওয়া ও টানা বর্ষণে সৃষ্ট প্রবল বন্যায় ২ হাজার লোক প্রাণ হার্রিয়েছে এবং হাজার হাজার लোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্রিউ এएপি) গত ১৬ ফ্ব্রুয়ার্রী জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই জুবা নদীর উপচ্চে পড়া পানি সর্রে যাচ্ছ। कৃষকরা ফ্সল বুনতে চক্র করেছে। দूर्शত এলাকায় হেলিকক্টার ৫ নৌকা যোগে ত্রাণ সাহাय্য পাঠানো হচ্ছে। আবহাওয্যাবিদর্রা মা6 পেকে জুনে স্বাভাবিকের চাইতে অধিক বর্ষণের আশংকা করছেন।

## তুব্রক্ষে ইসলামী ব্রীতিব্ব উপব্প नিষেধাজ্ঞাঃ ব্যাপক বিণ্মোভ ত্র户

তুরக্কের শীর্ষন্থানীয় জেনারেলগণ গত ২৬শে ফ্বের্র্যার্রী বৃহস্পতিবার সরকারী নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ধর্মनिরপেল্প রাষ্ট্রকে রক্ষার আর্রো ব্যবস্থা গহণের বিষয় निয়ে আলোচনা করাই ছিল এই বৈঠকের লক্ষ। এদিকে ইসলামী ভ্রীতি-নীতির উপর্ন বিধি-নিষেধ আরোপের প্রেস্মিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ছছ়িয়ে পড়েছে।
সম্প্রতি মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ দেয়ার উপর্র নিমেধাজ্ঞা আরোপের প্রেক্ষিতে ছাব্রদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় নিরাপতা পরিষদে এ বিষয়্য়ি উথাপিত হবে বলে আশা কন্গা হচ্চে।
বৈঠকের পর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, নির্রাপত্তা

আত-তাহর্রীক ২৮

## 

পরিষদ বিদেশে বসবাসকারী ঢুর্কী ছাত্র ও নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। তবে খবরে বলা হয়, কไ্যরপন্থী ছাত্রদের প্রতিরোধে পরিষদ আরো ব্যবস্থা গ্রহের সিদ্ধাা্ত নিয়েছে।

## তুর্কের্রে বৃহ্তম র্জাজৈৈিক দল ఆয়েলষ্য়ার পার্টি নিষিক্ধ ঘোষণা

ধর্ম নিরপেক্ষতা রিরোষী কার্यকলাপের জন্য গত ২২ শে ফ্সেক্রুয়ারী তুরক্কের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ইসলামপন্থী ওয়েলকেয়ার পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের সংবিধান থর্ব করার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দীন এররাকানকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হ'তে পারে। গত ১৬ জানুয়ারী সাংবিধানিক আদালতের রায়ে পার্লামেন্টে জনাব এরবাকান ও অন্য ৫জন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করে দেয়া হয়। তবে ধর্মনিরপেহ্ষতা বিরোষী বক্তব্য ও কার্যকলাপের জন্য এরবাকান ও অন্য ৫ জন সদস্যের তনানি অব্যাহ্ত থাকে। কৌসুলিরা আভাস দিয়েছেন, অভ্যিযোগ সঠিকক হ’লে তাদের বিব্সুক্ধে বিচার ఆর্সু করা হবে। এরবাকানের বির্রুক্ধে সাতটি অভিযোগ দায়ের করা इয়েছে। সংসদ সদস্যরা পাঁচ বছর সক্রিয় রাজনীতি করতে পারবেন না। এরবাকান’৯৬ সালের জুন থেকে’৯৭ সালের জ্রুন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ পালন করেন। ইসলামী আইন বলবৎ -এর চেষ্ঠার কার্রণে সামরিক বাহিনী এরবাকানকে ক্ষমা ত্যাগে বাধ্য করে। ৫৫০ সদস্যবিশিষ্ট পার্নামেন্টে ওয়েলযেয়ার পার্টি এখনো বৃহত্তম দল হিসেবেই রয়়ছে।

## বিজ্ঞান ও বিস্ময়

य্যथानाশক ऐষষ কিডनीপ্র জना फতিকর
যেসব ঔষষ শরীরের ব্যথা নাশ করে, সেশুলো কিডনীর উপর্র ক্রিয়া করতে পারে। আমেরিকার ন্যাশনাল কিডনী ফাউળেশনের গবেষণালद্ধ তথ্থে জানা যায় যে, অতিরিক্ত ব্যथা নাশক ঔষষ কিডনী রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম। ১০\% কিডনী বিকন হয় দিনে আটবারের বেশী যুগ্ম ব্যথা নাশক ষষধ সেবন করা হয় যাতে এসপিরিন ও এসিটামিনোফেন জাতীয় ঔষধের আধিক্য थাকে। অথবা বেশি মাত্রার ব্যথা নাশক ঔষষ বেশি সময় নেয়া হ'লে স্ষতি হ'তে পারে।

সতর্কতাঃ খধুমাত্র চিকিৎসক নির্দেশিত ঔষষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করুন। যুগ্ম ভাবে এই ঔষধ মোটেই গ্রহণ করবেন না। কারণ, একত্রে কয়েকটি ব্যথা নাশক ঔ্ষষ দেহের মষ্যে বিষাক্ততা ছড়িয়ে দেয়। ফলে, কিডনীতে রক্ত প্রবাহ কমে যায় এবং সৃষ্টি হয় बটিল কিডনী রোগ।

## টनিকের্গ সাহায্যে কি স্থৃতিশক্তি বাড়ানো যায়?

টनिক খেলে স্শৃতি শক্তি বাড়ে়ে, আমরা ঔনি আর মানি। কিন্তু বাস্তবে তা সষ্ভব নয়। স্মুত্শিশক্তি বাড়ানোর মত ঔষষ আজ্জ কোথাও আবিষ্থৃত হয়নি।
‘‘মৃতিবর্দ্ধক’ বলে চালু ঔষধে আসলে থাকে ‘স্যামফিটামিন’ জাতীয় ঔ্ষষ যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উর্ৰেজিত করে। রতে শরীরের অবসাদ কেটে যায়। চা, কফিতে একই শুণ রয়েছে। 'স্যামফিটামিন’ ঘুম তাড়ায়, রাত জেগে পড়া করা यায় সত্য, কিন্ঠু তা শরীরের ক্ষুত সাধন করে। দौর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করলে রক্তচাপ বাড়ে, ঘণ ঘণ মাথার যন্ত্রনা হয়, পেটের গఆপোল এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। ব্রাক্ষীীশাকও উক্ত উপকার করে বলে ধারণা করা হয়। তবে তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রামাণিত নয়।

## গর্ভ সष্চারেরে ৯ বছ্র পর্ন

গর্ভ সঞ্চারের ৯ বছর্র পর সন্তান প্রসবের ঘটনাকে अবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও বিজ্ঞানের কল্যাণে তাই घটেছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফফার্নিয়া অঙ্গরাজ্যে। 88 বৎসর বয়স্কা এক মহিলা অস্ত্রাপচারের মাধ্যমে 8 কেজ্জি ওজনের একটি প্র্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ত্বে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিখটির্ন বাবা-মায়ের পরিচয় জানাতে অস্বীকার করেছে। সন্তান জন্মদানে অক্ষম ঐ মহিলা ও তার স্বামী নস

এঞ্জেলসের একটি হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থায় সন্তান ধার্রণের উদ্লেশ্যে দুটি ডিম্বাণু নিষিক্ত করান এবং একটি ডিম্বাণু গর্ভে ধারণ করে ঔ্র মহিলা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এই সন্তান জন্মদারনর ৭ বছর পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক চিঠির মাধ্যমে এই দম্পতির নিকট জানতত
 आাছ，সেটাকে কি করা হবে। এরপর ঐ দপ্পতি জপর অকটি সন্তান লাঙ্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেেন। মহিলাটি নিষিক্ত ডিম্বাণুট্কে গর্ভে ধার্রণ করেন অবং অর্যোপচারের মাধ্যমে এই পুত্র স্ত্যানের জন্মদান কর্রেন। মাতা－পুত্র উভয়েই সুস্ত बाशে।

## মানব ক্রোনিং ভীতিকব্গ $\mathfrak{u}$ \％টিশ গবেষক

একজন ॠ্কটিশ গবেষক বলেছেন，মানব ক্রোনিং এর চিত্তা কর্রাটা ভীতিকর হবে। গবেষক আায়ান উইলমাট ভেড়ার সফन ক্সোনিং－＜্যে নেতৃত্দ দেন। नোভা সাউপ－ই弓্টার্ন ইউনিভার্সিটি आয়োজিত অক বক্তুায় তিনি বলেন，পোযা
 এর চিন্তা করাটা ঋুবই আতক্কের ব্যাপার। উইনমুট বলেন， মানব ক্রোনিং－য়ে অপরিণত ড্রণ ৫ শি পাওয়া যাবে। এসব শি জন্যের পর্ন শীt্রই মারা यাবে। তিনি শিকাগোর পদার্থবিদ রিচার্ড শিডের আগামী দুই বছরের মধ্যে মানব
 সমানোচনা কর্নেন। উইলयूট এই ধরনের চিষ্তা－ভাবনাকে
 লোক आমাদের কাছে চিঠি লিখে बানতে চেয়েছেন আমরা তাদের ম্ত সন্তানদের ফিরিয়ে আনতে পারবো কি－না। এর बবাবে উইনমুট বজেন，অবশ্যই आমাদের পন্ম তা সষ্ব नग़।

## এক সञ্গ সাত নবজাতকের্ন জন্ম

आমের্রিকার একজন গর্ভবতী মা একই সজ্গ সাতটি শিখ बन्य দিয়েছেন। শिษদের ৩ জन কन्या जবং 8 बन পুত্র সন্তান। লোয়া ম্যাশোডিস্ট মেডিক্যাল সেন্টার্র এই জালোড়িত घটনাটি ঘটে। সাত সন্তানের এই জনनীর নাম য্যাক ক＇গে মার্ভেলস। ডাক নাম＇মম＇। ডাঞ্তাররা বলছেন， নীt্রইই বাচ্চাদের নিয়ে মিসেস＇মম＇বাড়ি ফিরতে পারবেন। বাচাদের নামः কেনেথ র্রবার্ট，नाथাन র্রয়，জোয়েল户िडেন，नाতাनि সুই，কেनসি आনन，অ্যালেক্সिস মে এবং ব্রাধোন बেমস।

## কদयজ্জ সংবোজনে অস্থিমষ্ঞার ব্যবহার্র

 সংযোজন করার সময় প্রতিশেষক হিসেবে ভষষ ব্যাবহারের बमদে অস্ঠিমষ্জ ব্যবহার করার बन्य অनूমতি দেয়া হয়েছে। যাদেন্গ দেহে হ্রদयন্ধ প্রতিন্থাপন কন্যা．হয় তাদের फেহ यাত্ সৃযোজিত यళ্षणিকে প্রত্যাখ্যান না কর্রে সে জন্য ঢাদের সাধার্রণতঃ প্রতিষেষক ঔষষ ঝেতে হয়। কিম্হ屯া：ইউস ড্যাট ও मহयোগীর্গা সংযোজিত অগটি যেन
 ধ্বকট উপায় आাবিষ্ষার করেছেন।


বিগত ২৬ ও ২৭শশ ফ্ট্রুয়ারী মোতাবেক 38 ও ১৫ই ফাब্লন র্রোজ বৃহ্পতি ও अক্রবার্র আহলেহাদীছ আন্দোলन বাংলাদেশ＇－এর্ উদ্যোগ আয়োজিত ৮ম বার্ষিক কেন্দ্রীয় ঢাবলীগী ইজতেমা সাষ্লেন্যের সাথ্ে অনুষ্ঠিত হয়।
র্রাজশাহী মशানগরীর নওদাপাড়া বিমান বন্দর সড়কের পার্প্বে অবস্থিত মারকায সংলন্ম খোলা ময়দানের বিশাল প্যাঞেলে ১ম দিন বাদ আছর বিকাল 8 घটিকায় তাবলীগী ইজতেমার ১ম অধিবেশন ত্রু হয়। यथারীতি তেলাওয়াত কালামে পাকের পরে ঢাবলীগী ইজতেমার মূল সভাপতি ＇আহলেহাদীছ आন্দোলন বাংলাদেশ＇－এর মুহতারাম आমীরে জামাআত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আার্বী
 बাन－গাणিব সং্ষিষ্ উদ্েেধনী ভাষণ পেশ করেন উদৌধनी ভামণে সমবেত বিশাল জन মঞ্লীকে স্বাগত জানিয়ে তিनि বনেন，বর্তমান বিশ্বে দুই ধরনের দাबয়াত বা आন্দোলন চলছছ। একটি আন্দোলন চলছে তাখতের পথে। আরেকটি চলছে আল্পাহ্র পণ্ৰ। যারা ঈমানদার তাদের দায়িত্ব হ＇ল মানুষকে জাল্মাহ্র পধে দাওয়াত দেয়া। সেই দাওয়াতের ব্যাপক সুভোপ সৃষ্টি কর্যার खন্যই বеস্রান্তে आমর্রা এই ব্যাপক ভিত্কিক आান্তর্জাতিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করে থা｜ি।
তিনি বলেন，‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ এ দেশে आল্মাহ প্রেরিত সর্বনেষ অহির বিধান কাল্য়ম করতে চায়। তিनि বলেন，आহলেহাদীছ आন্দোলন ইসলামকে＇্টীনে কামেল＇বা Complete code of life বলে বিশ্ষাস করে। যেখানে মানুবের ধর্মীয় B বৈষয়িক সার্বিক জীবনের निर्ভूल मिक निर्দেশना রয়েছে। তিनि বলেन，মানूষ आল্মাহ্র সৃষ্টि। ঢাই মানুফের সার্বিক बীবনের কল্যাণের জন্য সৃষ্টিকর্তা আद্মাহ প্রের্তিত সর্বশেষ অহি－র বিধানই প্রযোজ্য। बোন ব্যজ্তি বা ব্যজ্তি সমষ্টির র্রচিত বিধান কখনোই মানুষ্ের নিঃশর্ড জানুগত্যের দাবীদার হ＇তে পার্রেনা।
 বিশেষ কোন দল বা গোঠ্ঠী হিসাবে চিজ্তা না করে সক্লকে जাদম $B$ হাওয়ার্র সন্তান হিসাবে মনে কর্রে সৃষিকর্তা
 গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে তা মেনে নেওয়ার উদাত্ত आহবান জানান।


ইজতেমায় অবস্থান এবং এই রহ্মানী সম্মেলনের মর্यাদা ও পবির্রিতা রক্ষার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান ।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত্রে সার্গগর্ভ উত্বোষনী ভাষণের পরে পূর্ব नির্ধারিত বিযয়বস্তু সহকারে मেশ ও বিদেদের আমন্ত্রিত ওলামায়ে কের্মাম একে একে বক্তব্য ঔর্রু করেন। ইজতেমা প্রথম দিন রাত ২টটা পর্যন্ত এবং পরের দিন দিবা-র্রাज্রি একটানা বক্থতা অনুষ্ঠান অব্যাহত थাক্য। ইজতেমায় পুব্রুষ প্যাত্তেলের পাশাপাশি মহিলাদের জন্য এ্টি পৃথক প্যাত্লে করা एয়। যেখানে তাদের পৃথক টয়লেট, পাनি ও ওযূর ব্যবস্থা রাখা হয়। "আহললেহাদীছ
 পর্যায়ের বহ্থ মা-বোন ইজতেমায় আগমন করেন। তাদের জন্য মাদরাসার পশ্চিম পার্শ্বের বিল্ডি?য়ের একটি ট্যোর বরাদ্দ রাখা হয়।

ইজ্জতেমায় আগমनকারী শ্লোতাদের چাবাররর সুবিধার জন্য 'আহলেহাদীছ आক্দোনन বাংনাদেশ'-এর পস্ম শেক্েে বিমান বन্দর সড়কের পূর্ব পার্র্ব্বের মাদরাসার বিল্ডিংয়ের উত্তর দিক্ক অত্যন্ত বুচিকর পর্রিবেশে থাবার হোটে়ের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও বাইরের ৭টি হোটেল ও প্রায় ৯৫০টি বিভিন্ন পকারের দোকান ইজতেমা প্যাত্রের অদূরে বসেছ্নি। যা পেকে শ্রোতারা সহজ্জেই তাদের প্রায়োজন মিটাতে সক্ষম হ্।

そজ্তেমার ২য় দিন বাদ মাগরিব "সোনামণি" সংগঠনनর উদ্যোগে (১৩ বৎসরের নীচের বয়সের) সোনামগিদেরকে निয়ে একটি बिশেষ अनूष्ठাन रয়। এত্ত প্রায় ৫০০ 'সোনামণি' অংশ গ্বহণ. Фরে। সে সময় সোনামণিদের তাকবীর ধनিত্ সারা প্যাক্লে মুখরিত হয়ে উঠে। তারা স্টেজ্জে এসে সংক্ষিপ্ট সময়़ একটি সून्দর শিক্কামূলক 'সংলাপ' টপহার দিঢ়ে জনমগ্লীকক মুদ্ধ করে।

একই দিन এশার ছালাত্রে পূর্ব হাদীছ ফাউળ্শশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালनाয় দেশব্যাপী হাদীছু প্রতিযোগিতা’৯৮-ढয় জাতীয় পর্यায়ে ক্কার্य প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরক্কার বিতরণ করা रয় । পুরস্কার বিতর্ণ করেন "আহলেহাদীছ আক্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহান্মাদ আসাদুল্মাহ
 ও नেপান জমঈয়েত আহুলোদীছছর নায়েবে আমীর শায়খ
 বিजিন্ন প্রকার হাদীছ্র্র কিতাব $ও$ অन্যান্য জ্ঞান মূন্ন বই পুর্ষ্ষার হিসাবে প্রদান কর্রা হয়। এছাড়াও 'বাংলাদেশ आरলেহাদীছ यूবসংমের' পস্ক হ'ธ্ড এবং বিमেশী মरमানদের পঙ্ম হ'ত্তে তাদেরকে নগদ आর্থিক পুরস্কার जদ্রদান কর্রা হয় ।

পুরষ্কার প্রাষ্টরা হলেনঃ
‘ক’ গ্রুপ (অর্থসহ 80টি হাদীছ)ঃ প্রথম- মেহর্যাব আলী বিন পায়গাম আनী, দিনাজপুর। দ্বিতীয়- आপুন হামীদ বিন
 আক্দুল মান্নান, বঋড়া।
‘ষ’ গ্থপপ পুর্সু (पর্থসহ ২৫ টি হাদীছ): প্রপম- মাছূম বिल्झाइ বিन ছাদেক आলী, দিनाজপুর। পिতীয়- नূ<্রুল ইসলাম বিন そমাन आলী, রাজশাरী। ঢৃতীয় (১) মুমিনুল ইসলাম বিन নযরুল ইসলাম, দিनাজপুর্ন। (২) আক্রুল মতীন বিন आবুল कাসেম, রাজশাহী।
‘ষ’ গ্বןপ মহিলা (অর্থসহ ২৫টি হাদীছ)ঃ প্রথ্ম- শাহরিমা খাতুন, বছড়া। দ্বিতীয় (১) মাহফূযা ফের্দৗৗীী, রাজশাযী। (২) নাজनीन জরা, রাজশাহী। চৃতীয় -(১) হালীমা, রাজ্রশাহী, (২) সুষ্যিয়া সুলতানা, নাটোর ।
'গ' ब্র্প 'সোনামণি' (অর্ষসহ ১০টি হাদীছ)ः প্রলমआহ्याদ আব্দুল্মাহ ছাক্ষিব, রাজ্ৰশাহী। দ্রিতীয়- आरমাদ आबूलार नाङीব, রাজশাरी। তৃতীয়- जाब्भूব्र दरीम, সাতক্ষীরা।

এছাড়া আল-মাइকাযুল ऊসলাयী ডাস-সালাফী, নওদাপাড়ার হেফ্য বিভাগ হ’ত্ত ফার্রেগ তিনজন হাক্যেকে পাগড়ী পরিয়ে সম্মানিত করেন, পাকিস্তাননর শায়ষ आবুল্মাহ নাছের রহমানী। চাদেরকে এইইয়াউত ঢুরাস আन-ইসলামী বাংলাদেশ-এব্গ পস্ম बেষে ১০০O টাকা করে নগদ পুরক্কারও প্রদান করা হয়। ফারেগ
 जোকমান, ঢাनোর, রাজ্জাইী। (২) মूহামাদ হাফীযूর রহমান বিন মিরাজ্রুי্গীन, নাচোল, চাপাই बবাবগঞ্ঞ (৩) আসাদুল্লাহ আল-গানিব বিন নুeखুর রহমান, নলডাছারহাট, নাটোর।
ইজতেমার ইँয় দিন সকাল ১০টা থেকে জুমজার পৃর্ব পর্যত্ত
 ব্যবসায়ী, आইনজীবিসহ বিভ্ন্ন পেশাজীবি 8 বুদ্ধিজীবিদের
 मिनिए হन। একই সময়ে বিভিন্ন জেলা হ'তে আগত आহলেহাদীছ মহীনা সংস্থা দায়্রিত্ণশীলদেন্ন निয়ে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মशিনা বিভাগের পরিচালিকা মুহতারামা তাহের্নুন নেসা পৃথক মহিলা সমাবেশে মিলিত হন ও মা-বোনদের মধ্যে দাওয়াতের জগ্গপতি বিষয়ে মতবিনিময় করেন। একই দিন 'বাংনাদেশ आइলেহাদীছ যুবসংঘে'র্র কেন্দ্রীয় কাউন্भিল সন্মেলন এবং
 অनूष्टिত হয়। ঐদিন দাক্रन ইমারত জাহলেহাদীছ জামে মসজ্সিদে মুহणারাম आমীরে জামাজত जহির বিধাन বাস্তবায়নে শেষ নবী (ছাঃ) ও সালাফ্ে ছলেহীনের ভৃমিকা'

বিষয়ে এবং মুহতারাম সিনিয়র নায়েবে আমীর ইজতেমা ময়দানে ‘গীবতের , অপকারিতা’ বিষয়ে ৫ব্থত্বপূর্ণ জুম ‘অার ঋুভ্বা থ্রদান কর্রেন।
দুই দিন ব্যাপী এই ঢাবলীগী ইজত্তেমায় দেশ ৫ বিদেশের থ্যাতনামা ఆলামায়ে কেরাম বক্যব্য রাথেন। जাদের মধ্যে বাংলাদেশের মাওলানা মুহাহ্মাদ মুসनিম (ঢাকা), অধ্যए
 (গাইবাক্ধা), অধ্যাপক মুহাষ্মাদ आলমগীর হোসাইন (मिরাबগঞ), याওলাना आद्यू ছाমাদ (সাতকীরা), মাওলানা আাদ্দর র্রহীম (বাগেরহাট) মাওলানা জাব্দু সাखার ত্রিশাनী (মোমেনশাহী), মা৫লাनা জাদ্রুর রউফ

 (न৫দাপাড়़ মাদর্রাসা), মাওলাना শামসুদ্సীन (সिन্লে), মাওनাना মোশররফ হোসেন आকন্দ (থতীব, এ জি বি কलোनी জামে মসखिদ, ঢাকা), কারী গোলাম মোস্তফা
 শায়খ আব্দল্মাহ नাছ্ছের রহ্মানী (পাকিস্তান), শায়থ আব্র आব্দ্র রহমান (লिবিয়া), শায়থ্থ आবু ছাবেত (সৌদি जান্থব), आাদ্মল্মাহ জাব্ूু ঢাওয়াব (নেপাল), আदू
 जাক্ষীল (সুদান), আবু জানাস শাযলী ইর্যাত (সুদান), জাব্দুল্মাহ সানাক্ষী (ভারত) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।
ইজতেমা অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন সর্বজন পরিচিত
 জাগর্রণী উপহার দেन आলহেরা শিল্्रीগোষ্ঠির প্রधাन মুহাম্যাদ শফীকল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

## শিক্মা সফর্র'৯৮ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ম

গত ১৯ শে ঝ্কের্রুয়ারী রোজ বৃহস্পতি বার জাল-মারকায়ন ইসলামী आস-সালাयী নওদাপাড়া থেকে জয়পুরুহাট
 সষ্রে ৫্জन শিिक्भ এবং ৫०জन ছাত্র অংশ গ্রহণ কর্রেন। সফরের প্রারদ্ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বকुব্য ব্রাথেন, মাদরাসার শিক্কক बनाব সাঈদूর রহমান। তিनि এ সফর্রে ‘আামীর’ নিযুত্ত কর্রেন নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র ৫ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশশাহী মহানগর্রীর অর্থ সম্পাদক আা্দুল জাহাদ কে।
পাহাড়প্রুর্র बৌছছ মাদরাসার শিক্কক জনাব জামীর খौन সেখানকান্ প্রাচীন एথ্য সমূহ ছাত্রদের মাঝে উপস্থাপন


 উপদ্শশপূর ভাষণ ধদান কর্রেন।
পাহাড়প্র বৌ্ বিহান্র ছাড়াও এই সফরে প্রাটীন ইতিহাস
 হোসেন শাহ -এর ম্মৃতি বিজड़िত কৃসুষ্যা দীঘির অমর

 মাব্যমে শিক্ষা সষ্র্木 সশ্পন্न হয়।

‘সোনামণি’ সমাবেশে মুহৃতাব্রাম আমীরে জামা‘আত
গত ৬ ই মার্চ রোজ তক্রবার বাদ আছর হড়্গাম, শেখপাড়া ও নগরপাড়া এলাকার ৫টি সোনামণি শাখার (২টি বালিকা শাখা সহ) উদ্যোঁে মহানগরীর নগর পাড়ায় রক ‘সোনামণী’ সমাবেশ অনুষ্ঠिত হয়। সমাবেশে প্রধান अতিথि रिসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে बামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুপ্gাহ আন-গালিব।
তিनि সোনামণিদের উদ্যেশ্যে অত্যন্ত *रुणত্ণপূর্ণ উপদেশমুলক বক্ত্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, কিশোর বয়़সই চরিত্র গঠনের মুল সময়। কাজেই সোনার্মণিদেরকে অই বয়স থেকেই চরির্র গঠনে সচেতন হ'তে হবে। তিনি মহানবী (ছাঃ) -এর কিশোর সংগঠন ‘रিলফুল ফুয়ুন’ -এর উদাহরণ পেশ করে সোনামণিদেরকে ছোট থেকেই নেকীর কাজে সংঘবদ্ধ হఆয়ার ও জামাআতী যিন্দেগীতে অভ্যু इఆয়ার আহবান জানান।
সোনামণি-র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহান্যাদ আযীযুর রহমানের পরিচালনায় অনুচ্ঠिত অই সমাবেশে কুরজান তেনাওয়াত - অनूবাদ কর্গে যथাক্রমে সোনামণি হালীমা খাহুন B नाজनीन জारा। जर्थ সर হाদীश পাঠ কब্রে- কেন্দ্রীয় হাদীছ
 अধिকারী यथাক্রমে आহমাদ আব্দুল্মাহ ছাক্বিব $<$ आহমাদ आক্দুদ্মাহ নাজীব এবং স্বরচিত কবিতা, সোনামণি সংগঠনের
 শারমীন ফেরদৌস, সামাউন ইমাম ও মকবুল হোসেন।

## মহিলা সংश্যাব্র সন্মেলনে কেন্দ্রীয় সভানেब্রী

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর হড়গ্গাম, নগরপাড়া ৫ লেঈপাড়া মহিলা শাখার উদ্যোগে গত ৬.৩.৯৮ তারিথে নগরপাড়ায় बক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথि হিসাবে উপ্থিত ছিলেন ‘আाइলেহাদীছ আन्मোলन বাংলাদেশ’-बর মহিলা বিভাগের পরিচালিকা $B$ जाइनেহাদীए মহিনা সংহ্থার্র কেন্দ্রীয় সভানেब্রী মুহতারামা তাহের্থন নেসা।
তিনি আগত মহিলাদের উफ্দেশ্যে পবিত্র কুরজান B ছহ़ীহ शাদীছেন্ন আলোকে সার্রগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তিনি णাঁর বऊ্বেব্যে आহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা ৫ जन्যাन्य মহিना সংগঠনের মধ্যে পার্বক্য অঢ্যন্ত সুन्দ্র ভাবে ফুট্টিয়ে তোলেন। जছাড়া তিनि পার্রিবার্রিক $⿴$ সামাজিক জীবनে মহिলাদের প্রয়োজनीয় মাসआলা-মাসায়েল निয়েও आলোচনা করেন অবং মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের্র উজ্র দেন। তিनि সমবেত মহিলাদেরকে "আহলেহাদীছ जান্দে|লन বাংলাদেশ' -बর মহিলা বিভাগ আহলেহাদীছ มহिना সংস্হায়’ যোগ দিয়ে পবিত্র কুরजান B ছरोश হাদীছের आলোকে জীবন গড়ার্র উদাত্ত आহবান জানাन। সভায় जन্যান্যের মধ্যে বক্ব্য द্রাথেন জান্নাতুল ফেরদৌস, णाসনিমা ইয়াসমীন, ফারযানা ইয়াসমীন প্রমুथ।

আত-তাহরীক ৩২

আহলেহাদীছ আन্দোলন বাংলাদেশ -এর্গ উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় সন্মেলন ও তাবनীগী ইজতেমা'৯৮ ঢ়ে, বক্টাদের বক্কৃতার্গ সাব্র সৃफ্ছেপঃ

## মুহতাব্রাম জামীরে জামা‘জাত

হামদ ও ছানার পর তিনি উপস্থিত জন সমাবেশকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্ঞেব্যের ৫ভ সৃচনা করেন। অতঃপর आহলেহাদীছ আন্দ্দালন কি? এরা কি চায়? এ সम्পকে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আা্দোলন নতুন কিছू নয়, $>800$ শত বছর আাগর নির্ভেজাল ইসলাম, আাল-হেরা ও আা মদীনার ইসলাম, আাল্পাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত নিষলুষ ইসলামের যে আদি द্রপ পবিত্র কুরজান ও ছरীহ হাদীছের বুকে র্রক্ষিত জাছে, সেঔলিকে মানুষের आক্বীদায় এবং আমলে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে স:্গাম তাকেই ‘আহলেহাদীছ আন্দালন’ বলা হয়। ‘আহলেহাদীছ’ হাদীছের অनूসারীদের নাম। ‘আহাল' অর্থ অनूসারী। 'হাদীছ' অর্थ বাণী। এ বাণী आল্মাহ্র বাণী, এ বাণী রসূল (ছাঃ)-এর্र বাণী। পবিত্র কুরজানের $28 ট ি$ স্থানে কুর্রজানকে হাদীছ বলে আখ্যায়িত কর্রা হয়েছে। যেমন-

‘আল্দাহ সर्বোত্তম হাদীছ (অর্ধাৎ কুরজান) নাযিল করেছেন’ (যুমার ২৩)।
 فإن خيرُ الحديـ كتابُ اللّه.. ‘निচয়ই শ্রেষ্ঠ হাদীছ হচ্ছে আল্মাহ কিতাব’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১8১)।। সুতরাং आহলেহাদীছ বললে একই সF্গ কুরজান এবং হাদীছের অনুসারী বুঝানো হয়। আর তथनই প্রশ্ন আলে তাহ'লে কি অন্যেরা কুরজান ৪ হাদীছের অनুসাভ্রী নन? এর উতुর দিতে গিয়ে তিনি কয়েকজন খ্যাত্নামা মুসলিম মনীধীর উख্তি তুলে ধর্রেন, या নিম্নক্রপঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন,
ومن أهل السنة والجـعاعـة مـذهب تـديم مـعـروف

 نبيهم ملى اللَ عليه وسلم-
'আাবু হানীষা, মানেক, শাফেঙ্ ৪ আহমাদের জন্মের বহ

পূর্বে আহলে সুন্নাত ఆয়াল জামা আাতের একটি সুপ্রাচীন মাযহাব ছিল। যা ছিল ছাহাবায়ে কেরামের। যারা সরাসরি শেষ নবী হযরত মুহামাদ (ছাঃ)-এর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন’ (মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২৫৬)। যাদের শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দ্রিতীয় কোন শিক্কক ছিল না। ঢাদের সেই মাযহাবটিই হ'ন ‘াহলে সুন্नাত ওয়াল জাম‘‘াত’ -बর आদি মাযহাব।
পরবর্তীকালে যে সমস্তু ইযামরা জন্মপ্রহণ করেছেন এবং যাদের নামম মাयহাব সৃষ্টি হয়েছে, এখলো সম্পর্কে-ভারত णु্ক आাল্মামা শাহ ওয়ালিউল্মাহ মমহাদ্দিছ দেহলভী চাঁর
 কায়রো ছাপা ১৫২ পৃঃ) -ণে বলেন,

إعلم أن النـاسَ قَبل المانَّ الرابــة غيـرُ مـجـمعين
على التقليد الخالص لمذهب واحدِ بعينـه-
‘জজনে রাণ্ো দুनिয়ার মানুষ! চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার মুসলমানগণ কোন একটি নির্দিষ মাযशাবের
 দলে দলে বিভক্ত হয়েছে এক একজন ইমামকে সামনে রেথে।
'भধ্চম শতাক্ধীর্র থ্যাতনামা মनীষী স্পেনের শवজন্মা মহা পুরুষ হাফ্যে ইবনে হ্যম আাদালুসী বলেন,

و آهلُ الستة الذيـن نذكرهم أهلَ الحق ومـن عـَاهم





'আহুলে সুন্नাত ఆয়াল জামাজাত - যাদেরকে আমরা হক পন্গী ও তাদের বির্রোষী পক্ককে বাতিল প্যী বনেছি, তার্রা হলেন, (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (च) ছাহাবীদের অনুসাব্রী তাবেঈগণ (গ) জাহলেহাদীছ্গণ (ঘ) এবং ফকীহদের মধ্যে याরা जंদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুপে आজকেের দিন পर्यत्ड (ङ) এবर প্রাচ্য ও প্रতীচ্যের ঔ সंकল ‘आম’ बनসাधারণ यার্া তাঁদের অনুসারী হয়েছেন’।-কিতাবুল ফাছ্ল ২/১১৩।
এক কथায় यিनि মানूষের রায়কে অथাধিকার না দিত্রে সর্বক্ষেত্রে আল্মাহ্র অহিকে অগাধিকার দিবেন, তিनিই হবেন সত্যিকান্গ অর্ধ্থ আহলেহাদীছ’।

উক্ত কথার ঘ্রারা আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হ’ল যে，ছাহাবায়ে কেরাম，মুহাफ্ছिছীন ও হাদীছপন্থী ফক্ষীহ বিদ্মানগণই কেবল＇আহলেহাদীছ＇ছিলেন না বরং তাঁদের নীতির অनুসারী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ‘আম’ অনসাধারণও সকল যুপে आহলুলহাদীছ नाম अडিহিত ছিলেন ও আজও হয়ে থাকেন। যেমন বিভিন্ন মাযহাবের পध্তিত ও সমর্থকগণ একই নামে আখ্যায়িত इয়ে থাকেন।
তিনি বলেন，বিডিন্ন সময়ে आরবের মুশরিকরা আল্মাহ্র রাসূলের（ছাঃ）নিকট তিন তিনটি দাবী পেশ করেছিল। তাদের্র প্রথম দাবী ছিল－হে মুহাম্মাদ আমরা তোমার কথা মানডে পার্ডি यদি তুমি আমাদেরকে পৃথিবীর সমত্ত ধন ভান্ডারের মালিক করে দিতে পার। দ্বিতীয়তঃ আমাদের ভবিষ্যত জীবনে কি কল্যাণ－অকল্যাণ আছে यमि ঢা বলে দিতে পার ত্বে আমরা তোমার নবুজত মেনে নিব। তৃতীয়তঃ তুমি তো আমাদের মতই মানুষ। আমাদের মচই সব কাজ করে থাক। কাজেই নবী হওয়ার জন্য ফেরেশতা হఆয়া আবশ্যক। आল্মাহ পাক তাদের এই দাবী সমূধ্হ্র জఆয়াবে আয়াত নাযিল কর্রেছিলেন－


 ‘বলে দাও হে মুহাম্যাদ！আমি ঢোমাদের এ কथা বলব না যে，জামার কাছে পৃথিবীর সমষ্ত ধন ভান্ডার র্যয়েছে। आমি ভবিষ্যতের খবরও জানি না এবং आমি এটাও বলব না যে，आমি ख্চেরেশতা। आমি ৫ধু অনুসরণ কর্রি ঐ বিষয়ের যা আল্মাহ্র পল্巾 পেকে জামার নিকট＇অহি＇হয়’ （আল－আন＂আম－৫০）।
আলোচ্য আয়াত ঝেকে প্রমাণিত হয় বে，অভ্রান্ত সত্যের এ্রকমাত্র উৎস হচচ্ৰ আল্মাহ্র অহি। মানুষের রায় কখনো অভ্রান্ত সত্যের উৎস হ＇তে পারে না। অহির্র বিধান অनুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। ＇আহলেহাদীছ আन्দোলন＇তাই অহির বিধান অनুযায়ী निজ্জেদের জীবন 3 সমাজ পরিচালনার প্রচেষ্যা চালিয়ে या屌।
आহলেহাদীছের দাওয়াত কি？এ বিষয়ে আলোকপাত কর্রতে গিয়ে চিনি ব্লেন，আহলেহাদীছের দাও্যাত দুটি বিষয়ে：

১। ইবাদতকে प্রেফ জাল্মাহ্ন জন্য چালেছ করা। যার মধ্যে অन্য কারো অংশীদারিত্ थাকবেনা।
২। ইত্টেবা－কে ম্রেফ রাসূনের জন্য খালেছ করা। অর্থাৎ

হাদীছ মানার্গ ক্ষেত্রে ‘কিন্জ্র’＇यদি’ ইত্যাদি শর্তসমূহ যুক্ত করা যাবে না।

তিনি বলেন，রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে কখনো আার্শ কায়েম করা যায় না। आমাদের উক্巾েশা সাময়িকভাবে পौচ বছর फ্মতা দখল করা নয়। বরং স্থায়ীভাবে এদেশের্র সমস্ত মুসলমানকে হাদীছ পন্থী কর্নাই আমাদের উদ্দেশ্য। স্থায়ীভাবে চিরদিনের মত বাংলার্ন মাটি সম্পূর্ণ হাদীছ পন্থী মানুষ দারা পরিচালিত হৃউক，এই দূরদর্শী পর্রিকধ্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা ఠর্সু করেছি। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ পৃথিবীতে টিকে थাকার জন্য এসেছে। ক্যিয়ামত উযার উদয় কাল পর্যন্ত，পৃথিবী ধ্নংসের প্রাকাল পর্যন্ত आল্মাহ্র রাসূলের ఆয়াদা অনুযায়ী একদল মানুষ সর্বদা হকের উপরে কায়েম থাকবেন। ১০ লक হাদীছের হাফ্েে，রঈসুল মুহাক্দেছীন，आমীর্রল মুমিনীন ফীল হাদীছ ইমাম বুখারীর ఆস্তাদ ইমাম आহমদ दिन হাম্বল আল বাগদাদী আাশ－শায়রানী কে জিজ্ঞেস করা হ＇ল এ দলটি কারা？ ঊত্তরে তিনি বললেন－
إن لـم يكونـوا أهل الحديـث فـلا أدرى مـن هـم؟
＇यमि তার্না আহলেহাদীছ না হন，তবে আমি জানিনা তারা কারা’। বুঝা গেল যে，ক্ধিয়ামত পর্যন্ত যার্রা হকের উপরে টিকে थাকবেন তাঁরা হবেন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী বা＇আহলেহাদীছ＇। সংখ্যায় তার্রা কম হবেন， এমনকি দিন দিন কমত্ত थাকবেন। কিত্টু তবুও তারা হকের উপরে টিকে থাকবেন ইনশাআল্গাহ।

মুহ্তারাম আমীরে জামাআত তাঁর ভাষণণ বলেন，পবিত্ব কুরান এবং ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে ‘আহলেহাদীছ আান্দোলন বাংলাদেশ’ বাংলার মাটিতে দাওয়াতের কাজ बব্স করেছে এবং জিহাদী জাय্বা निয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন，বর্তমান পৃথিবীর মানুষখ্তেোকে বিভক্ত কর্রেছে কিছ্র সংখ্যক প্তিত মানুষ। ধর্মের্স নামম ভারতের জনগণকে হিন্দু বানান্না হয়েছে। অতঃপর্জ হরিজন বানানো হয়েছে， ক্ষিয় বানানো হয়েছে，বৈশ্য বানানো হয়েছে ব্রাম্মণ বানানো হয্রেছে। মুসলমানদেরকেও মাযহাবের নামে， তন্নীকার নাম্，মা’রেফাতের নাম্ অসংথ্য ভাগে বিভক্জ কর্না হয়েছে। অथচ আমরা সবাই এক আদমের সন্তান ও এক আল্মাহ্র সৃষ্টি। এ প্রসF্গ তিনি সূরায়ে হ্হজুরাতের নিম্নোক্ত আায়াত পেশ করেন，

‘হে মানব জাতি！আমরা তোমাদেরকে একজন পুর্রষ ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে পরিণত করেছি，যাতে তোমরা পরম্পরে পরিচিত इ＇তে পার？নিকয়ই আল্লাহ্র নিকটে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সथ্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি সর্বাধিক আল্মাহভীব্রু＇।

অতএব আসুন आমরা কিছ্রহ্ষণের জন্যে হ＇লেও সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে আল্মাহ্র বান্দা হিসাবে মনে করি ও চাঁর প্রেরিত অহি－র বিধানকে সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য একমাত্র বিধান হিসাবে কবুল করি।
তিনি বলেন，ইমাম ছাহেবদেরকে আমরা শ্রদ্ধা কতি। কারণ সকল ইমামই কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের উপর আমলের জ্রোর দাবী রেখে গেছেন।
ইমাম আবু হানীফা মৃত্যুর পৃর্বে তাব্ন সাথীদেরকে বলে গেছেন，
إذا صـح الحديـث (الى مـن بـعدى) فهو مـهـبـى অর্ধাৎ＇যখন তোমরা ছহীহ হাদীছ পাবে，মনে রেখ ওটাই আমার মাযহাব＇（শামী（বৈর্রুত ছাপা）১／৬৭ পৃঃ）।
ইমাম মালেক বিন আনাস আল্মাহ্র রাসৃলের কবর দেথিয়ে বলেন－

ومـا مـن أحد الا ومـاخوذ مـن كلامـه ومـردود عليـه
 দুনিয়ার বুকে এমন কোন মানুষের সৃষ্টি হয়নি，যার প্রতিটি नির্দেশ গ্রহণ যোগ্য ৫ যার প্রত়িটি নিষেষ বর্জন যোগ্য，এই কবর বাসী মুহাম্মাদ（ছাঃ）ব্যতীত’（দিরাসাতুল লাবীব ৮৫ পৃঃ）
‘ইমাম মুহম্মাদ বিন ইদ্রীস আশ－শাফেঈ আল মুত্ত্বালাবী আল－মাক্কী বলেন－

$$
\begin{aligned}
& \text { اذا رايتم كلاممى يـنـالف الحديت فاعمـلوا بالصديث } \\
& \text { واضربـوا بكلامـى الحانُطَ- }
\end{aligned}
$$

＇যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীছের বিরোধী দেখতে পাবে，তখন হাদীছ অনুযায়ী আমল করবে ও আমার কথা তোমরা দেয়ালে ছ্রঁড়ে কেরো’（ইকদুল জীদ ৯৭ পৃঃ）।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন，

$$
\begin{aligned}
& \text { رلا تـتلدنـى ولا تـتلدن مــــالك ولا الا وزاعـى ولا } \\
& \text { النغنـعى بل خـذوا مـن حــــث الخـذوا مـن كــــاب }
\end{aligned}
$$

＇ঢোমরা আমার অক্ধ অনুসরণ করোন্রু kয়াম মাৰলকক ইমাম आওयাঈ，ইমাম নাখ্ঋ，কাত্রতর অर्ধ অনুসরণ করো না। বরং তারা যেখান থেকে আলো গ্রহণ করেছিলেন সেই আলোর মূল উৎস প্বিত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে তোমরা দनীল সঙ্ধান কব্র（ইকদুল জীদ ৯৮ পৃঃ）।

আল্মামা মোল্মা আলী ক্াারী হানাফী বলেন，
ومـن المعلوم ان اللَه مـا كلف أحدا أن يكون حنفيا اومـالكيـا او شـا فـعيـا اوحنبـليـا بـل كلفهم أن يـعملوا بـالسنـة إن كانـوا علمـاء او يقلدوا علمـاء إن كانـوا جهلاء－
＇এটা জানা কথা যে，আল্লাহপাক পৃথিবীর কোন মানুষকে বাধ্য করেন নাই যে，সে হানাফী হউক，মালেকী হंটক， শাফেঈ হউক বা হাম্বলী হউক। বরং বাধ্য করেছেন，যেন সকলে সুन्नाহ অनুযায়ী आমল করে यमि সে आলেম হয়। নইলে যেকোন আলেমের অনুসরণ করবে’（মি‘য়ার্রুল হক © পৃ⿱夂口）।
ইমামদের উপরোক্ত বক্তব্য 勺ুলোই আহলেহাদীছ আন্দোলন －এর মূল বক্তব্য।
‘আহলেহাদীছ আन্দোলন বাংলাদেশ’ পৃথিবীর সকল মানুষকে দ্याর্থহীনভাবে জানিয়ে দিতে চায় যে，রাজনৈতিক জীবনে আমাদের নেতা নেত্রীরা আমাদের আদর্শ নয়। অর্থनৈতিক জীবনে আমাদের ধনকুবের পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীরা আমাদের আদর্শ নয়，ষর্মীয় জীবনে আমাদের পীর ছাহেবেরা，আমাদের কুতুবে যামানরা আমাদের আদর্শ নन। আমাদের আদর্শ এক্মাত্র নবী সুহাষাদুর রাসূলুল্মাহ （ছ1ঃ）। यেমন আল্মাহ বলেন，
‘নিশয়ই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত আছে， রাসূলের মধ্য। তাদের জন্য যারা আল্মাহকে 8 আনেরাতকে কামনা করে এবং আল্মাহকে বেশী বেশী শ্মর্রণ করে’（আহযাব ২১）।
তিনি সরকারকে উদ্লেশ্য করে বলেন，আপনারাই আমতায্য थাক্। কারণ আপনারা মুসলমান । কিন্তু क্ষতায় থেক্কে অহি－র বিধান অनুযায়ী দেশ পরিচালনা কর্रুন। নইচ্। आপনাদের উপরর জান্নাত হারাম হ＇য়ে যাবে（বুথার্গী． মুসলিম，মিশকাত হ়া／৩৬৮৬，‘ইমারত্’’ অধ্যায়）।

পরিশেষে তিনি বিশাল জনতাকে লफ্ফ্য করে বলেন, आল্মাহ্র ওয়াত্ঠে বাতিলের সহ্গ আপোষ করার মনোভাব
 যাপন করার শপथ গ্রহণ কর্সুন। यদি তা করতে পারি তবে ইনশাআল্মাহ আমাদের সার্বিক জীবনে আল্লাহ রহমত নেমে আসবে।

তিনি সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, आইনজীবী ও পেশাজীবী ভাইদের প্রতি স্ব স্ব কর্মস্ষেত্রকে এবং মা-বোনদের প্রতি স্ব স্ব পরিবারকে কুরজান ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমলের দুর্গ হিসাবে গড়ে তুল: র आহবান জানান।

পরিশেষে তিনি সকলের প্রতি আগামী দিনের রেঁনেসা ও জিহাদের সাथী इওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে চাঁর জ্ঞানগর্ভ ও নাতিদীর্ঘ ভাষণ সমাপ্ত করেন।

## আবু আব্দুর রহমান (লিবিয়া)

মাসনূন ঋুंভার পর তিनि বলেন, আলুাহ তা'আলা আামদ্দেকে অन্নক नিয়ামত দান করেছেন। তন্মধ্যে 'তাওহীদ’ বা এক্বত্বাদ সবচাইতে বড় নেয়ামত এবং তিনি আমাদর্রেকে সে উफ্mে্যেই সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসত্গ আল্মাহ তা'আলা বলেন, "আমি মানব এবং দানবকে এক্মাত্র আমার ইবাদতের উক্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি"।
তিনি বলেন, জামাদের ইবাদতের মাপকাঠি হ’তে হবে পবিত্র কুরজান ও ছरীহ সুন্নাহ। আমরা यদি নিজ্রেদেরকে জিজ্ঞেস कরি, অামরা কি সত্যিকারার্ধ্থ সালাফে ছালেহীনের বুঝের মত কুর্জান হাদীছ বুঝেছি? না- অন্যভাবে? আমরা আমাদের নাম দিয়েছি- ‘আহলে হাদীছ’। এখন যদি কেঊ নামাय না পড়ে, তবে আমরা কিভাবে তাকে "আহলেহাদীছ’ বলবো? অতএব আমাদের প্রত্যেকের উচিত আল্মাহ ও চাঁর রাসূল (ছাঃ) যেটা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা যथাযথভাবে অনুসরণ করা এবং যেখিলি থেকে নিষে\& করেছেন তা থেকে বিরতত থাকা।
তिनि বनেন, आল্মাহ তাআলা आমাদের আমলฑলি দেখবেন। আাসদের চেহার্রা বা আকৃতি দেখবেন না। সুতরাং আমরা সকলৌই একমাত্র আল্মাহর ইবাদত করবো এবং সর্বাव্যে এ সাক্য প্রদান করব যে 'আল্মাহ ছাড়া কোন টপাস্য নেই'। এ প্রসF র্রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লালাহ’' বলো, তাহ'লে কৃতকার্য হবে'। মকার
 বর্তমাঢে আমরা কিছ্ৰ মুসলমানকে দেথতে পাচ্ছি যারা পৃর্বতন आরবদের চেয়েও বড় মুশরিক হয়ে গোছে। মক্কার মুশরিকগণ জাল্মাহ্র সাথ্রে শিরক করত স্বাভাবিক অবস্থায় বিন্তু বিপদে তারা আল্লাহকে ডাকতো। অথচ দুঃধের বিষয়

আমরা নামধার্রী মুসলমান বিপদের সময় পীর-ফকীরদের মাজারে গিয়ে তাদের নিকট সাহায্য-কামনা করি। তাদের নামে কুরবানী করি এবং নयর্र নেওয়ায পেশ করি। এখলো মারাম্মক শিরক।
তিনি বলেন, আমাদের ইবাদত একমাত্র আল্মাহ্র উদ্লেশ্যৌই হ'তে হবে। তাঁর সাথ্থে বিন্দুমাত্র শিরকের লেশ যেন না थাকে। এ প্রসF্গ আল্লাহ্র বাণী- 'নিষ্চয় আল্মাহ শিরক ব্যতীত যে কোন পাপ ক্ষ্যা করে দিবেন’ (निসা 8b, ১১৬)। একত্ববাদের আর একটি দিক হলো আল্মাহ্র নাম সমূহ কৃরআন $~$ হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেই ভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।
आল্মাহ্র নাম निয়ে বা ছিফাত निয়ে যেন কোন প্রকার অপব্যাখ্যা না করি। আমরা অनেকেই বলে थাকি, आল্মাহ निরাকার, आল্মাহ্র কোন আকার নেই। এ কथাটি একেবারেই ভুল । কুরআন ৪ হাদীছে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ্র আকার রয়েছে। यেমন আল্লাহ্র ‘হাত’ জাছে। এ প্রসঙ্গে আল্মাহ বলেন, তাদের হাতের উপরে জাল্মাহ্র হাত রয়েছে’। অর্থাৎ. ছাহাবীদের হাতের উপরে আল্মাহর হাত রয়েছে। কিন্তু এক ধরনের खানী নামধান্রী লোকেরা এ্রর অপব্যাখ্যা করে বলেন, তাদের হাতের উপরে আল্পাহ্র ‘কুদরত’ রয়েছে।
তাই আমাদেরকে কুরান-হাদীছের অপব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং আমাদের উচিৎ হবে কুরজান এবং হাদীছকে আাঁকড়ে ধরে পাকা। এই দু’টি ব্যতীত আর কোন বিকল্প পথ নেই। এ প্রসञ্গ র্রাসূল (ছাঃ) বলেन,

‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু ছেড়ে यাচ্ছি। তোমরা কখনোই পথল্রষ্ট হবেনা যত্অণ ঐ দু’টি বস্তু তোমরা কঠিনভাবে ধরে থাক্বে।- আল্মাহ্র্র কিতাব ఆ তাঁর নবীর সুন্নাত' (মুওয়াত্ব্বা) ।
একथা আমাদের সর্বদা শ্মর্র রাখতে হবে যে, সর্বৌত্তম বাণী হচ্চে আল্মাহ্র বাণী ધবং সর্বোত্তম পন্থা एচ্ছে
 পবিত্র কুর্যআন ও ছহীহ হাদীছের উপর্র आমল কর্木ার্র ঢাওयীক দান কর্রেন। आমীন!!

## আবু ছাবিত ছালেহ মুহাম্মাদ (সউদী জার্রব)

মাসনূন ঋুeবার পর তিনি "ইসলাম বিনষ্টকারী বস্টুসমূহ’ শীীক आলোচনায় বলেন, आমি आপनাদের রই তাবनীগী ইসতেমায় যোগদান কর্নডে গেরে অত্যন্ত जানন্দিত

হয়েছি। आমি আপনাদের সম্মুঘে ইসলাম বিনষ্টকারী বস্గুসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্মাহ্।

তিনি বলেন, نـواتض الإســلام বা ইসলাম বিनষ্টকারী বস্তু দশটি। যথাঃ-
(১) ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্মাহ্র সাতে অংশীদারিত্ স্থাপন করা। অর্थাৎ মৃত ব্যক্তির निকটে দো'আ চাওয়া, সাহায্য তালাশ করা, তাদেরকে সিজদা করা এবং তাদের জন্য কুরবানী $\Theta$ नयর-নিয়ায পেশ কর্রা । আল্মাহ বলেন,
 لِّنْ يُنَّأَ

অর্ধः ‘निচয় আল্মাহ শিরকের খনাহ মাফ করবেন না। তিনি শিরক ব্যতীত অन্য গোনাহ ইচ্ছা করলে কমা করবেন’।
(২) यে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে তার ও আল্মাহ্র মধ্যে কাউকে মাধ্যম বা অসীলা মেনে নিবে যে, তার্র কাছে কিছ্র চাবে। সে সুপারিশ করবে ও তার ঊপরে ভরসা করবে। তিনি বলেন, এসকল কাজ সর্বসর্মতিক্রুদ্ম কুযুরী কাজ।
(৩) মুশরিকদেরকে কাকের মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর মধ্যে সন্দেহ পোষণ করা অथ্বা ঢ়াদের মাযহাবকে ছহীহ মনে করা কুফরী কাজ।
(8) কেট यभি এই বিশ্বাস রাথখ বে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পহ্থার্র চাইতে অন্যের পচ্থা পরিপুর্ণ অথবা মুহামাদের ফায়ছালার উর্ধে অন্যের ফায়ছালাকে উত্রম মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে বাবে।
(ब) রাসূলুল্দাহ (ছাঃ) या निয়ে এসেছেন ঢা অপসन্দ বা ঘৃনা কর্নলে সেটা কুফরীর অন্তর্তুজ্জ হবে। এ প্রসজে बরশাদে এলাহী इ姖-

## 

 जर्थঃ ‘এটা এজन्ड यে, आাল্পাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপসন্দ করে। অতএব, জাল্মাহ তাদের জামলসমূহ বরবাদ বা নষ্ট করে দিবেন’ (মুহাম্মাদ ৯)।(৬) র্রাসৃল (ছাঃ)-এর ঘौनের মধ্যে यে কোন ছোট-थাট বিষয়ে ঠাঠী-বিদ্রপ করমে সেটা৫ কুফরীর অর্যভ্যুক্ত হবে। यেমন आাল্মাহ বলেন- आপ্পন বলুন! তোমরা কি আল্পাহ্র সাথে, ঢাঁর आয়াতের সাথে অবश ঢাঁর রাসূলের সাথে ठঠা-বিफ्रুপ করেছিলে? ছলনা কর্রো ना। তোমরা কাক্েে रর্যে ঢেছ ঈমান প্রকাশ করার পর (ঢাওবা-৬৫, ৬৬)।
 জাদু করে অथবা জাদ করাiাতে তার সপ্মতি রয়েছে তাহলে সে কাফ্েের হয়ে যাবে। এ প্রসর্গে মহান জাল্লাহ্র ঘ্যর্থহীন ঘোষণা-
 فَلَا تَكْفُرُ-

जর্থঃ ঢাদের দুইজন (হার্পুত ৪ মার্রতত) यা বলেছিল তা ছাড়া কাউকে শিৰ্মা দেন নাই, यতদ্মণ লাঁ (তারা বলেছিল) আমরা পরীকার জন্য অসেছি। সুত্রাং তোমরা-কফফরী করো না’ (বাক্ারা ১০২)।
(৮) মুসলমানদের বিক্রদ্ধে কাষ্েরদেরকে সাহায্য করা কুফ্রী কাজ। জাল্মাহ তাজালা বলেন-
 الظُّالمِيْنَ
‘তোমাদের্র মধ্যে শে ব্যক্তি তাদের (কাख্রে) সাশ্ে বক্ধুত্র স্থাপন করবে সে তাদের অন্ত্রুক্ হবে। নিচ্য়ই আল্মাই অত্যাচারী সম্প্রদায়রে পथ প্রদর্শন করেন না' (মায়েদা (a)।
(৯) घौन ইসলাম ছাড়া অन্য ধर्মকে অनুসঞ্ধান করলে সে কাফের হয়ে যাবে। এ মর্মে শাল্দাহ্ বলেন-

 কশ্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে অ্মি্ঘিস্ফদের অন্তর্ভৃক্জ হবে’ (জাল-ইমরান ৮৫)।
 শিকা গ্রহণ কর্রলো না এবং आমলఆ করলো না। এটাध কুষ্রী কাজ। জাল্gাহ বলেন-

‘‘্ৰ ব্যক্তির চেয়ে আার কে অধিক অত্যাচারী হ'তে পার্রে यাকে তার পালনকর্তর্র কালাম घ্বারা বুঝানো হয়। অতঃপ্র সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়’ (কাহাए ৫৭)।
 হ'ঢে য্রক্মা করেন- জামীন!

## শায়খ জাবু আাপ্মু্্লাহ（ইর্রাক）

হামদ ও ছানার পর তিনি ‘‘্রক্য’ বিষয্রে ঢার বক্তুব্য পেশ করেন ఆ বলেন，আমরা ঐ্যক ছেড়ে বিভিন্ন দলে－উপদলে বিভক্ত হয়েছি। তাই সমস্ত বিশ্ববাসী আামাদের বির্রেদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। সুতরাং পারস্পরিক মতভেদ ভুলে ঐক্যামত ধারণ করতে হবে। রোম সম্রাট আनী ও মুআবিয়া মধ্যে পরস্পর সংঘাত দেথে মু＇আবিয়ার কাছে দেশ আক্রমন করার জন্য একথানা পত্র आসলে তিনি বলেছিলেন，यमি पूমি তাই কর তবে আমি অবশ্যু आমার চাচাতো ভাই আলীর（রাঃ）সাথে সমঝোতা করে নিব এবং তোমার বিরুদ্ধে উভয়ে মিলে যুদ্ধ করব’। এভাবে পূববর্তীগণ কাফেরদের বির্রুদ্ধে এক্যবদ্ধ ছিলেন। আমাদেরকেও অनুক্পপ হ＇তে হবে। ঐ্য অটুট রাথার নিমিত্তে ও মীমাংসার খাতিরে হাসান（রাঃ）স্বীয় থেলাফত মু আবিয়ার হাতে সোপর্দ করেছিলেন। আমাদেরকেও এ থেকে শিল্মা গ্রহণ করততে হবে। কিন্দু দুঃথের বিষয় হলেও সত্য যে， आমাদদর অনেকে অপর มুসলিম ভাইয়ের সাথে মিলে थাকতে भারে ना। সামান্য বষ্যুকে কেন্দ্র করেই পর়স্পরে বিরোধী হয়ে যায়। অথচ উচিত ছিল এর বিপর্ীীত কর্木া। যেমন আল্झাহ এরশশাদ করেছেন，

## انكْتَارِّ <br> 


 २．）।

## শায়খ জাব্দুল্লাহ নাছের র্রহমানী（পাকিস্তান）

হামদ ఆ ছানার পর তিনি ‘ইख্বোয়ে সুন্नাতে’ন্র উপরে আলোচনা কব্রতে গিয়ে মু আাय（রাঃ）কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ বর্ণনা করেন এবং অই হাদীছের উপর্রেই ঢাঁর বख্ব্য উপস্থাপন কব্রেন। হাদীছটির অর্ধ নিম্বর্নপঃ
এब्দা মু＇আय（রাঃ）नবी（ছাঃ）जब দরবারে র্রুন্ন ৫ यলিन চেহারা নিয়ে উপস্থিত হলে নবী（ছাঃ）ঢাকে বললেন，হে মু‘জাय！তোমাকে কোন বস্ঠু आামার দরবারে এনেছে？সে বলম，হে জান্মাহ্র র্রসুল！আমি আপনার দরবার্রে এসেছি এ জনাই ভে जামি ঝুব চিত্তিত। একটি বিষয় জামাকে অসুস্থ করে দিয়েছে। नবী（ছাঃ）জিজ্ঞেস করললেন，উহা
 －জামাকে অমন आমলের কথা বলে দিন，যা করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পাব্রব। মহানবী（ছাঃ）বললেন，（১）এই সাক্ఘ্য দেয়া বে，আল্মাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সুহামাদ（ছাঃ）णাঁর বাन्দা ও রাসূল（২）ছাबাত কায়েম

করা（৩）ছিয়াম পালন করা（8）যাকাত জাদায় কর্রা（৫） इ巨্জ সস্পাদন কর্木া।
তিनि বলেন，ছালাত，ছিয়াম，হ区্জ，যাকাত সহ যাবতীয় ইবাদত নবী করীম（ছাঃ）－এর তরীকা অनুযায়ী ₹＇তে হবে। অন্যথায় তা গ্রহনযোগ্য হবে না। তিনি এর সমর্থনে বুथারী শরীফ থেকে কয়েকটি হাদীছ দनীল ম্ব＜্রপ উপস্থাপন করেন। यেমন－
आবু দারদা বিন নাইয়ার（রাঃ）ঈদের ছালাতেন্ন পৃর্বেই করবানী করেছিলেন। নবী（ছাঃ）ঢখन তাকে বলেছিলেন， তোমার ক্রবানী হয়নি，তোমার যবেহকৃত পচ কুরবানীর প্ নয় বরং তা গোন্ত খাওয়ার্গ প্ত বনে গণ্য।．．．
হযায়ফা（রাঃ）একজনকে ছালাত আদায় করতে দেথে বললেন，ঢুমি এভবে ছালাত আদায় কর কতদিন থেকে？ উত্তরে সে বলল， 80 বছর ধরে। তখন ছ্যায়ফা（রাঁ） বললেন，ঢুমি কোন ছালাতই আদায় কর্নি। यদি তুমি এই ছালাত নিয়ে মৃত্যুবরণ কর ত্তবে তোমার মৃত্যু হবে মহানবী（ছাঃ）－এর মিল্ছাতের বহির্ভৃত অবস্থায়। তার ছালাত এজনাই．एয়নি ভে，তিनि নবীর（ছাঃ）সুন্নাত অনুযায়ী ছালাত আদায় কর্রেননি।
পরিশেষে তিনি উপস্থিত জনতাকে আল্াহ্র রাসূলের সুন্নাত অनूयाয়ী आমল কর্রার্র উमাত্ত आহবান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য সমাষ্ঠ করেন।

## তাবলীগী ইজত্মো＇৯৭ তে প্রদত্ত ঢাঁন্ন ভাষণের্ন বিশেষ অशশ नিম্মর্রপঃ

তিनि হামদ ও ছালাতের পর্র বলেन，আমি বহলোক आহলেহাদীছ इఆয়ার দৃশ্য দেথে অত্যন্ত খৃশি হয়েছি।＊ এরপর তিনি হাদীছ Өনে সংগে সংগে তার্র প্রতি আনুপত্য পেশের দৃষান্ত হিসাবে ছাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগী থেকে দू＇একটি घটনা তুরে ধরে বলেন，खনৈক ব্যক্তি আল্মাহ্র র্রাসূলের（ছাঃ）সামনে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রণ করলেন এবং সর্গে সক্গে তিনি তারে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। बिशাদে গিয়ে সেদিনই লোকটি শহীদ হয্যে গেল। । আাল্মাহ্র নবী ছাহাবীগণকে ডেকে বললেন，অই মানুষটি আামার হহক্ম শোনার সংগে সংণে আজকে আান্মাহ্র রাঁ্তায় তার জীবন উеসর্গ করে দিল। आমি দেখলাম হাষার হাयার ফেরেশতা তার द্রহকে নেয়ার खনা ও তার আমলফলিরে লিযে নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা অর্ক করেছে। এ มর্यাদা ঢার এ কারণেই যে，রাসূলের নির্দেশ ত্না মাख্রই অবনত সস্তাকে সেটা সানব্দে মেনে নিয়েছে। একটুও সংকোচ বা আপखি করেনি।

[^3]
## 

আজকেও যদি আপনাদের মধ্যে 'ইমারত'-এর প্রতি এ ধরনের আনুগত্য বোধ ফিরে আসে, তাহ'লে আবার হয়তো আল্মাহ তা‘আলা আমাদেরকে উক্ত মর্যদদায় ফিরিয়ে দিতে পারেন।

আমি একজন মহিলার দৃষ্ঠান্ত দিতে চাই, যে মহিলা আরবের একজন ধনী ঘরের সুদর্শনা মেয়ে ছিলেন। এ মেয়ের বিবাহের জন্য আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ) একজন নও মুসলিমকে এই বলে পাঠালেন যে, তুমি গিয়ে বলবে যে, आমাকে আল্পাহ্র রাসূस (ছাঃ) পাঠিয়েছেন বিয়ের পয়গাম निয়ে। আদেশমত সেখানে গিয়ে তিনি বিয়ের পয়গাম দিলেন। এতে বাবা-মা অসন্ত্ৰষ্ট হ’লেন এবং এ ধরনের পাত্রকে তার মেয়ের জন্য অনুপযুক্ত মনে করে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। মেয়ে আড়াল থেকে সবকিছু তনছিল। মেয়েটি যথন দেখল যে, তার বাবা-মা লোকটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তখন মেয়েটি সরাসরি তার বাবা-মার সামনে গিত়় বললো, আববা! আপনি কি জানেন এই লোকটি কে? কে একে পাঠিয়েছেন? यिनि পাঠিয়েছেন তিনি দूনিয়া ও আখেরাতের সর্দার মুহাম্মাদ রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)। মেয়ে আরও বললেন, আমি এই বিয়়তে রাযী। অতএব বিয়ের ব্যবস্থা কর্रন'।
অবশেষে তাদের বিয়ে হলো। এই মিসকীন লোকটি এই মেয়েকে বিবাহ করার পর্ন আল্লাহ্র রহমতে মদীনার মধ্যে সবচাইতে বিত্তবান ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। রাসূলের (ছাঃ) नির্দেশ শ্রবণ এবং नেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ফলে এমনি করে আল্লাহ পাক বরকত দান করেন। তাই আপনাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন ঐই যে, আহলেহাদীছ আन्দোলনের আমীরের প্রতি আনুগত্য করা অতীব যক্ররী। তাহ'নে आল্লাহ সেই ব্যক্তির ন্যায় आপনাদের উপর রহমত বরকত নাযিन করবেন ইনশাজাল্পাহ।
পরিশেষে তিনি বলেন, াল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উমতের আখেরী यামানায় यাঁরা আসবে তাদের কল্যাণ এবং মগ্গল নির্ভর করছে প্রথম যুগের উম্মতদের কল্যাণ ও মঙ্গলের ঊপর। যতক্ষণ পর্যন্ত আখেরী যামানার উম্মতদের মধ্যে প্রথ্য যামানার উম্মেতের চর্রির ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সমাজ সংশোধন হুওয়া সষ্ভব হবে না। প্রথম যুগের উম্মতরা যেভাবে রাসূলের নির্দেশ পাও্যার সাথে সাথে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করে দিতেন, আখেরী যামানার উম্মতরা যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশের সামনে অমনি করে আনুগত্যের মষ্তক অবনত করে না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুनिয়াতে কোন থিউর্যী, কোন মতবাদ বা ইজমের দ্বারা শান্তি আনা সষ্ভব হবে না। আজকে আমরা অনেকেই
‘আহলেহাদীছ' কিন্তু আমরা তাদের মধ্যেও এই রোগ দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে আমীরের প্রতি আনুগত্য বোষ নেই, হাদীছের প্রতি আমল নেই। আপনারা এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা কর্পু। ইনশাআল্লাহ এই সমাজ সংশোধন হবে। আবার এই সমাজ সোনালী সাফ্সে্যে ভরপুর হয়ে উঠবে। আমি আপনাদের জন্য অন্তর থোলা দো'আ করছি এবং আমাকে এই তাবলীগী ইজতেমায় দাওয়াত দেয়ার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আগামীতে আবারও আপনাদের সাথে সাক্ষাত হওয়ার আশা রেথে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

## অারু भুবা|্য়ব (ইহ্রাক)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি 'মুসनिম ব্যক্তির করণীয়’' সম্পক্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।
তিনি বলেন, आল্মাহ্র পথ্রে দাওয়াত দেয়া সকলের পবিত্র দায়িত্দ | তবে এর্ষেত্রে দাঈকে চরিত্রবান হ'তে হবে। সূব্যবহারের মাষ্যদে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ঊত্তম চরিज্রের চেয়ে কোন বস্তুই (ক্বিয়ামতের দিনে) দাঁড়িপাল্লায় ভারী হবে না’।
উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াত দিনে দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হবে, নতুবা নয়। আল্মাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোষন করে বলেন,
'यদি आপনি কঠোর ও শক্ত অন্তরের হ’তেন তবে তারা আপনার চতর্পাপ্ব হ'তে সরে যেত’ (আলে ইমরান ১৫৯)।
হাদীছে এসেছে- ‘ক্তম কथা বলা ছাদকা স্বক্রপ’। সুতরাং মানুষকে ভালো ব্যবহার দেথিয়ে তাদের মনের গহীনে প্রবেশ করতে হবে ও তাদেরকে সঠিক পথে ফিরাতে হবে। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি সুদ-ঘুষ ও অবাধধ নারী-পুরুষ্যে মেলা মেশার বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদীছের আলোকে জোরালো বক্ব্য রাখেন ।

## অাব্দুল্লাহ সানাফী (ভার্রত)

মাওলানা আক্দুল্মাহ সালাফী সর্বপ্রথমম আল্মাহ্র শানে হামদ অতঃপর র্রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দর্দাদ পেশ করে তাঁ্র নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় ‘শরীয়তের দৃষ্টিতে যৌতুক প্রথা ৫ তার প্রতিকার’-এর উপর আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এটা বর্তমান সমাজে এক দূরারোগ্য ব্যাধি। এ ব্যাধি আজ সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েডে। তিনি বলেন, বিবাহ বিষয়টা দুনিয়াবী নয়, বরং পারললৗকিক। তাই এই বিবাহ দুনিয়াবী কোন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের মত হ"চে পারেনা। এটা হ"তে হবে সম্পূর্গ ইসলামী নিয়ম-নীতি্র মধ্যেই। आমরা যদি র্রাসূল (ছাঃ)-এর দেয়া নিয়ম-নীजি্যি বিপরীতে বিবাহ বঙ্ধনে আবদ্ধ ইই, তাহ'গে আমাদো

সন্তানাদি, জন সংখ্যা কেবল বেড়েই যাবে। কিত্তু তাদের থ্থেকে আমরা কোন সুফল পাব না। তাদের থেকে আমরা সুষ্ঠু সমাজ গঠনের আশা করতে পারব না।
তিनি বলেन, বিবাহ আল্লুাহ প্রদত্ত এমন একটি বিধান या সুন্দর পরিবার ও সমাজ গঠনের অন্যত্ম পবিত্র মাধ্যম। কিন্তু এই বিবাহকে আমরা অপবিত্র করে ফেলি তখনই, যখন আমরা ছেলে-লেয়ে উভয় পफ্ষ প্রচলিত পণ বা যৌতুক দেয়া-নেয়া করি। এখানে আমরা ๒ধু ছেলে পক্ষকেই দোষারোপ করি। তা ঠিক নয়, এর জনা মেয়ে পদ্ఘও অনেক সময় অপরাধী সাবস্ত হয়। কারণ এরকম প্রস্তাবটা অनেক সময় মেয়ে পদ্ম থেকেই আসে। তিনি মেয়ে পক্ষকে দোষারোপ করে উল্লেখ করেন যে, মেয়ে বিক্রি করার জন্য ইহা এক প্রকার ঘুষ। यেমন করে ঘুষ দাতা ও গ্রহীতাকে আমরা অপরাধী হিসাবে গন্য করি, অনুক্রপভাবে যৌতুক দাতা ও এহীততা উভয়ে অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। তিनি বলেন, এটা সম্পূর্ণ<্রপে হারাম। আর জঘন্য এই প্রচলিত প্রথা আমাদের ভারত উপ-মহাদেশে চালু রয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন, হারাম খেয়ে কেউ এ্রাদত করলে তার এ্রবাদত কবুল হবে না। তিনি বলেন, সুন্নাতী কায়দায় এবাদত না করলে এবাদত কবুল হবে না। এমনকি মক্কা-মদীনাতে গিয়ে এবাদত করলেও নয়। যতক্মণ না তার জিহ্না হারাম ভদ্মণ থ্ৰেকে বিরত না হবে। তিনি হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'সামান্য হারাম খেয়ে এবাদত করলেও 80 দিন যাবৎ তার এবাদত আল্মাহ্র দরবারে কবুল হবে না’। তিনি বলেन, অই প্রথার কবলে পড়ে কত মেয়ে যে অকালে মৃত্যুবরণ করছে তার ইয়ত্তা নেই। এই জন্যে এ প্রথাকে ঔধ্র ঘৃণা করে নয়, উপস্থিত মুসলিম জনতাকে বলছি, आমাদেরকে তো তা থেকে বিরতত থাকতত হবেই উপরন্ত্র এর বিব্রুদ্ধে ‘জিহাদ’ ঘোষণা করতে হবে। তিনি বলেন, এই প্রথা যখন আমাদের মধ্যে থাকবে না, তখন আমাদের সমাজ্রের উচূঁ-নীদ, ४নী-গরীবের মধ্যে বৈষম্যের অবসান ঘটবে। আমরা পণ প্রথা যদি বহ্ধ করতে না পারি, তাহ'ণে आমরা সুসম্তান বা নেক সন্তানের আশা করতে পারি না।
পরিশেষে তিনি বলেন, আজ আমাদেরকে এখান থেকে শপথ কব্নে যেতে হবে যে, এই হারাম প্রথা থেকে নিজেকে বাচচতে হবে এবং অপর ভাইকে বাঁচাবার জন্য জ্েোর প্রচেষ্ঠা চালাতে হবে।

## শায়্ী आবু आনাস (সুদান)

‘দাওয়াত ও জিহাদ’ বিষয়ে বক্তব্য র্রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দাজয়াত ও জিহাদ একটি তুত্ণপূর্ণ বিষয়। দাওয়াত ఆ জিহাদ যদি ছাহাবীরা না করততন তবে 山ই বাংলাদেশে


করে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছিনেন বলেই এদেশে ইসলামের আলো পৌছেছে। তিনি সকন জনতাকে দাওয়াত ও জিহাদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে বলেন। তিনি বলেন, দাওয়াত একটি পবিত্ব দায়িত্ব। কারণ এ দায়িত্দ স্বয়ং আম্বিয়া ও রসূলগণ আঞ্জাম मিত্ন। দাঈ সম্পর্কে আল্মাহ বলেন-


‘ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ"ঢে পারে, যে মানুষকে আল্মাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং আমলে ছালেহ করে আর বলে যে, আমি মুসলমানদের দলভুক্ত' (হামীম সাজ্জদাহ ৩৩)। তিনি বলেন, দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকার পরিণতি ভালো নয়। কারণ আল্মাহ্র গযব অসলে তখন কাউকে ক্ষমা করবে না। বক্তব্যের শেষাংশে তিনি কুরআন ও হাদীছ থেকে কয়েকটি দলীল উল্লেখ পূর্বক দাঈর কয়েকটি বিশেষ জণ সম্পর্কে আলোকপাত করে তার বক্ত্বের পরিসমাల্তি ঘটান।

## আক্ৰুজ্লাহ আব্দুত তাওয়াব (নেপাল)

হামদ ও নাতের পর তিনি "ইসলাম একটি পৃর্নাগ জীবন ব্যবস্থা’ এ বিষয়ে তার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি উক্ত বিষয়ে তার বক্তব্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক সমূহ বলে* করেন এবং অন্যান্য ধর্মের বিধান সমূহ্হের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি 'আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে এই বিশাল তাবলীগী ইজত্মো অনুষ্ঠিত হওয়ায় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সহ সকলককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

## जালী অাব্দুল কর্রীম (সুদান)

তিনি ‘্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেষ’ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন।
তিनি বলেন, ইহা এমন একটি ছুরুত্পূর্ণ বিষয়, যাকে উম্মতে মুহাম্মাদী ত্যাগ করার কারনে দূর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেষ' ইহা মুসলমানদের অপবি* বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে তিনি দাঈকে কি কি খুণে তান্মিত হ'তে হবে তা উল্মেখ্খ করে বিদায় গ্বহণ করেন।

## মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা)

মহান জাল্মাহ পাকের প্রশংসা ও খকর্রিয়া আদায়ের পর তিনি পূর্ব নির্ধরিিত ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্মাহ’ বিষয়ে তাঁর


এটা নয় যে, একজন অমুসলিমকক সামনে পেয়ে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। বরং জিহাদ কথা, কলম এবং অন্ত্র এই তিনটির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। आজকে এখানে যে বক্তব্য রাখা হচ্ছু এটা ‘জিহাদ বিল্ লিসান’ বা কথার জিহাদ। অপরদিকে ‘জিহাদ বিল কলম’ বা লিথनीর জিহাদও চলছে। প্রয়োজনে আমাদেরকে অস্ত্রও ধারণ করতে হবে। মহান আল্মাহ তাঁর প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেন,

'হহ নবী (ছাঃ) आপনি সুমিনদেরকে জিशাদের জন্য উৎসাহিত কন্জনন’ (আনফাল ৬৫)।
জালোচ্য আয়াতে ‘ক্ধিতাল’ অর্ধ সশস্ত্র সংগ্থাম। প্রয়োজনে আমাদের প্রতিপস্ষকে পরাভূত করার জন্য আমাদেরকে অস্ত্র ধারণ করতে হবে।
মহানবী (ছাঃ) বলেন-

$$
\begin{aligned}
& \text { آمــركم بخخـمسن بـالجـمــاعـة والســمع والطـاعـة } \\
& \text { والهجـرة والجهاد فـي سبـيل اللَه }
\end{aligned}
$$

অর্থঃ "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিত়ে যাচ্ছি (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) आমীরের আদেশ শ্রবণ কর্রা (৩) ঢাঁর আনুগত্য• করা (8) হিজরত ‘করা ও (৫) আद्লাহ्র রাস্তায় জিহাদ কর্গা’ (আহ्মাদ, তির্মমিী, মিশকাত ‘ইমারত’ অধ্যায় হা/৩৬৯8)।
আলোচ্য হাদীছে পৗচটি কাজের কथা বলা হয়েছে। যার মধ্যে ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্মাহ’ উল্মেখযোগ্য।
তিনি অত্যন্ত দूঃ* প্রকাশ করে বলেন, আজকে আমরা ইসলামের নামে নানা রকম অনৈসলামী কাজে লিপ্ত। অথচ দাওয়াত ও জিহাদের দায্রিত্ থেকে আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি। সত্যিকার ভাবে কোন দায়িত্ পালন কর্নতে চাচ্ছি ना।

আল্মামা ইকবাল বলেছেন 'যার অন্তর মরে গেছে সেটাতো অন্তরই নয়, তাকে मিয়ে কোন কাজ হ'তে পারেনা।'
তিনি বলেন, কুর্র 3 সুন্নাহ্র আলোচনার্র মাধ্যমে আমাদের্র দীলকে যিন্দা করতে হবে। আমরা যারা আজকে এই ইজত্মায় অংশ গ্রহণ করেছি তাদেরকে দৃঢ় শপথ গ্গহ করততে হবে যে, সত্যিকার মুমিন হিসাবে দায়িত্ পালनের জন্য আমরা মাঠঠ ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ব। শিরক ৫ বিम আতের বির্গুদ্ধে আমাদের দুর্বার আক্গোলন চালিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন র্কমের কুসংষ্কারের সয়লাব মুসলিম মিল্মাতের বুকে চলছে। এই কুসংস্কারের বিত্রুক্ধে

আমাদেরকে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে।
পরিশেষে তিনি উপস্থিত জনসমুদ্রকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে দাওয়াত ও
 উপসংহার টানেন।

## অধ্যক্ষ आক্ৰছ ছামাদ (কুমিল্লা)

অन্যতম প্রবীন আলেম তাওহীদ ট্রাস্ট-এর সৌজন্যে প্রকাশিত বোখারী শরীফ ১ম খ<eর্র অনুবাদক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্মা) আল্মাহ্র শানে হাম্দ ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দক্রদদ পাঠের পর বলেন, দুর্ভাগ্য আজ আমি আপনাদের সম্মুণে বেশী কিছূ বলতে পারব নাহঠাৎ অসুস্থতার কারণে। তবুও আজকের এই দিনে অগণিত জনতার সম্মুথে যে হাযির হ’তে পেরেছি এর জন্য মহান আল্মাহ্র ঔকরিয়া আদায় করছি। তিনি বলেন, মহান কার্রুণিকের অপার অনুগ্রহে ইতিমধ্যে ছহীহ বোچারী শরীফের মোট ৩০ পারার মধ্যে ১ম তিন পারা নিয়ে দশ キশেরে ১ম ঋ আপনাদের হাতে প্ৗৗছে দিতে পেরেছি এবং ২য়: অબ অতি সত্বর প্রকাশিত হ'তে यাত্ছে। যাতে করে একে এক্ এর সবশলো খড্ডের্ন কাজ শেষ করে যেতে পারি, সে তাওखীক आন্মাহ পাক যেন আমাকে প্রদান করেন সেজ্যু সকলে দো'আ করবেন। তিনি ইজত্যো সফল হৌক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তাঁর সংক্ষিন্ত বক্তব্য শেষ করেন।

## আা্দুর রউষ্ম (খুলনা)

হাম্দ ও ছানার মাধ্যমে তিনি চাঁর বক্তব্যের তड সূচনা করেন। অতঃপর বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত 'মাদরাসা শিי্মা ব্যবস্থার পার্থক্য তথা আহলেহাদীছ মাদরাসা বनাম অन्যान्य মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা’ বিষয়ে তাঁ়़ জ্ঞানগর্ভ বক্জব্য উপস্থাপন করেন। তিনি 'মুক্ষাদ্দামা মিশকাতে’র উদ্ধৃতি मিয়ে বলেন, মাদরাসার ফাযেল ক্লাশে 'মক্ধাদ্দামা মিশকাত’ পড়ানো হয়। যেখানে হাদীছ গহপের মূলনীতি উল্লেখ পূর্বক বলা হয়েছে-
"হে ছাত্র! ছুমি জেনে রাথো এই পৃথিবীতে যত লিখিত হাদীছের কিতাব পাবে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব, যে কিতাবের হাদীছকে সর্বপ্রथমেই মানতে হবে সেটা হচ্ছে ছহীহ আল-বুঋারী। এই বুখারী শরীফ ৭ত বিফদ্ধ কিতাব যে, এই কিতাবকে মুহাক্দেছীনে কের্রাম আল্মাহ্র কিতাবের পরে সবচেয়ে বিe্দ হাদীছের কিতাব বরে উল্মেখ কর্রেছেন। জার ছহীহ বুখারীর পর ছহীহ মুসলিমের স্থান। বুখার্রী ও মুসলিম শরীফে যৌথভাবে যে হাদীছ পাওয়া যাবে সেই হাদীছ হচ্ছে 'মুত্তাফাক্ আলাইহ'। আর এই 'মুষ্তাফাক্ আলাইহ' হাদীছের মান হচ্ছে সকন হাদীছের উর্ক্ধে। অর্ধাe

সর্বপ্রথম 'মুख্তাফাক্দ আলাইহ' -এর হাদীছ মানতে হবে।
এই মূলनीতি পাঠ করা সর্ত্বেও বাংলাদুশের আলেম সম্প্রদায় তা মানছেন না। ছহীহ বুখার্রী" "ছूহীহ মুসলিম শরীফকে তারা অগ্যাধিকার দিচ্ছেন না। এ বিষয়ে তিনি বেশ কিছ্র উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ছালাতে পায়ের সাথ্থ পা মিলানো, ইমামের পিছনে সূরা ফাত্হেহ পাঠ করা ‘আমীন’ সশব্দে বলা, র্রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা ইত্যাদি অসংখ্য মাসআলা আছে यা ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। অথচ তারা এणুলো অবজ্ঞাভরে অমান্য করে চলেছেন। ফলে একজন ছাত্র তাদের শিক্ষায় শিপ্মিত হয়েও পবিত্র কুরআন ও ছইীহ হাদীছের আমল থেকে দূরে সরে থাকে। প্রচলিত মাদরাসা শিক্সায় শিক্মিত একজন ছাত্রের সম্মুখে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কেন সে তা বাস্তবে প্রতিফনিত করতে পারছে না? এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ঐ সকল মাদরাসায় হাদীছ পড়ানোর বহ্হ পূর্বে থেকে ছাত্রদেরকে মাयহাবী ফিক্হের্র কিতাব পড়ানো হয়। ফলে পরবর্তীতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্রেও তারা তা মানতে অপারগ থেকে যায়।
পঙ্ষান্তরে আহলেহাদীছ মাদরাসা সমূহে প্রথম থেকেই ছেলেদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিস্ষা প্রদান করা হয়। ফলে কুরআন ও হাদীছ মানতে ঐ ছেলে কখনো কৃঠাবোধ করে না।
পরিশেষে বাংলাদেশের মাদরাসা সমূহে কুরজান ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন করে শিক্ষা প্রদানের জ্রোর দাবী জানিয়ে তিনি চাঁর বজ্জব্যের পরিসমাশ্তি ঘটান।

## আব্দুস সাত্তার ত্রিশানী (মোমেনশাহী)

হামৃদ $ও$ ছানার পর তিনি অত্যত্ত ত্রুত্দপূর্ণ বিষয় ‘বিদ'আতে'র উপরে তাঁর ভাষণ পেশ করেন। তিনি বলেন, আল্মাহপাক এরশাদ করেছেন-

'তোমাদের প্রতিপালকের পদ্ষ থেকে তোমাদের কাছে যে অহি অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তারই অনুসরণ কর। সাবধান! এ ব্যতীত অन্য কোন অলী आউলিয়ার বা কোন পীর পুরোহিতের অনুসরণ করো না’।
তিनি বলেন, অহি ২ প্রকার্ন (১) অহিয়ে মাতলু। যেমন জাল-কুর্রান। (২) অহিয়ে গায়রে মাতলু। যেমন হাদীছ।

আলোচ্য আয়াতে এ দু'টির দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ কর।
মাহননবী (ছাঃ) বলেছেন,
فـان خـيـرا الحديـث كتـاب الله وخـيـر الهـدى هدى مـــــــــد ملى اللـه عـليــه وســم وشــــر الاامـــور مـحدثاتها فـإن كل مـحـدثة بـدعة وكل بـدعة ضـلالة ركل ضالالة فـى النار 'সর্বোত্তম বাণী হ'ল আল্মাহ্র কিতাব, ও সর্বোত্তম হেদায়াত হ'ল বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে ইসলামে নতুনত্বের আবিষ্ষার, আর ম্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ'আত। প্রত্যেকটি বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেকটি । ভ্রষ্টতার পরিনাম হচ্ছে জাহান্নাম' (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।
তিনি উপস্থিত জনতাকে উদ্লেশ্য করে বলেন, আপনারা नিষয়ই অবগত আছেন যে, বিদায় হজ্জের দিন आল্মাহ পাক नিম্নোক্ত. আয়াতের মাধ্যমে ট্ঘীনকে পরিপূর্ণ করে দিলেন-


অর্ধঃ "আজকের দিনে আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের উপরে আমার নে‘মতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্মীন হিসাবে মনোনীত করলাম’।
তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তার নবীর মাধ্যমে দ্মীন ইসলামকে পৃর্ণাগ করে দিলেন। কাজ্জেই এর. পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকততে পারে না।

মহানবী (ছাঃ) বলেন-

" ামি তোমাদের নিকট দু’টি জিনিস রেখে গোলাম। যত্িিন তোমরা এই দু’টিকে আকড়ে ধরে রাখবে ততদিন তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। একটি হ'ম্ন আল্মাহ্র কিতাব আব্র অন্যটি হ’ল্ন তাঁর্র নবীর সুন্নাত’ (মুয়াত্ত্ব)।
মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, আমার উম্ের মধ্যে ৭৩ টি দল হবে। সব দলই জাহান্নামে যাবে। অকটি দল ব্যতীত, যার উপরে আমি $৪$ আমার ছাহাবীগণ রয়েছি' (আহমাদ, আবুদাউদ)।

এই হাদীছের দিকে ইংগিত করে তিনি বলেন, এই হাদীছ প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা বলে থাকেন। কিন্তু কেউ গভীর ভাবে চিত্তা করে দেখেন না। তিনি বলেন, নবী মুহামাদুর রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) -এর ঢরীকা ব্যতীত যত তরীকা পৃথিবীতে आবিষ্ষার হবে সব বিদ আতী তরীকা হবে।

রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,
مـن أحدث فـي أمـرنا هذا مـا ليـس مـنه فهو ردـ 'যে কোন ব্যক্তি আমার এই শরীয়তে নতুনত্রের আবিষ্কার করবে, যা এর মধ্যে নেই, সেটা প্রত্যাখ্যাত’ (বুখারী, মুসলিম)।

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র এরশাদ করেন,
'আমার পরে যারা জীবিত থাকবে তারা বহ এখতেলাফ দেখতে পাবে, তখন তোমাদের উচিত হবে আমার সুন্নাত আর আমার হেদায়াত প্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাতকে মयবুত করে ধরা’ (আহমাদ, তির্নমিযী, আবুদাউদ)।
তিনি বলেন, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত রাসূলের সুন্নাত আর খলীফারদের সুন্নাত আলাদা নয়।
বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, আমাদের সামনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্রেও আজ্জ আমরা শিরক ও বিদ'আতের মধ্যে নিমষ্জিত আছি। আমরা সঠিক পথ থেকে বিল্রান্ত হচ্ছি। পারলৌকিক মুক্তির স্বার্থে আমাদেরকে এসব পরিহার করেে সঠিক পথে ফিরে আসা উচিত।

## আব্দুর্গ রাय্যাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী)

প্রখ্যাত বাগী, বিশিষ্ট আলেম, নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী অস-সালাফীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আাব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ ‘রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ’ বিষয়ের উপর বক্তব্যের ওব্রুতে আল্মাহ্র শানে হামূদ ও রাসূল (ছাঃ) -এর উপর্র দক্রদ পেশ করেন। অতঃপর বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্মাহ পাক এরশাদ করেছেন, ‘রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিমেষ করেছেন, তা বর্জন কর’ (হাশর ৭)। তিনি উদাহরণ স্বক্রপ আমাদের সমাজে প্রচলিত কততুলি প্রথা সম্পর্কে বলেন। যেমন রামাযানের সাহারী খাওয়ার জন্য ঢোল পিটানো, বেল বাজানো, পটকা ফুটানো, সাইরেন বাজানো, উচ্চৈঃস্বরে গান গেয়ে দল বেঁষে রাস্তায় ঘোরা ইত্যাদি এবং মাসের শেষে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে পয়সা আদায় করা প্রভৃতি কাজকর্ম নিঃসন্দেহে বিদ'আত यা রাসূলের (ছাঃ) योমানায় ছিল ना। রাসৃলের (ছাঃ) यামানায় কেবলমাত্র সাহারী ও তাহাজ্জুদের আযানের প্রচলন ছিল। आমাদেরকেও ঢাই-ই করতে হবে। তার বেশী নয়। তিনি আরো কিছ্র ঊদাহরণ পেশ করেন এবং অবশেযে বলেন, আমাদেরকে পরকালে মুক্তি পেতে হ'লে রাসূলের (ছাঃ)

সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং ধর্মের নামে প্রচলিত বিষয়গুি তদন্ত করে কেবলমাত্র নির্ভেজালটুকুর অনুসরণ করতে হবে। যেমন করে আমরা মাছ খাওয়ার সময় সতর্কতার সাথে কাঁটাল্লি বাদ দিয়ে ভাল অংশটুকু থেয়ে থাকি।

## মাওলানা ছফিউল্লাহ (<ুমিল্লা)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কুমিল্মা জেলা সভাপতি, বিশিষ্ট আলেম ও সংগঠক মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ ঢাবলীগী ইজতেমা’৯৮-তে ‘দ্বীন প্রতিষ্ঠায়
 শানে হামদ ও রাসূল (ছাঃ) -बর উপর দর্দদ পেশ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্যে আল্মাহ রাব্বুল আলামীন যুগ্গে যুগে आম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট বিশেষ করে শেষ নবী মুহাল্মাদ (ছাঃ) -এর निকটে যে অহি পাঠিয়েছেন, সেই অহি প্রদত্ত জীবনাদর্শকেই আমরা ‘দ্বীন’ বनে বুঝে থাকি। কোন মানুষের কধ্পিত ইজম, মাयহাব বা মতবাদকে দ্বীন বলা হয় না। छ্টীন বলতে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অহিকেই গ্রহণ করতে হবে। আর এই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হ’লে প্রত্যেককে অবশ্য জামা‘আতবদ্ধ হ’তে হবে। আর জামা‘আতে থাকবেন একজন আমীর বা নেতা। প্রত্যেককে আমীরের নেতৃত্৭ মেনে চলতে হবে। তা নাহলে দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
তিনি বলেন, এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কোন জামা‘আত ভুক্ত হবেন । তিনি বলেন আমাদেরকে ঐ জামাআাত ভুক্ত হ'তে হবে, বে জামাআত আমাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকে। যে জামা‘আত বাতিলের সাথ্থে মুহূর্তের জন্যও আপোষ করে না। তিनि বলেन, 'আহ্নেহাদীছ আन्দোলন বাংলাদেশ’ সেই জামা‘আত হওয়ার দাবীদার। কেননা এই জামা‘আতই এক্যাত্র জামা‘আত যারা সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্যক্তি ও সমাজকে অহি-র আলোকে গড়ে তুলতে চায় এবং अरि ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সর্বাম্মক প্রচেচ্টা চালিয়ে যেতে চায়।

## মাওनানা আক্ষুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা)

আল্মাহ্র শানে হাম্দ ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দব্রদ পেশ করার পর বিশিষ্ট বক্তা মাওলানা আবুছ ছামাদ তাবলীগী দ্বীন এবং উহার তুর্ণুত্দ’ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামের দাওয়াত দেয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্य। অতীতে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী-রাসৃল এই দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে গেছছেন। আমাদের শেষ নবী (ছাঃ) ও সে কাজ্জ করে গেছ্ছেন এবং আমাদেরকে দাওয়াতী কাজের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, দ্মীনের দাজয়াত দিতে গেলে অनেক বাধা আসতে পারে, সীমাহীন নির্যাতন সহ্য করতে হতে পারে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন নমর্রদকে দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন তখন তাকেও নির্यাতিত হ’তে হয়েছিল। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) যখন তাঁর্র

কওমকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তখ্ তারা বলেছিল, আমাদের পূর্বপুর্রুষরা কি কম বুঝত? আমরা তাদেরই অনুসরণ করব।
তিনি বলেন, বর্তমানেও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিতত গেলে অনেকে বলেন, আমাদের বাপ-দাদারা, বড় বড় আলেমরা কি কম জানেন? তিনি কাদিয়ানীদের কথা উল্মেষ করে বনেন, এ বাতিল দলটি ইহृদী, খঁষ্টানদের চক্রান্তে এতদূর বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাদের বিক্রুদ্ধে আমাদের্রেে সোচ্চার হ'তে হবে। এর জন্য আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হ'তে হরে।

## মাওলানা রন্চম জালী (রাজশাযী)

‘ক্দিয়ামত ও জান্নাতের বিবরণ’- বিষয়ের উপর বক্তব্যের তত্রুতে তিনি আল্মাহ্র শানে হাম্দ ও রাসূন (ছাঃ)-এর উপর দর্রদ পেশ করেন। অতঃপর ক্ধিয়ামতের দিনের বিভীষিকাময় ভয়ংকর অবস্থা কুরজান ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্ঘারা বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আন্মাহ আপনার আমার জন্য জান্নাতকে নানা বৃক্ষ-লতা, ফল-মুল, স্রোতঃস্বিনী ও নহর ঘ্ঘারা এবং সেবা পাওয়ার জন্য হুর, হিরা, মনি-মুষ্টা খচিত ঘর-বাড়ী প্রভৃতি নেয়ামত দ্মারা সজ্জিত করে রেখেছেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন আমনে ছালেহ। আমন यদি বিখদ্ধ না হয় তবে জান্নাতের আশা করা নিরাশারই শামিল। কাজেই পারলৌকিক মুক্তির স্বার্থে আমাদেরকে নিবিষ্ঠ মনে আমলে ছালেহ করতে হবে।

## ক্বারী গোলাম মোস্তষা (ঢাকা)

মাসনূন ঋুeবার পর তিনি পবিত্র ক্রআনের নিম্নোক্ত সূরায়ে আলে ইমরান ১০৪-১০৫ আয়াত উল্মেখ করেন।

অনুবাদः 'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সeকর্মের প্রতি, नির্দেশ দিবে ভাল্গ কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ’ল সফলকাম । তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা করছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব’ ।
তিনি বলেন, আজ आমাদের মাঝে কুরূান ও হাদীছ थাকা সত্ত্বেও আমরা বিভ্ন্ন পথে পরিচালিত হচ্ছি। সারা পৃথিবী জুড়ে यथन মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে তখন জামরা মুসল্মানরাই এক হ’ঢে পারছি না। মুসनমানরাই একে অপরের বিব্রপ্ধে ষড়যন্ত্র কর্রছি। মুসলমানদের একতা নষ্ট করার জন্য যথন সার্রা বিশ্ব জুড়ে চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে, তখন আমাদেরকে বিচ্ছ্নি থাকলে চলবে না। আমাদেরকে একতাবদ্ধ হ"ঢে হরে।
তিनि বলেन, মুসলমানদের ঐতিহ্য হ'न দাওয়াত ও জিহাদ। অথ্ মুসলমানরা তাদের ঐ্রতিহ্য ভুলে গিয়ে মোমবাতি ও আগরবাতি নিয়ে মাযারে ছ্টছ, পীর ছাহেবের দরবারে ছूঁটছে। তিনি বলেন, ামাদের হারানো

## ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

পরিশেষে তিনি কুরুআন ও হাদীছের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

## মোশাব্ররফ হোসাইন আাকন্দ (ঢাকা)

যথারীতি ঋুৎবা পাঠের পর নির্ধারিত 'পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে জীবন গঠন’ শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্ত্য্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার গায়়ের জামা যত বড় কিংবা মাথার পাগড়ী যত লম্বা इউক ना কেন, তার তাসবীহ-তাহলীল মুরাকাবা-মুশাহাদা যত বেশীই হউক না, কেন সে বুযূর্গ তো দূরের কथা সে আদৌ মুসলমান কি-না সন্দেহ। কারণ ঐ ব্যক্তি কুর্নজান ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করেনি।
তিনি বলেন, আমাদের দেশে মৌখিক ভাবে কুরআন ও হাদীছছর প্রাধান্য মেনে নেয়া হলেও আামলের ক্ষেত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। মাযহাবী স্বার্থে সুকৌশলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে এড়িয়ে চলা হয়। তিनि বলেন, দলীয় দৃষ্টিভগি নিয়ে নয় বরং পারলৌকিক মুক্তির স্বার্থে আল্মাহ্র সন্ত্রিষ্টির জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতে হবে।
তিनি এদেশে প্রচলিত কিছু হাদীছ বিরোধী আমলের উদাহরণ উপস্থাপন করতে গিয়ে ‘হিলা’ প্রথার উল্লেখ করে বनেন, আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে এই প্রথা প্রচলিত। यা পবিত্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। মহানবী (ছঃ) এইক্রপ হিলাকারী পুর্পষ ও হিলাকারিনী নারীর প্রতি না'নত করেছেন।
পরিশেষে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর निরপেক্ষভাবে আমল করার্গ জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে তার বক্ত্য শেষ করেন।

## আবদুল্লাহিল বাকী (সাতশ্ষীরা)

সাতক্ষীরার বিশিষ্ট বাগীী মৌলবী আব্দুল্মাহিল বাকী ঢাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণের তরুতে হামদ ও ছানার পরে বলেন, এবারে সর্ব প্রথম তাবলীগী ইজতেমায় অসে আহলেহাদীছ आন্দোলনের পাক্ম এই অভূতপূর্ব জনসমর্থন দেখে আমি अভিতূত হয়েছি। যে নেতৃত্দের মাধ্যমে এই ব্যাপক গণজাগরণ সষ্ভব হয়েছে, আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ভাবে স্বাগতঃ জানাই। তিনি ’াদীছ প্রতিযোগিতা'য় ১৩ বছরের নীচে সোনামণিদের অংশ গ্রহন ও মঞ্টে চাদের সুন্দর 'সংলাপ' অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করে বলেন, একটি বিল্ডি? গড়তে গেলে যেমন প্রথমে ভিত, পরে দেওয়াল ও তার পরে ছাদ দিতে হয়। ঠিক তেমনি একটি সমাজ গড়তে গেলে প্রথমে সোনামণি, পরে তক্সণ ও যুবক শ্রেণী ও তার পরে বয়ঙ্কদের একই লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ করতে হয়।
'আহলেহাদীছ আন্দোল্লন বাংলাদেশ' সেই সুদूর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে র্রিযে চলেছে দেখে আমি আন্তরিক ভাবে आনন্দিত। তাঁর সংক্ষিষ্ঠ ওজস্বিনী বক্তুতার সময় সমস্ত প্যাত্ডেন মুহ্মুহ্ম তাকবীর ধ্ধিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

## লিহাবূদীন সুন্নী (গাইবাकা)

হামিদ ও ছানার পর তিনি নির্ধারিত দরসে কুরআন পেশ করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা শূরা-র ৩৬-৩৯ নং আয়াত পেশ করেন-

অনুবাদঃ ত্তামাদেরকে যা কিছ্র দেওয়া হয়েছে ঢা পার্থিব জগতের নগন্য ভোগ সামগ্গী মাত্র। আর আল্মাহ তাআলার নিকট यা রয়েছে তা অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী। (এই নেয়ামত তাদের জন্য) যারা বিষ্বাস স্থাপন করে ও আপন পালনকর্তার উপর ভরসা করে। যারা মহাপাপ এ অশ্লীল কার্य থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্তিত হয়েও ঋমা করে। যারা তাদের পালনকর্তার ডাকে সাড়া দেয় ও ছালাত আদায় করে। যারা পরস্পরে পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং आমি তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি তা হ'তে ব্যয় করে’। যারা আক্রান্ত হ’লে প্রতিশোধ গহণ করে’ (শূরা ৩৬,৩৭,৩৮)।
তিনি সমবেত বিশাল জনতাকে সম্বোধন করে বলেন, কুরআন ও হাদীছের বাণী বাস্তবায়ন করনে অল্প সংখ্যক মানুষও আল্লাহ্র রহমতে বিজয় লাভ করবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ২ কোটি আহলেহাদীছ রয়েছে। এই ২কোটি
 বাস্তবায়ন করে, তবে এদেশ একদিন পবিত্র কুরআান ও ছহীহ হাদীছ সুনयায়ী পরিচালিত হবে ইনশাআল্মাহ।
তিনি বলেন, আমরা আজ পার্থিব জীবন নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। आমরা যেন পারলৌকিক জীবन ভুলতে বসেছি। মনে হয় এই দুনিয়াকেই আมরা চিরস্থায়ী আবাসস্থল ষরে নিয়েছি। অথচ উচিত ছিল স্বল্প সময়ের এই পার্থিব জীবনকে নগন্য মনে করে পরকালকে প্রাধান্য দেয়া।
তিनि বলেন, বাংনাদেশে ইসनাম পরাজ্রিত। কারণ ইসলামী আইন ৪ শাসন এ দেশে চালু নেই। এ দেশে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য আমাদেরকে দাఆয়াত ఆ জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। জামাআতী যিন্দেগী যাপনের মাধ্যমে যেকোন অন্যায়ের মোকাবেলা করতে হবে। ধর্মদ্রোহিতাকে প্রতিরোধ করতে হবে। ইসলাম বিরোধী কার্यকলাপকে কঠোর হস্ঠে প্রতিহত করতে হবে।
তিनि বলেন, ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ অদেশের পথহারা মানুষকে সঠিক পথ্রে সম্ধান দেয়। এ আন্দোলন फমতাসীन ఆ ক্মমতাহারা সকলকে কুরান ఆ ছरोश হাদীছের পথে আমুল পরিবর্তন করতে চায়।
পরিশেষে তিনি স্বক্পকালীন এই দूনিয়ার জন্য পরকালকে না হারিয়ে সকলকে আথেরাতমুখী इওয়ার आহবান জানিয়ে ঢার বক্তব্য শেষ করেন।

## আলমগীর হ্রেসাইন (সিরাজগঞ্)

অধ্যপক আলমগীর হোসাইন 'যাকাত ও তার ৫রুত্ণ’ বিষয়ের' উপর অত্যন্ত দলীলভ্তিত্তিক णুর্তুগূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।
তিনি বলেন, 'যাকাত' শক্কের অর্ধ প্রবৃদ্ধি লাভ, পবির্রতা অর্জন ইত্যাদি। কাজেই যাকাত প্রদান করলে বাহ্যিকভাবে সম্পদের ঘাটতি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পদের প্রবৃদ্ধিই घটে थাকে। পবিত্র কুরআন মজীদের অসংথ্য স্তানে আল্মাহপাক ‘যাকাত’-এর নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, আমরা অন্যেই 'যাকাত' সম্পক্কে অবগত আছি।
 'যাকাত' ইচ্ছামত ক্কিছ্র দিলেই হয়ে যাবে। আল্লাহ প্রদত বিধান অনুযায়ী নের্ছী পরিমাণ সম্পদের আমরা 'যাকাত' অনেকেই প্রদান করি না।

আল্মাহ বলেন, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথ্থ মিশিয়ে দিয়োনা এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন কর না। ছালাত আদায় কর, যাকাত প্রদান কর এবং ছালাতে অবনত হও তাদের সাথ্, যারা অবনত হয়’ (বাক্দারাহ ৪২-৪৩)।
তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে ‘ছালাত’ ও ‘যাকাত’-এর কথা এক সগ্গে উল্মেখ করা হয়েছে। কাজেই তধু ছালাত আদায় কর্নলে চলবে না। আমাদের পরকানকে সুখময় করতে চাইলে আমাদেরকে নেছাব পরিমাণ সম্পদের যাকাতও প্রদান করতে হবে।
তিনি পবিত্র কূরआনের সূরা বাক্ারাহ ২০৮ নং আয়াত উল্লেখ করেন-

অনুবাদঃ 'रে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলাম্ প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশিতর্রপপে সে তোমাদের শক্র’ ।

এ आয়াতের ব্যাথ্যায় তিনি বলেন, আমরা জানি যে, ইসলামের ন্তষ্ভ পাচটটি। কলেমা, ছালাত, यাকাত, इজ্জ ৫ ছিয়াম। আমাদেরকে এর সব ক’টিই মেনে চলতে হবে। অन্যथায় ইসলাম পব্নিপূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হఆয্যার দাবী অযৌক্তিক হবে। যারা ইসলামের কিছ্গ মানবে আর কিছু ছাড়বে তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিক়ে তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উর্লেখ্寸 করেন, 'তবে কি তোমরা গఁ্হের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এক্পপ করে পার্থ্বি জীবন্ন দূর্গতি ছাড় তাদের আর কোন পথ নেই। কিয়ামতের দিন ঢাদেঙ

বক্তব্যের শেষাংশে তিনি যারা ‘যাকাত’ আদায় করে না তাদের পরিণতি সম্পক্কে আলোকপাত করতে গিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত তুলে ধরেন-
অনুবাদঃ 'আর যারা স্বর্ণ ও ক্রপা জ্যা করে রাথে এবং তা ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আयाবের সুসংবাদ তनিธ!

দিন। সেদিন জাহান্মামের আখুনে তা উব্তণ্ত করা হবে রবং এর দ্বারা তাদের ললাট পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ष করা হবে। （সে দিন বলা হবে）এঋলো যা তোমরা নিজ্রেরের खন্য জমা করর রেঝৈছিলে，এক্ষণে জমা করে রাখার জাস্বাদ গ্রহণ কর’（অওবাহ ৩৪－৩৫）।
মহানবী（ছাঃ）বলেন，যাদেরকে আল্মাহ সম্পদ প্রদান করেছেন，অথচ সে তার ‘যাকাত’ আদায় করে না，এই মাল ক্ধিয়ামতের দিন তাদের জন্য একটি বিষধর সাপে পরিণত হবে। এই সাপ তার গলা পেঁচিয়ে ধরবে। ঐ ব্যক্কিকে কামড়াতে থাকবে আর বলবে，আমি তোমার সপ্চিত সম্পদ，যে সম্পদের তুমি ‘যাকাত’ আদায় করনি’।
সবশেষে তিনি যাকাতের খাত সমূহ আলোচনা করেন এবং সকলকে＇যাকাত’ প্রদানে সচেতন হওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে তাঁর বক্ুব্য শেষ করেন।

## আব্যুর্য র্রীী（বাগেরহাট）

মাসন্ন খোৎবার পর্র তিনি বলেন，সীরাতে মুস্তাকীম হচ্ছ্ছ একটিই। সেটি रচ্ছে আল্মাহ প্রদত্ত ও রাসূল（ছাঃ）প্রদর্শিত পশ্ব। এ পঞ্ষেই যুক্জির এক্যত্ত নিশয়তা। তিनি বলেन， আমরা সকলেই সঠিক পথ্ব প্রাপ্তির আশা কর্রে থাকি। কিন্তু পরিতাপের্র বিষয় इ＇ল，আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথ ও মতকে সঠিক ও निর্ডূল হিসাাবে ধর্রে নিয়েছি। আমরা মনে কর্রে নিচ়়ছি এ পথ্থেই মুক্তি। এ পথ্ট জান্নাতের পথ，এ পথেই শান্তি আছে। কিন্তু কখনোই তলিয়ে দেখিনি সঠিক পब কোনটি।
জাল্লাহ বলেন，＇হে ঈমানদারগণ！তোমরা আল্মাহ এবং তার ব্রাসূলের অনুসরণ কর’। অথচ আমরা এ পথ থেকে বহু দূর্নে সরে গেছি। তিনি বজেন，মহানবী（ছাঃ）－কে মানতে হবে এ দাবী সকলের। কিস্টু প্রশ্ন হ＇ল্－তাকে কিভাবে মানতে হবে？এ খ্্নের্স উত্তরে তিনি বলেন，মহানবী（ছাঃ） যখন যা যেভাবে করেছেন，করতে বলেছেন এ্রবং সমর্থন করেছেন，আমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই তা করতে হবে। চবেই র্রাসূল্লের প্রকৃত অনুসরণ হবে। যদি কেউ কোন ক্＋ের্রে এর ব্যাতিক্র্ম করেন，সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে মহানবী（ছাঃ）এ বিষয়ে কম বুঝতেন।
এ প্রসজ্গে তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতাংশ ঊজ্মেষ করেন－
অनूবাদः＇आমি সব বিষয়কে বিস্ঠারিতভাবে বর্ণনা করেছি’ （বनो ইসরাঈল ১২）।
তিনি বজেন，आম্মাহ্র পল্ম থেকে সব বিষয় বিস্তারিত दर्षिত इৃওয়ার পর ক্小োন বিষয় অবশিষ্ট থাকতে পারে না।氏ামাদেরকে গবেষণা করে পবিত্র কুর্যআন ও ছহীহ হাদীছ ৫েকে সব ফায়ছালা বের করতে হবে।
তিनि বलেন，ধর্ম কোন পৈতৃক সম্পত্তি নয়। ধর্ম হ＇ল尺िখাসের নাম। আমাদের পূর্ব পুর্পুষরা यা করে গেছেন，

আমরা তাই করব এটা ধর্ম নয়। পুর্ব পুরুষরা ভুল করলে সেই ভুলটা আমরা দলীল হিসাবে সেনে নিব এটা ধর্মীয় বিশ্বাস হ＇তে পারে না।
পরিশেষে তিনি সকলকে সকল পথ ও মত ছেড়ে দিয়ে আল্মাহ প্রদত্ত ও রাসূল（ছাঃ）প্রদর্শিত পথের অনুসারী হওয়ার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

## আক্মুস সাত্তার（নওर্গা）

হাম্দ ও ছানার পর তিনি ‘জাহান্নামের বিবরণ’ শীর্ষক বিষয়ের উপর তার সুমধুর বক্তব্য পেশ করেন।
তিনি বলেন，এই পৃথিবীতে যারা নানা প্রকার অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় নিমগ্ন থাকে，আল্মাহপাকের নির্দেশ অনুযায়ী， তার দেওয়া বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে না， তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। পক্ষান্তরে যারা আল্মাহ প্রদত্ত निয়ম－নীতি তথা পবিত্র কুরআন ও ছशীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিচালিত করেন， তাদের জন্য রয়েছে চির সুখময় জান্নাত।
এ প্রসञে তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা ক্বার্রিআহ－র ৬－১১ নং আয়াত উল্লেখ করেন－
অनুবাদः＇অতএব যার নেকীর পাল্মা ভারী হবে，সে সুখী জীবন यাপন কর্বে，আর যার পাল্মা হালকা হবে，তার ठिকানা হবে হাবিয়া，（হে নবী）आপনি জানেন কি তা কি？ （তা হচ্চে）প্রজ্জ্ধিলিত অগ্নি’।
তিনি বলেন，জাহান্নামের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে মহানবী মুহাম্মাদ（ছাঃ）ব্যতীত সকল নবী রাসৃলগণই নিজেদের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবেন। মহানবী（ছাঃ）তাঁর উম্মতের জন্য প্রার্থনা করবেন। সেদিন মহানবী（ছাঃ）－এর সুপারিশ ব্যতীত आর কারো সুপারিশ গ্গহণীয় হবে না। কাজেই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হ＇ঢে আমাদেরকে আল্মাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।
তিनि পবিত্র কুরআন 3 ছহীহ হাদীছের आলোকে জাহান্নামের আকৃতি－প্রকৃতি ও জাহান্নামের শাস্তির বিভিন্ন বিবরণ প্রদানের পর সমবেত জনমণ্ণীকে উদ্শেশ্য করে বলেন，এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়
 गঠন। তিনি বলেন，আমাদের সংবিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমাদের ব্যজ্তিগত，পারিবারিক， সামাজিক，রাষ্ট্রীয় এবং आন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত করতে পারলেই আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। চার বক্তৃতার পরেই শেষদিন ফজরের আযান হয়।

দারুল ইফ্তা<br>হাদীছ ফাউজ্জেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৫8)ঃ ইফ্ততারী সম্যুণ্েে নিয়ে ইফ্তারের পৃর্বে হাত তুলে মুনাজাত করা যায় কি?

রেযাউল ইবনে নুরশাদ কম্পিউটার সাইঙ্গ বিভাগ<br>রাজশাহী বিষ্ববিদ্যালয়

উত্ত্রঃ ইফতারের সময় দোআ পাঠ করা সুন্নাত। আমর বিনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুন্মাহ (ছাঃ) বনেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের দোজা ফেরৎ দেওয়া হয় না। -ইবনু মাজাহ ১২৫ পৃঃ হাদীছটি বিঙ্গ; যাদুল মাআাদ ২য় অ৫৫২পৃঃ।
আlু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিন প্রকার লোকের দো'আ ফেরৎ দেఆয়া হয় না। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশার দোআআ। (২) ছায়েমের দোআ ইফ্তার করা পর্যন্ত (৩) মাयলূম্মের দোজ। -তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ১২৫ পৃঃ হাদীছ বিক্দ্দ; যাদুল মা‘আাদ ২য় \#৫ ৫২ পৃঃ। ইকতারী সামনে রেথে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দোজা করার কোন প্রমাণ নেই। ছায়েমগণ নিজেরা তাদের জানা দোআ সমূহ পড়বেন।
প্রশ্ন-(২/৫৫): সাহারী খাওয়ার পৃর্বে অথবা পরে স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হয় কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাবুপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী
উজ্জ্রঃ ‘রামাযান’ বা অन্য সময়ে সাহারী খাওয়ার পূর্বে অथবা পরে স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না। आয়েশা ও উণ্মে সালামা (রাঃ) বলেন, आল্মাহর রানূল (ছাঃ) নাপাক অবস্থায় সকাল করতেন এবং ছিয়াম পালন করততেন -বুখারী ১ম অ৩ ২৫৮ পৃঃ; মুসলিম ১ম অ৩ ৩৫৩ পৃঃ; তির্রমিযী ১৬৩ পৃঃ।
প্রশ্ন-(৩/৫৬): जামি একজন ফাযেল ক্pাসের ছাত্রী। ‘রামাयान’ মাসে ক্রুআন মজोদ থতম করার निয়ত করেহিলাম। অসুস্থতার কারণে নিয়ত পুরণ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় পিতা-মাতা বা ভাই-বোনের মাধ্যমে পড়ে নিলে হবে কি?

নারগিস ইসলাম জামালপুর মহিলা মাদরাসা

আমালপুর
উজ্জ্রঃ ছিয়াম ছাদকা, ইत্ঠেপফার ও হজ্জ, এক মুসলমান অनা মুসলমানের পক্ষ থেকে পালন করার শরর্গ বিধান

পাওয়া যায়। কিন্মু ছালাত ও কুরজান তেলাওয়াতের কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। কাজেই এইন্দপ ইবাদত শরীয়তে গ্রহণীয় নয়। -মাজমূ'জ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৪অ ৩০০ পৃঃ; মাজমূ'আা ফাতাওয়া জাব্দুল
 ক্বাया হिসাবে निয়তত পুরণ কর্পুন। ना পারলে आল্भাহ্র নিকটে কমা প্রার্থনা কর্পুন। তিনি বান্দার নিকটে সাধ্যের বাইরে কিচ্ম চান না।
প্রশ্ন-(8/৫৭)ঃ जামরা মৃত ব্যক্তির নামে মাওলানাদের মাধ্যমে ক্ররআন থতম করি এবং তাদেরকে খাওয়াই ও নयরানা দেই। এতে মৃত ব্যক্তির কোন ছাওয়াব হবে কি?
উब্ৰম্ মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ররআন তেলাওয়াত করা B ছানাত আদায় করা কুরজান ও ছহীহ সুন্नাহ ঘ্রারা প্রমাণিত নয়। কাজেই মৃত ব্যক্তির নামে নিজে কুরজান তেলাওয়াত করুক অথবা অন্য লোক দ্ঘারা করা হউক তা ‘বিদ ‘আত’ रবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বনেন, এক্রপ जাयन ইসলামী বিধাन নয়। -মাজমू আা ফাতাওয়া ২৪ *ও ৩০০ পৃঃ। মৃত ব্যক্কির নামে কুরজান তেলাওয়াত কর্木া বিদ‘আাত।-याদুল
 ৩৪২ পৃঃ; নায়নুল জাও্তৃার্গ 8 র্ব অ৩ ৯২ পৃঃ।
এদেশে প্রচলিত কুলখানি B চেহলাম বা চল্মিশার খানা অনুষ্ঠান সम্পূর্ণব্রপে বিদ‘আত़। অমनिভাবে কেউ মারা যাওয়ার পর লাশের নিকটে বা অনতিদূরে বসে কুর্রান তেলাওয়াত করার কোন প্রমাণ নেই। মৃত ব্যক্তি এসবের কিছুই জানতে পারেন না। তার্র আমলনামায় এসবের কিছ্ছ পৌছে না। অপচয় এবং ‘র্যিয়া’-র গোনাহ इ'তে মৃত ব্যক্তির ఆয়ার্রিছগণ অধিকাংশ ক্ষের্রেই বাঁচতে পারেন না। র্রাসূল (ছাঃ) B চার খनीফার জन্য কুলখানি ও চেহলামের ব্যবস্থা কখানোই ছিল না। অতএব অन্য ধর্ম্মে অনুকরণে আমাদের মধ্যে চালু হওয়া এইসব বিদ‘আত থেকে দ্রুত তఆবা করা উচিত।
প্রন্ন-(৫/৫৮)ঃ প৮র সাণ্থ যেনা করলেে তার বিধান কি?
জারীফুর রহহমান গামঃ চরকুড়া, জামতৈল কামার খ্দ সিরাজগ৷
 হবে। তবে হত্যা কর্রা যাবে না। -জারুদাউদ ২য় অ৫ ৬১৩ পৃঃ ‘পখর সাথে যেনা করা’ অধ্যায়; তিরমিযী ২য় অ৷ ২৬৯ পৃঃ।
ইবৰে আব্মাস (রাঃ) इ'তে অন্য এক বর্ণনায় অপকর্মকান্রী ব্যক্তি ও পওকে হত্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্দু বর্ণনাটি ছহীহ নয়। ইমাম আবুদাউদ ও ইমাম তিরমিযী হত্যা ना করার হাদীছকে বিত্দ বলেছেন।

প্রষ্ন-(৬/৫৯)৪ আমাদের দেশে তারাবীহর ছালাত র্যা

ঘালাতের পর পরই পড়া হয়ে থাকে। এটা কি সুন্নাত? তারাবীহর ছালাতের প্রকৃত সময় কখন?জানিয়ে বাধিত করবেন।

বনী আমীন তাবলীগ সম্পাদক মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

টও্রঃ তারাবীহর ছালাত এশার ছালাতের পর রাতের প্রধম ভাগে পড়ার কথা হাদীছে এসেছে। আবদুর রহমান ইবনে আবमুল কারী বলেন, একদা (১৪ হিজরীর রমাযান মাসের রাতে) আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্ত্রাবের সাথে মসজ্জিদে (নববীতে) গেলাম। অতঃপর লোকদের বিক্ষিপ্ড ভাবে দেখলাম। কেউ একা ছালাত আদায় করছে, কারো সাথে কিছ্ম লোক জামাআত কর়ছে। ঐ বিশিখ্ধন ভাবে দেণে ఆমর ফাক্রক (রাঃ) বললেন, আমি যদি সবাইকে এক ইমামের পিছনে জমা করে দেই তাহনে ঋুব ভাল হ"ত। তারপর তিনি দাঢ় পদঙ্ষপ নিলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা‘বের পিছনে জামা'আত করালেন। পরের রাতে তিনি आবার মসজিদে আসলেন এ্রবং সবাইকে একজন ক্দারীর পিছনে জামা"আতে ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, কি সুন্দর नতুন निয়ম এটা। তবে হা (শেষ রাতের তাহাজ্জুদের) যে ছালাত থেকে তোমরা তয়ে থাকতে, তা এই তারাবীহ থেকে উত্তম যা তোমরা এখন পড়ছ। তথন লোকেরা প্রথম রাতে তারাবীহ পড়তো। -বুখারী, মেশকাত, ১১৫ পৃঃ। অবশ্য প্রধম রাতে জামা'আতে তারাবীহ পড়া শেষরাতে একাকী তাহাষ্জুদ পড়ার চেট্যে উত্তম। -মির আত ২/২৩২ পৃঃ। হাদীছে রাতের প্রপ্ম ভাগে তারাবীহ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অन্য এক বর্ণনায় অর্ধ রাতে তারাবীহ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। -বুখারী ১ম ঋণ ২৬৯ পৃঃ। অপর বর্ণনায় এশার কিছ্য পরের প্রমাণ পাওয়া যায়।-মুসনাদে আহমাদ ৫ম चज q-b পৃः।
बभ্ন-(৭/৬০)ঃ হানাফী পরিবারে বিবাহ করা যাবে কি? বিবাহ পড়ান্নের নিয়ম কি? বিবাহের পর ছালাত পড়া ও বৌ-ভাত -এর অনুষ্ঠান কি জায়েय?

হাসান আনী
জামদহ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগ্গা
ট্টব্নঃ মুসলমান হিসাবে হানাফী পরিবারে বিবাহ করা যাবে। তবে শর্ত হ’ল বিদ জাত থেকে দূরে থাকতে হবে। यদি স্বামী বা স্বামীর পরিবারের চাপে আহলেহাদীছ মেয়েটি কোন শিব্রক বা বিদ'আত করতে বাধ্য হয়, তবে তার গোনাহ $ఆ$ পরকালীন শাস্তি মেয়ের সাথে তার দুनিয়াদার বাপ-ভাই বা অভিভাবকদেরও ভোগ করতে হবে।
বিবাহেন্র নিয়ম- (১) বিবাহের জন্য প্রথম ওয়ালী নির্ধারণ কব্রতে হবে। आাল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন 'ওয়ানী

ব্যতীত বিবাহ एয় না’। -তিরমিयী ১ম খ ২০৮ পৃঃ; আবুদাউদ ১ম অબ ২৯৪ পৃঃ।
(২) দুই জন মুমিন ও ন্যায়নিষ্ঠ পুর্রহষ অথবা দুইজন মহিলা ও একজন পুর্রুষ সাক্ষী থাকতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাঙ্কী ব্যতীত বিবাহ হয় না। -তিরমিयী ১ম খ ২১০ পৃঃ; নায়লুল आওত্বার ৬ষ্ঠ খ ১২৫ পৃঃ। ওয়ালী निজ্র অথ্ববা বিবাহ সম্পাদনকারী খুৎবা ও দूআ পাঠ করবেন।-তিরমিযী ১ম খও ২১০ পৃঃ; নায়লুল আওত্রার ৬ষ্ঠ चখ ১৩০ পৃঃ। ওয়ালী বিবাহের বৈঠকে বর ও কনের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের দুইজন সাক্ষী রেথে বরের সামনে প্রস্তাব পেশ করবেন ও তা কবুল করাবেন। একে অপরের প্রস্তাব ও কবুল তনবে! -ফিকহুস সুন্নাহ ২য় খ ৩০পৃঃ। বর ও কনের বৈঠক ভিন্নও হ'তে পারে। তথন ওয়ালী কনের প্রস্তাব বরের সামনে পেশ করবেন। -নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ चল্ভ ১৩২ পৃঃ।
বিবাহের শেষে ছালাত আদায় করা সুন্নাত নয় বরং দু‘আ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর ও কণের জন্য প্রত্যেকে নিম্নের দোআটি পড়বেন-

 'আল্মাহ আপনার জন্য ও আপনার উপরে বরকত দান ক<্পন এ্রবং আপনাদের দু’জনের মধ্যে মঙ্গলময় মিলন দান কব্পুন' (তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ ছহীহ) -নায়লুল আওত্রার ৭ম খ পৃঃ ৩০০। বিবাহ ও প্রথম মিলনের পর স্বামীর পদ্ষ হ'তে সন্ভব মত আয্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানোর ব্যাবস্থা করা সুন্নাত। যাকে ‘ওয়ালীমা’ বলা হয় (বৌ-ভাত নয়)। -বুখারী ২য় খબ ৭৭৬ পৃঃ।
‘বৌ-ভাত’ একটি হিন্দুয়ানী প্রথার নাম। যার অর্থ- হিন্দু বিবাহে বরের आষ্সীয়-স্বজন কর্তৃক নব বধুর দেওয়া অন্ন গহহর্দপ অনুষ্ঠান বিশেষ; পাকস্পর্শ (সংসদ্ বাঞালা অভিধান, কলিকাতা ১৯৯১ পঃ 8৬৮); নব বধুর ছোঁয়া অন্ন বরের আা্ঘীয়-স্বজন কর্ত্ক গহনের আচার বিশেষ; পাকস্পর (বাংলা অভিধান, ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৯২, পৃঃ १৫৭)।
মুসলমানেরা নব বধুর হাতের ছোঁয়া পাকস্পর্শ খেতে যায় না। বরং নব বিবাহিত মুসলমান স্বামী তার নব পরিণীতা ত্তীকে घরে আনার পর নতুন জীবনের যাত্রা 『ব্রুতে আল্মাহ্র Өকরিয়া আদায় করে ও আয়্ীীয়-স্বজনের দো আ চ্তে আনন্দের সাথে নিজের সাষ্যমত যে খানাপিনার ব্যবস্থা করে, তাকেই ‘ওয়ালীমা’ খানা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, या পালন করা সুন্নাত। ওয়ালীমার দাওয়াতে সুন্নাত মনে করে যোগদান করার নির্দেশ শরীয়তে অসেছে, উপহারের ডালি নিয়ে নয়।
সকল মুসলমানের জন্য হিন্দুদের অনুকরণে ‘বৌ-ভাত’ নামক বিদ‘আতী অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন-(৮/৬১): ঈদের ছালাতের নির্দিষ্ট সময় কখন? ৯টা বা ১০টার সময় ছালাত আদায়ের বিধান আছে কি?

## আব্দুল হাসিব

কাটাবাড়ীয়া, বঞড়া
উত্ট্যঃ জুনদুব (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) আমাদেরকে নিয়ে ‘ঈদूল ফিতরের’ ছালাত আদায় করলেন। তখন সূর্য দুই কাঠি উপরে ছিল এবং ঈদুল আयহা সূর্য এক কাঠি উপরে थাকাকালীন সময়ে আদায় করেন।-নায়নুল আওত্বার ৩য়

আবদুল্মাহ ইবনে বুসর একদা ‘ঈদूল ফিতর’ কিংবা ‘ঈদুল আयহা’ পড়তে বের হন। অতঃপর ইমাম সাহেব দেরী করায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন, এই সময়েই আমরা (আল্মাহ্র রাসৃলের (ছাঃ) যুগে) ছালাত আদায় করে ফারেগ হয়ে যেতাম। এটা ছিল ইশরাকের সময়। -আহমাদ, আবুদাউদ ১ম খঞ্১১১১ পৃঃ। আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদা আমর ইবনে হযমকে এক পত্রে লেখেন, তুমি ‘ঈদুল আযহা’ জলদী করে পড় এবং ঈদুল ফিতর দেরী কর। আর লোকদের নছীহত কর।-মিশকাত ১ম খফ ১২৭ পৃঃ। সুতরাং সব হাদীছ তুলো একক্রিত করলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর আনুমানিক দেড় ঘন্টার মধ্যে ‘ঈদুল আयহা’ এবং আড়াই ঘন্টার মধ্যে ‘ঈদুল ফিতর’ পড়া উচিত।
প্রশ্ন-(৯/৬২)ঃ ঈদে যে তাকবীর পাঠ করা হয়, যেমন "আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্মা-হ আল্মাহু আকবার আল্লাহ্ আকবার অলিল্লা-হিল হাম্দ’- এই তাকবীর কি সুন্নাত সম্মত?

## আা্্রল ఆয়াদূদ কাঁটা বাড়ীয়া, বঞ্ড়া

উত্তম্মঃ ‘ঈদুল আযহা’ শেষ কর্রে বাড়ী ফিরে ক্রুরাণী কারীর জন্য কুরবাণীর গোস্ত থাওয়া উত্তম হবে। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আল্মাহ্র রাসূল ঈদুল ফিৎরে না খেয়ে बের্প হ'তেন না, আর ঈদুল আযহাতে ছালাত শেষ না কর্রে থেতেন না।-তিরমিयী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত ১২৬ পৃঃ शा/3880।
মুসনাদে আহমাদ -এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি স্বীয় কুরবানীর গোস্ত হ’তে খেতেন’ ( (নায়ল 8/২8১। বায়হাক্বীর-র রেওয়ায়াতে আল্মাহ্র নবী প্রথমে কনিজা হ’তে খেতেন’ (মির‘আত ২/৩৩৮ পৃঃ)।
দীর্ঘ বিরততির পরে সকালে প্রথম থাওয়াকে আভিষানিক অর্থে ‘ইফতার’ বলা হয়। কিন্তু শারঈ পরিভাষায় ইফতার বলতে ছিয়াম শেষের ইফত্তার বুঝায়। ইবনু কুদামা বলেন, এই দিন খাওয়া দেরীতে করার তাৎপর্য এই যে, এইদিন কুরবানী করা ও সেখ্থান থেকে খাওয়াটাই সুন্নাত। অन্য একজন বিঘ্ঘান বলেন, দूই ঈদে দুই সময় রাসৃলের থাওয়ার তাৎপর্য হ'ল দু'ঈদের জনা नির্দিষ্ধ ছাদকা বের করা। যেমন- ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফিৎব্রার ছাদকা বের করা এবং ঔদূল আयহা শেশে কুরবানীর ছাদকা বের করা। আমীরুল ইয়ামানী বলেন, আল্লাহ यে কুরবানী করার তাওফীক্ব দান করেছেন, সেই নিয়ামতের ఆকরিয়া জানানোর জন্য সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোস্ত থেকেই থেতে হয়’। -মির‘আত ২/৩৩৮ পৃঃ; নায়লুল আওত্দার ‘ঈদায়়ে’ অষ্যায় 8/২8১-8৩ পঃ। অবশ্য শারীরিক অসুবিধা থাকন্গে ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে সাধারণ খাদ্য খাজয়া যাবে। এই দিন যাহা ক্রারানী করতে পারেন না তাদের জন্য সাধারণ থাওয়ায় কোন বাধা নেই।

ঊর্তর্রঃ উल্লেখিত শব্দ সমূহ দ্বারা ‘ঈদুল ফিতর’ ‘ঈদুল আयহা'তে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। আবদুল্মাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) উক্ত শব্গখলি সহকারে তাকবীর দিতেন। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা তাকবীর কোন্ দিন কোন সময় পর্যন্ত' অধ্যায় ২য় খলু ৭২ পৃঃ।
ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, অধিক সংখ্যক ছাহাবী হ'তে মারফ্ ভাবে উক্ত শব্দে তাকবীর প্রমাণিত আছে। -ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া ২8 খ ২২০ পৃঃ। ইবনুল ক্টাইয়িম বলেন, উক্ত শক্গে তাকবীরের হাদীছশ্তলি বিখ্ধ। -याদूल মা"আদ ১म चબ 88৯ পৃঃ; নায়লুল আওট্ধার ‘আইয়ামে তাশরীকে যিকর’ অধ্যায় ৩য় অ ৩১৬ পৃ; ফিকহ্হস সুন্নাহ ১ম キ ৩৭৫ পৃঃ "আদায়নের তাকবীর’ অষ্যায়।

প্ন-(১০/৬৫): কুরবানীর দিনে কুরবানীর পত্তে গোস্ত ছাড়া অন্য খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যাবে কি?

অাদ্দুল মতীন মেহেন্দীপুর,বজুড়া

## প্থহ্ন ब্রের্রণকান্রী

 ভাই-বোনদ্র প্রত - প্রশ্ন পৃথক ফুলঙ্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার इরফ্ে লিখে ইনভেলাপে পাঠাবেন ও নীচে প্রশ্নকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখবেন। - ২টির বেশী প্রশ্ন পাঠাবেন না। - প্রশ্ন অবশ্যই মান সম্পন্ন হ'চে হবে। ০ ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর পুনরায় প্রকাশ করা হয় না।
[^0]:    ইউনুস ১৫）।
     সত্য গোপন কব্রবে না（বাক্বারাহ 8২）।

[^1]:    
    ২. আাব নুসাইম ইসপাহাनी, মাজা-c্রোতুছ্ ছাহাবা J/088।
    
    

[^2]:     3801
    8, জান্গ ব্রাহীক্ د১৬।

[^3]:     জামা‘ত্তেন্ন হাতে বায্স＇আাত অহণ করে প্রকাশ্যে＇জাহলেহাদীম＇হন।

