

## প্রকাশক :


কাজ্লা, রাজ্জশাझী।



| مـجلة "التحريك" الشهرية علمية ألبيّا و دينية <br> رب زدنى علما <br>  رئيس التحريـر: د. هـحمد أسد الاله ألغالبب تصدرها حديـت فـاؤنديــن ينفلالديش |
| :---: |


Mothly AT-TAHREEK an extra-Ordinary Islamic research Joumal of Bangladesh directed to Salan Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba \& Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health \& Medicine 7. News : Home \& Abroad \& Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.



## Monthly AT-TAHRAEEK

Cheif Editor: Dr. Muhammad Asadullah AJ- Ghalib.
Editor: Muhammad Sakawat IIossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. $155 / 00$ \& Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) PO. SAPURA, RAJSHAH.
Ph \& Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

## 

## যোগায়েগঃ

निর্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহর্রীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড), পোঃ স্পুরা, রাজ্ষাईী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭२১) ৭৬১৩৭৮; সার্কুঃ ম্যানनজার মাবাইলঃ ০১৭-৯88৯১); কেন্দ্রীয় 'यूবসংঘ' অফিস ফোনः ৭৬১৭8ゝ।
সম্পাদ্কক মঞ্জীর সভাপতি
অোন ফ্যা木্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ঢাকাः



## হাদিয়া: ১০ টাকা মাত।

হাদীए एাউత্লেশन बাংলাদেশ
কাজনা, রাজশাহী কর্চৃক প্রকাশিত এবং


## বিিমিল্লা-হির রহমা-নির রনমীম

## সम्बाদकोड़

## विষ্ৰन्ठ मिलिध्धीत 3 आसद्रा

 রাট্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হ্য় এ্বং তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আयেরিকা ইসরাঈলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাকে জাতিসংৃঘর সদস্য করে নেয়। এরপর থেকে ঔরু হয় ইসরাঈলের বৈধ (?) অগ্রযাত্রা ও ফিनिন্তিনী মুসলমানদের নিচ্চিহ্ করণ প্রক্রিश্যা। যা বর্তমানে ‘একটি ক্রান্তিকালে পৌছে গেছে। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর ‘বেলফোর ম্ক্তি’ থেকেই মূলতঃ মুসলিম ফিলিক্তীনকে ইহুদী করণের সূচনা হয়। প্রায় শতবর্ষের মাথায় এসে তা এখন পূর্ণতার শিখরে পৌছে যেতে বসেছে। ইহদী-খৃষ্টান চক্র বিগত এক্তত বছর यাবত आলোচনার নাম্ কেবল কালক্ষেপণ করেছে। কিন্ত্র তাদের লক্ষ্যে তারা অবিচল থেকেছে। নরমে হৌক গরুম্মে হৌক বা প্রতারণার মাধ্যমে হৌক তারা তাদের লক্ষ্য হাছিলে অনড় রয়েছে। তবুও পরের মাটিতে জবরদখল বসিত্যে তারা কখনোই শাট্তিতে ছিল না, আজও নেই । তাদের ভাগ্যে রয়েছে আল্মাহ্র চিরস্থায়ী গযব। সূরায়ে ফাতিহায় ইহুদীদেরকে 'মাগযূব' বা অভিxiষ্寸 उ খৃষ্টানদেরকে 'যা-ল্লীন’ বা পথড্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ যেন মুসলমানদেরকে তাদের পথ্থে পরিচালিত না কর্রেন, সেজন্য প্রতি রাক‘আত ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠঠর মাধ্যদ্মে আল্লাহ্র নিকটট প্রার্থনা করা হয়। ইহুদী-নাছারাগণ ইসলামের স্থায়ী দুশমন। তাদেরকে ও কাফিরদেরকে বৈষয়িক স্বার্থ ব্যতীত আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্থহ করতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন (মায়েছা ৫s, আঢन-ইমরান ২b)। মুসলমানেরা ইসলাম ত্যাগ করে তাদের দলভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনোই মুসলমানদের উপরে সত্ত্রী হরেন না (বাবৃারাহ ১২০)।
মিথ্যা ও প্রতারণা তাদের মষ্জাগত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে তাদের প্রতারণা ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ। যার জন্য आল্লাহ্র হুকুম্ তিনি তাদেরকে মদীনা থেকে উৎখাত করেন। কুরআনে এটাকে ‘আউয়ালুল হাশর’ বা প্রথম উৎখাত বলা হয়েছে। অতঃপর তাদের শেষ হাশর হবে ক্দিয়ামতের দিন। এতে ইभ্তিত রয়েছে যে, ইহুদীরা বিশ্বের কোথাও শান্তির সাথে স্থ্रায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। আজও তারা খৃষ্টান নেতাদের সহায়তায় মুসলিম বিশ্বের সাথে প্রতারণা করেই তCলছে। কখनো মিত্রবাহিনী সেজে, কখনো জাতিপুঞ্জ, কখনো জাতিসংঘের সাইনবোর্ড নিয়ে, কখনো গণতন্ত্র ও মানবাধিকা :র নামে তারা বিড্ন্ন্ন মুথোশে বিশ্বব্যাপী শোষণ-নিপীড়ন ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক कালে তারা উসামা বিন লাঢেনকেে েোঁজার নাম্ আস্ত একটি স্বাধীন দেশ আফগানিস্তানকে নাস্তানাবুদ করল। হাयার হাযার আফগান মুসলমান নরনারী 3 শি নিহত হ’ল। বিষ্ণস্ত হ’ল সেদেশের গ্গৌরবমध্তিত স্থাপনা স়মহ। এমনকি সেখান্ন কয়েকদিন পূর্বে যে ভূমিকম্প হর়্ে গেল, সেটাও অবিশ্রান্ত মার্কিন বোমা হামলার ফল্লশ্রুতি বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ কর্রেছেন। ওসামা বা মোল্লা ওমরের র্কান খবর নেই। অথচ আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণকে তারা শেষ করল। বিতাড়িত করল একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ও উদ্বাস্ত্র বানালো সেদেশের স্থীয়ী অধিবাসী জনগণকে। যারা এখন পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহহ মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে।
বর্তমানে ফিলিত্তীনন তারা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে আধুনিক বিশ্পে তার তুলনা কেবল তারাই। জেনিন শহরটিকে নিষিহ্ন করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, নিহ্ত লাশwুলিকে বুলডোজারের নীচে পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেও তাদের বিবেকে ধাক্যা লাগেনি। কিন্তু গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের এই ষ্বজাধারীরা সেণুলি বেমালুম চেপে যাচ্ছে। বিধ্বস্ত জেনিন উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে এসে জাত্সিসংঘ প্রতিনিধি রয়েড লারসেন ১৯শে এপ্রিল তারিখে বললেন, ‘সেখানে ইসরাঈলী সৈন্যদের বর্বরতা অচিন্তনীয়’। অথচ মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েল মধ্যপ্রাচ্য শান্তিমিশনে সপ্তাহব্যাপী বিলাসভ্রমণ শেষে ২৫শে এপ্রিল সেদেশের সিনেটে রিপোর্ট দিলেন, ‘জেনিনে ইসরাঈলী গণহত্যার কোন প্রমাণ মেলেনি’। দুংখ হয় মুসলিম দেশগুলির নেতাদের জন্য। এতকিছ্রর পরেও তারা দ্বিচারিণী বুশ প্রশাসনকেই ফিলিস্তীনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভৃমিকা রাখার জন্য কাতর আহ্বান জানাচ্ছেন। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি যদি একযোগে মাত্র একমাস আপেরিকা ও তার সহযোগী দেশগুলিতে তৈল রফতানী বক্ধ রাথে, তাহ’লে এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের যুদ্ধের চাকা বঞ্ধ হ'তে বাধ্য। নির্যাতিত ইরাক যদি একমাস তৈল রফতানী বক্ধের ঘোষণা দিতে পারে, তাহ"লে সউদী আরব, কুয়েত, ইরান ও অন্যান্য দেশখলি কেন পারে না?
অতএব আমরা মনে করি যে, মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে হবে এবং তাদেরকে আল্মাহ পাক তৈল ও গ্যাস সহ যেসব অমৃन्य সম্পদ দান করেছেন, সেগুলির পরিকষ্পিত ব্যবহারে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে। জটৈক মার্কিন বিশেষজ্ঞের মতে ‘আর্মেরিকার সম্পদ ফুরির্যে আসছে। বর্তমান শত্তাব্দীতেই তাদের চূড়ান্ত ধস প্রত্তক্ষ করা যাবে’। বরং এটাই বাস্তব যে, ফিলিস্তীন সহ বিভিন্ন দেশে আমেরিকার দ্ৈৈতনীতি তার নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করের দিয়েছে। এখন তার অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্নংস হ্ওয়ার অপেক্ষা মাত্র। আর সেটা থুব সহজেজ্র সষ্ভব মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তৈলাস্ত্র প্রঢ়োগের মাধ্যমে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের স্ব স্ব সম্পদ সমূহকে মার্কিন ও তার দোসরদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে। সর্ব্বোপরি প্রোজন মুসলিম সরকারগুলিকে মার্কিন তোষণনীতি পরিহার করে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত স্থায়ী ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণ করা। आল্লাহ বলেন, ‘তোমরা তাদের সাথ্থে যুদ্ধের জন্য সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় কর পালিত ঘোড়া ইত্যাদির মাধ্যমে। যার দ্বারা তোমরা ভীত করবে আল্লাহ্র শক্রুদের ও তোমাদের শক্রুদেরূ এবং তারা ব্যতীত অন্যদের, যাদেরকে তোমরা জানোনা। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যা কিছু ব্যয় কর, সবটাই তোমরা পূর্ণভাবে ফেরৎ পাবে এবং তোমাদের উপরে এতটুকুও যুলুম করা হবে না’ (আানফান ৬০)। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

## Contents

## দরজে কুর্রजান

এপ্রিল-মে ২০০২
আত-তাহরীক



 আল্লাহ একের উপর অন্যক đৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাল্লর জন্য ষ্বীয় সস্পদ থেকে ব্যয় করে थाকে’ (निসা ৩8)।

## শানে নুযূমः

มদীনার आনছারদের মধ্যকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফক্কৃীহ বদরী ছাহাবী সা‘দ বিন রবী‘ আল--খাযরাজী (র্ৰাঃ)-এর দু’জন त্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যেকার অন্যত্য ग্তী হাবীবাহ বিনতে যায্যেদ বিन খারেজাহ স্বামীর নাফ্রমানী করে। এতে ফ্ষেক্র হ'ঢ্য়
 (ছাঃ)-এর নিকটট গিক্রে এবিষয়ে নালিশ করেন। জবাবে রাস্লুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তার স্বামী থেকে এর বদলা নেওয়া উচিত’। অতঃপর মश্লিা যখ্ তার বাপকে নিয়ে তার্র স্বামীর নিকটে বদলা নেওয়ার জন্য याচ্ছেন, অখন রাসূলूল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, তোমরা ফि্রে এলো! অতঃপর অত্র आয়াত নাযিল হ’ল। आয়াত

 আল্লাহ বেটা মনে করেন সেটাই উত্তম’। একথা বলে তিনি পূर्ব্রে হুক্ম বাতিन কর্রে দেন’। (২) হাসান বাছার্রী
 (ছাঃ)-এর দরবারে এসে নালিশ কর্লল এই মর্মে বে, আমার স্ব|মী আমার মুব্ে চড় নেরেছে'। তখন রাসূল (ছঃঃ) বল্লেন
 'ক্ধিছাছ' বা চড়ের বদলে চড় অর্থাৎ সমান বদলা নেওয়া।


 সত্যিকারের বাদশাহ। অতএব आপনার প্রতি 'অহি’-র্র বিধাन সম্পূর্ণ ना হఆয়া পর্যন্ত आপনি কুর্ানের ব্যাপার্রে তাড়াহৃড়া করবেন না। आপনি বলুনঃ হে আমার প্রভू! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর’ (ত্রা-द) ১38)। এ আয়াত নাযিলের পর থেকে রাসূল্মল্লাহ (ছাঃ) ‘রায়’ প্রদান বক্ধ কর্রলেন। অতঃপর দরসে উল্লেখিত সূরা নিস়ার আলোচ ৩৪

[^0]आয়াতাট (মূলनীতি आকারে) নাযিল হ’ল বে, 'পুরুচ্যেরা নারীদের উপরে কর্ত্ত্ব্বশীল’। এ আয়াত লোনার পর ঐ মহিলা স্বামীর উপরে ‘দলা গ্রহণ ছাড়াই ফিরে গেলেন’ト?
 আল্মাহর রাসূল (ছাঃ) जাদেরকে নিজ ঘরে বিছানা পৃথক করার অथবা থ্রহারের জন্য স্বামীদের অনুমতি দিয়েহেন। কিন্মু মুেে মারতে নিষেধ করেছেন’**

## জায়াতের ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত আয়াতে মানব সমাজে থুর্তু ও নারীর পারিবারিক ও সাगাজিক অবস্থান বিধৃত হয়েছে। ইমাম
 উপরে পুর্रষষকে কর্ত্তৃষ্দীী করান উপকার্রিতা ও কল্যাণ নারীর উপরেই ফिর্রে आলে। তিনি কারণ ব্যাখ্যা কর্রে বলেন, জ্ঞানে ও ব্যবস্থাপনা কৌশলে উন্নত হওয়ার কারণে आআ্মাহ পুরুষ্যকে নারীর উপর্র কর্তৃত্য দান করেছেন। কোন কোন বিদ্দান বলেছেন, দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি ও চরিত্রগত কঠ্ঠারত অধিক হওয়ার কারণে আল্লাহ পুরুমবকে এই দায়িত্, প্রদান করেছেন। নারীদর শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক অস্থিনত ও চার্রিভ্রিক কোমনতার স্বভাবগত কারণণে তাদের উপরে পরিবার ও সমাজ পরিচালনার তুরু দায়িত্ অর্পণ কর্া হয়নি।
উপরোক্ত আয়াতে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ভেমনঃ নারীর উপরে পুর্য়েক কর্ত্তৃত্বীল করার প্রধান কারণ रिসাবে ২টি বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছেঃ (১) স্াবগত (২) বিষয়গত। নারীর সৃষ্টিগত ম্বভাব ও প্রকৃতি পুরুষেের বিপরীী, যা উপর্র বর্ণিত হয়েছে। দু’টি ছোট মেয়ে শিশ ও ছোল শিত্র স্বভাবজাত আচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করনেেই $এ$ পার্থকা নুঝা যায়। নারীকে আল্লাহ পাক নয় হুদয়, কোমল মতি, সরলল ও লাজুক প্রকৃতি দান করেই সৃষ্টি কর্রেছেন। সর্ব্বাপরি ঢাকে পরুপুরুষের জন্য আকর্ষণীীয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। ীদিকে ইপ্রিত করেই
 'नाরী হ'न গোপনীয় জীব। যখন লে বের হয়, শাত্রতন তার দিকক ঁঁকি মারকে থাকে'।
२. ই犭নু কাशীর বনেন ব্য, টপরের সকন বর্ণনাই ইবনু জারীর সংকলন করেছেন / তাফসীরে ইবনে কাशীর ১/৫০৩।


৩. ঢিনমিযী, মিশকাত হা/OJo৯, সন়দ হशীহ বিবাহ’ অধ্যায।
 इ’ল आল্লাহ্র স্থয়ী সৃষ্টি কৌশল। এই স্বাভাবিক সৃষ্টি বিধান্ন্র ব্যতত্ক্রে কর্রলে পারিবারিক ও সামাজিক
 স্বजাবগত পার্থক্য বজায় রেরে ও স্ব ত্ব স্থানে থেকে উভয়কে সাধ্যমত ইহকালীন ও পরকালীন পাথেয় সঞ্চcয়ের জন্য ইসলাম বিশ্ধ মানবতান প্রিি স্থায়ী হেদায়াত প্রদান কট্রহছ। গাড়ীর্র দু’টি চাকাকে দু＇পাশেণেকেই চনতে হবে। অকপাশে আসলেন গাড়ী ভেল্গে পড়বে ও অbল হয়ে যাবে। নেগেটিভ－পজ্জেটিভ দু’টি ক্যাবল লাল ও কালো কভার मित্যে মোড়া थাকে। ब कভার বা পर्मा কোন স্থানে সামান্যত্ম ছিদ্র ए＇লেও পর্পরের বিদ্যুৎ মিশ্রনে



 পার্রিবারিক ও সামাজিি শৃংখলার স্তুষ্ট ধসে পড়বে निঃসন্দেদে। জার তঋनই সূচনা হবে সমাজ ও সভ্যणার

 ঋুশী ঢাই－ই কর’। ${ }^{8}$ な সময় মানবত পরাজিত হবেः ও প্ত্ত বিজয়ী হবে। পর্রিণাম সামাজিক শা／্তি ও শৃংখলা
 বিभত দিনে এ্রীক，রোমक，পারসिক，মিসরীয়，ব্যবিলनीয় প্রভৃতি জগদ্রেণ্য সভ্যুতাসমূহ। বলা যেতে পারে， आंबকের্ন দিনে কথिত প্রগতিবা！দী বিশ্বসমাজ ক্রমেই সেদিকে ধাবিত হ制।
দ্বিতীয় बে বিষয়টি উপরোক আয়াত মূলनীতি आকার্রে এসেছে，সেটি ₹’লঃ नার্রীদের ভরণ－পোষণের দায়িত্ পুর্রুষের উপরে ন্যস্ত। এর ফলে নারীকে অর্থৌপার্জনের কঠिন দায়িত্দ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সন্তান ধারণ ও লালন－পালন্নে অপরিহার্য खरু দায়িতের সাথে সংসার निর্বাহের ও পর্রিবার পোষণের কঠিন দায়িত্ধ পালন করতে
 দেওয়া সষ্ভব হ＇চে পারে না। এর ফলে সংসার ও সন্তান পালন দু’টিই জ্রুটিপূর্ণ হবে।
পাশাজা বিশ্বে কর্মজীবী মায়েরা কর্মস্থলে থাকার কানণে শাচাদের্রকে চাইল্ড হোম（Child home）বা শিষসদনে র্রেে যেতে বাধ্য হন। ফলে মা थাকতেও বাচারা মায়ের স্নেহপরশ থেকে বপ্চিত হয়। সষ্টবতঃ একারূণেই ঐসব দেশের बয়ছ লোকেরা অধিক সংখ্যায় বস্তুবাদী





[^1]সাম্যের দোহাই পেড়ে এরা মা－বোনদের ঘরের বাইরে এনে
 निজেদের হাতেই শুন্য করে ফেলোে। এরা স্ত্রীর মমত্প বুলানো বা মায়ের प্রেহমাখানো রান্না থেকে বঞ্চিত হয়ে হোটটেের্র পচা－বাসি খাবার থেয়ে নানা রোগ－ব্যাধিতে区ুগছু। মায্যের মায়া বঞ্চিত সন্তান，বোন্রে জালোবাসা

 মम ও প্রনারীতে ডুবে যাচ্ছে। ব্যাপক্তাবে তারা এখন ไৈशिক ఆ মানসিক র্াগীতে পরিণত র্চ্রে।
সম্প্রতি জাতিস！？ঘ্রে এক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে বে， বর্তমান বিশ্বের শত্করা ৬৭ ভাগ মানুষ কোন না কোনভাবে মানসিক প্রতিবধী। आর এরা বে অধিকাংশ বষ্থুবাদী বিশ্বের মানুষ তা বলাই বা巨্য্য！অনুক্রপভাবে
 यিট্টাট পোষাক পরা ब্রসব দেশের লোকদের ভ্রৌশক্তি
 কৃষ্ণাছ যুবকদের দিকে বুঁকছে। अচিরেই তারা তাদের रोত গড়া বানোয়াট সভ্যতার চূড়ান্ত ধস দেখত্ পাবে। যা ভূমিকপ্প সদূশ ব্যাপকতা নিট্যে তাদেরকে গ্রাস করবে। গত বছর आন্মেরিকার ইইন টাওয়ারের বিষ্ধস্তির পরে পাচাত্য বিপ্লে এখন নিজেদের ধ্নংসভীতি ব্যাপক্গাবে বিস্তার नाভ করহে। ইসলাম্মে প্রতি তাদের অগ্হ দ্রিতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্মে। সর্বাধিক শিল্পসমৃদ্ধ এশীয় দেশ জাপানে অक্ষম বৃফ্ধ বাপ－মাকে জঞ্জালের ন্যায় সংসার থেকে বের করে ‘বৃদ্ধ নিবাসে’（Old home）পািিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশษলিতেও এর অনুকরন छরু रয়েছে। বাংলাদদশেও ‘প্রবীণ रिতৈ्यी সংঘ’ नाমীয় সংগঠনের লোকেরা এই পてে চলতে ঞরু করেছে। কারণ পারিবারিক জोবনে যারা অসুখী ও अসझায়，বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে স্নেহ－মমতা ও সহযোপিতা দেওয়ার কেউ থাকে না। यদিও এদের পুত্র－কন্যা，ভাই－বোন，নাতি－পুতি কেউ ना কেউ নিচ্য়ই आছে। नেই কেবল পারষ্পরিক মমতৃবোধ। जার এ্র মৃল বিষয়টি না থাকার কারণণ সব थাকতেও তারা আজ সর্বহারা।
ইসলাম পারিবার্নিক শান্তি ও সামাজিক স্থিত্রির আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে পার্প্পরিক মহব্বত 3 মানবিক মমত্বোধ্ধের এই মূল বিষয়ট্কেকেই সর্বাধিক অগাধিকার

 ‘গভ্ভ সস্পর্কীয় আप্মীয়গ আল্নাহ্রর বিধানমতে পরচ্পরের অধিকতর হকদার। নিষয়ই আল্মাহ সকন বিষয় অবগত’



 ＂下ে মানব স সাজ！তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর，যিনি তোমাদেরকে একাট মাত্র ব্যক্তিসত্তা হ＇তে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সেই（পুরুষ） সত্তা হ＇তে তার জ্জোড়া（ন্তী）সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের দু’জন থেকে বিষ্ঠৃতি ঘটিয়্যেছেন অগণিত পুরুষ ও নারীর। তোমরা आল্লাহকে ভয় কর，याँর নামে তোমরা একে অপর্রের নিকটে যা্ঞা করে থাক এবং গর্ভ সম্পর্কীয় आষ্ষীীয়ত সম্পর্কে ভয় কর। নিচয়ই আল্ধাহ তোমাদের বिষয়ে অধিক পर্যবেক্ষণকারী’（निमा ১）। এই आয়াতটি বিবাহহর ঋুৎবায় পাঠ করা সুন্নাত। নবদম্পত্রিকে উপদ্রশ দেওয়াই बে এর মূল উদ্দেশ্য，তা বলাই বাহ্ল্য। आয়াতের সারমর্ম এই শে，আप्यীয়তার সশ্শর্ক তা স্বামীর দিক দিয়ে হৌক বा ন্⿹勹䶹ীর দিক দিয়ে হৌক，भिजाর দিক দিত্যে হৌক বा মাফ্যের দিক দিয়ে হৌক，তাদের পার্পর্রিক অধিকার সশ্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে এবং ঢা যथাযপভাবে আদায় কন্রতে হবে।
পিতা－মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ رُ رَ



 ‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন মে，তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কাব্প এবাদত করবে না এবং তোমাদের পিতা－মাতার সাথ্ে ঢোমরা সদ্যবহার কর। তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়ে यদি ঢোমার জীবफশায় বার্ধক্যে উপনীত হন，তবে ঢাঁদেরকে＂উহ্＇শব্দটিও বলো ना ও णाँদhরকে ধমক দিয়ো ना। बরং ঢা゙দের সাথথ দয়ার্দ্যচিত্তে কথা বল’। ‘তাদদের জন্য ঢোমার দয়াপৃর্ণ অন্মহের হাত দু’ঢি বিনীত করে দাও এবং প্রার্থনা কর এই বলেঃ প্রভু হে！তুমি णাঁদের প্রতি দয়া কর，যেমন চাঁরা আমাকে ছোট অবন্থায় প্রিপালন করেছিলেন’（ইসরা ২৩－২8）। এ आয়াতেন্ন মাষ্যমে শৌবনোদ্জী শক্তিশালী ও দুর্বর্ষ সন্তানকে তার শৈশবকালের অসহায় অবস্থার কথা বেমন ম্বরণ কর্রিয়ে দেওয়া হয়েছে，তেমনি ঢাকেও যে একসময় তার বৃদ্ধ পিতা－মাতার ন্যায় অসহায় অবন্থায় পতিত হ＇তে হবে，সেকথাও মনে করিত্যে দেওয়া হয়েছে। ఆ४ উপদেশ দিয়েই ইসनाম क्रात्ত इয়নি। বরং পिতা－মাতার সম্পত্তির ভাগ－বাটোয়ারার ক্ষেন্রেও সুম্পষ্ট বিধি－বিধান मान কর্রেছে＇（निসা د১－১২）। যাতে সন্তান দুনিয়াবী স্বার্থে হ＇নেও পিতা－মাতার লেবা করতে বাধ্য इয়। ब बतং পিতার চাইতে মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনের্র জন্য

তিনæণ বেশী ঢাকীদ দেওয়া হল্যেছে।『 সমাজ ও রাষ্ট্বেে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে，সন্তান ও পিতা－মাতান পাব্রষ্পর্নিক অধিকার যথাযথভবে রক্ষা কর্রার জন্য। বना হয়েছে，
 ，＇जनগণের শাসক তার প্রজা সাধারণ সম্পর্কে


 রক্ষিত নূর্রের মিপ্পরসমৃহে উপবেশন করবেন．．．．＇9 यमि बোন শাসক এই দায়িত্ব যथाযথভাবে পালন না কর্রেন， তবে তাদদর শাস্তি সশ্পর্কে বলা হয়েছে，

 প্্যেক বিশ্বাসখাতকের জন্য তার পৃষ্ঠদেশে ঢার বিপ্বাসঘাতকতার পর্নিমাণ অनুযায়ী একটি করে আাণা উড্ডীন করা হবে। आর ঐদিন সবচেফ্যে বড় বাণা উড্ডীন করা रবে দেশের জনগণ্র সাথে বিপ্যাসঘাতক শাসকের＇${ }^{\text {b }}$ অতএব नाরী उ भুরুষের পার্র্्পরিক মানবাধিকার অক্ষুন্ন রাখাই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধানতম কर्ठय্য।

## সামঞ্জস্যশীল পর্রিবারঃ

নৈতিক जनूশাসন，সামাজিক নিরাপত্তা ও র্ञाit্রীয় বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম নার্রী ও পুর্রেষের পার্্শর্রিক अधिকান্র निर्চिত করেছে এবং এর মাধ্যমে একটি সামঞ্গস্যশীল পরিবার্রের র্পপরেখা থ্রদান করেছে। যার সूष्ष বাষ্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সামাজিক শাভ্তি স্থিতিশীলত，রয়েছে বৈষয়িক উন্নতিন্ন গ্যার্নান্টি। কেননা পারিবান্রিক শান্তি ও সামাজিক স্থिতিশীলতা ব্যতীত বৈষয়़ক উन्नতি সष्ठব नয়। बে ব্যক্তি পার্রিবার্রিক জীবনে অসুथী；সামাজিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষের্রে তার ব্যর্থতা जবশ্যষाবी। এইসব जসুখী মানুষেরা যখन রাঁ্ট कमতায়
 অহেতুক জীবন ও সम্পদ হানি হয়，या পুরণ इ৫য়া সষ্ব নয়।

## বৈষম্যের মাঝে ঐক্যঃ

নাড়ী ও পুরুষের সৃষ্টিগত B স্বভাবগত বৈষম্যের কার্রণে পার্রিবার্রিক ও সার্মাজিক জীবনে তাদের দায্রিত্ ও কর্তব্য পৃথ্ করে দেওয়া হয়েছে। কিষ্মু এটাও জানা জাবশ্যক

[^2]যে, নারী ও পুরুষ একই সত্তা ও একই উপাদানে সৃষ্ট ब্রং উভয়ের পারলৌকিক লক্য্য একই। নিম্নের আলোচনাটি জ্বদয়ঙ্ম করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন-
(১) আল্মাহ বলেন, হে মানব সমাজ! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালকের, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তিসত্তা হ’তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই (পুর্রুষ) সত্তা থেকে তার জজোড়া (ন্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর উভয়ের মাধ্যমে বহু পুরুম ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন’

 দিয়ে সৃধ্টি করেছি... (ত্থীন 8)।
উপরোক্ত আয়াত দু’ট্তিতে একই পুরুুষ সত্তা (আদম) থেকে নারী ও পুরুষ তথা মানবজাতিকে সর্বোত্তম দৈशিক ও মানসিক অবয়ব দিয়ে সৃষ্টির কथা বলা হয়েছে।




 অপরের বক্ধু । তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাথে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্মাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলে, এদের উপরেই আল্মাহ অনুগহ করেন। निিচয়ই আল্মাহ পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী'(जাওবা ৭১)। বুঝা গেল যে, উক্ত পাচটি বিষয়ে নারী ও পুর্রুষ সমান।

 , "চथन তাদের প্রত্যিপালক তাদের প্রার্থনা. কবুল করেন এই বলে যে, পু<্रুষ হৌক বा নারী হৌক, आমি তোমাদের কোন आমলকারীর आমল বিনষ্ট করি না। তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত’ অর্থাৎ ডোমরা পর্পরে সমান (অানে ইমরান ১৯৫)।


 ব্যক্তি তার দশশ্তণ বেশী প্রতিদান পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করবে, সে ব্যক্তি তার সমান বদলা পাবে। তাদের, প্রতি কোনর্প যুলুম করা হবে না’ (জানজাম ১৬০)। অর্থাৎ নেকীর ছওয়াব ও মন্দের প্রতিফলে নারী ও

## পুর্রুষ উভয়ে সমান ।


 ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ নেকীর কাজ করবে, সেটা সে দেথতে পাবে এবং যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেটাও সে দেখতে পাবে’ (যিলযান ৭-৮)।



ঈমানের সাথে যে পুরুষ বা নারী নেক আমল করবে, আমরা তাকে পবিত্রতাময় জীবন দান করব এবং তাদের সৎ কর্ম্মর সুন্দর্রতম পারিতৌষিক দান করব’ (নাহন ৯৭)।
ঊপরোক্ত সকল আয়াতে নারী ও পুরুষকে সমান করে দেখা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে মানবজাতিকে ‘বনূ আদম’ বা আদম সন্তান বলে সন্বোধন ও আখ্যায়িত করেছেন। সকলেই আমরা একই আদমের পরিবার। একই পিতার বংশজাত হিসাবে সকলের অধিকার সমান। সে অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ধরনের হ’তে পারে। এই অধিকার অক্কুগ্ন রাখার জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব রয়েছে। নারী ও পুরুষ পরষ্পরে পর্দা রক্ষা করে আল্লাহ প্রদত্ত স্ব স্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে. পারেন নির্দ্বিধায়। এতে কোন বাধা নেই। পার্থক্য হবে, কেবলমাত্র তাক্দওয়া বা আল্নাহভীক্রততার ক্ষেত্রে। যেমন -


 মানুষ! आমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরষ্পরে পরিচিত হ’তে পারো। নিশয়ই তোমাদের মধ্যে আল্মাহ্র নিকটে সর্বাধিক সম্যানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' (হজুরাত ১৩)।


 'रে মানব সমাজ! আরবের উ়পরে অনারবের, অনারবের উপরে আরবের,

লালের উপরে কালোর, কালোর উপরে লাল্লের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কেবল তাকৃওয়া ব্যতীত’।
অত্র আয়াত ও হাদীছে নারী ও পুরুহষের মানবিক সাম্য বিঘোষিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র তাক্ওয়ার ভিত্তিতে পারষ্পরিক তারতম্য হ'তে পারে। বরং তাক্৭ওয়ার কারণে নারী পুদ্রুষের চাইতে অধিক শ্রেষ্ঠত্মের अধিকারী হ'তে পারে। মানব রচিত বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস অनুযায়ী নারী অপয়া নয়, পাপের উৎস নয় বা অভিশষ্ঠ নয়। বরং তাক্ৰওয়ার বলে সে হ’ঢে পারে দুনিয়ার সেরা। যেমন রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الدُنْيَا كُلْبَا مْتَأُ و' و ' ' সম্পদ। আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হ"ল নেককার স্ত্র’। ১০

## বিভিন্ন মতাদর্শে নান্নীঃ

হিন্দু ধর্মে নারী জন্সগতভাবেই একটি পাপিষ্ঠ সত্তা। ভগবত গীতার বক্তব্য অনুযায়ী ‘‘ধ্ধুমাত্র পাপপূর্ণ আশ্মাই নারী, ‘ৈৈশ্য ও শূদ্র হিসাবে জন্মপহণ করে’। বৌদ্ধ ধর্ত্ম নারীকে অমঙ্লের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়.। চীনাদের নিকটে নারী হ’ল ‘দুঃখের প্রস্রবণ’। নারীর চাইতে নিকষ্ট প্রাণী তাদের নিকটে আর কিছু নেই। ইহুদী ধর্মে নারী একটি অভিশd্ঠ জীব। পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে ঢার কোন अধিকার নেই। মানবীয় মর্যাদা তো নাই-ই। খৃষষ্ট ধর্ম নারীর স্থান আরও নিন্নে। তাদের মতে নারী সকল অন্যায় ও অশা/্তির মূল’। এমনকি তাদের নাকি কোন আত্মাই নেই। গ্রীক সষ্যুতার অন্যতম র্রপকার সক্রেটিসের মতে नারী হ’ল সকল ভাঙ্ ও বিশৃং্থলার উৎস। রোমক সভ্যতায় নারী ছিল ক্রীতদাসীর ন্যায়। ঢার কোনক্রপ অধিকার স্বীকৃত ছিন না। ইউরোপীয় সভ্যতায় নারীকে শয়তানের অ将 (Organ of Devil), বিষাক্ত বোলতা (Poisonous wasp), দংশনের জন্য সদা প্রস্তুত বৃচ্চিক (A Scorpion ever ready to sting) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। আজও সেখানে বিবাহের জন্য গীর্জায় এসে শপথ গ্রহণের সময় একথা বলতে হয় যে, স্বামীর আজীবন બোলামী করব। তার ইচ্ছার বাইরে কোন কাজ করব না’ এমনকি তার নিজষ্ব সম্পত্তি সবই তার স্বামীর হবে"। জাহেলী आরবে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না। যুদ্ধ, মদ ও নারীই ছিল জাহেলী আরবদের প্রধান উপজীব্য।


 যুগে নারীদেরকে হিসাবেই গণ্য করতাম না। অতঃপর আল্মাহ তাদের জন্য যা নাযিল করার তা নাযিল করেন এবং
৯. আহমাদ ৫/8১১।

Jo. সুসলিম, মিশকাত হা/৩Ob- ‘বিবাহ’ অষ্যায়।

যা (মীরাছ) বন্টন করার তা বন্টন করেন । ${ }^{\text {১ }}$
ওমর (রাঃ)-এর এই বক্তব্য ধ্ জাহেনী আরবের অভিজ্ঞতার আলোকে নয় । বরং প্রাক ইসলামী যুপের বিশ্ব সভ্যতার আলোকে বললে অহ্যুক্তি হবে না। आজকের প্রগতির যুগে অটৈসলামী বিশ্বে নারীর দুর্দশা তা থেকে তেমন কিছ্র ব্যতিক্রম নয়। তাদের অনুসরণে মুসলিম বিশ্ব ক্রমে অধঃপতনের দিকে এগিক্যে চলেছে।
উপরের आলোচনায় একথা পরিষ্ষারভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম আসার পৃর্ব্বে সারা দুনিয়ায় নারীর মর্যাদা বলতে কিছ্ৰই ছিল না। ক্ষহায়ন তো দূরের কথা, তাদেরকে সাধারণ পক্শ-পক্ষীর চাইতে অধিকারহীন মনে করা হ'ত এবং এটাই ছিল জগতের সর্বত্র কমবেশী বিরাজিত আক্ধীদা-বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা। ইসলামী সমাজ ব্যতীত অন্যান্য সমাজে আজও ঐ্রিব বিষ্ধাস ও প্রথা কমবেশী চালু রয়েছে।
আমরা মনে করি, বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শে বর্ণিত উপরোক্ত মন্তব্য সমূহ বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল হিসাবে ঊল্লেখিত হয়ে थাকতে পারে। এই অভিজ্ঞতা ঔধু নারী থেকেই নয়, পুরুু থেকেও হ’তে পারে। নারী হৌক বা পুর্रুষ হৌক, তাদের সুনির্দিষ্ট চলার পথ इ'তে বিচ্যেত इ'লেই সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হ’তে বাধ্য। ইসলাম নারী ও পুরুষকে একই ব্যক্তি সত্তা হৃ’তত সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করেছে এবং উভয়কে স্ব স্ব পর্দা রক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা आল্মাহ্র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আহ্নান জানিয়েছে।

## 

 'דারা তোমাদ্রে পোযাক এবং নোমরা ঢাদ্দর পপামাক’







 व्यxन-





১১. মুসলিম 'তানাক' অধ্যায় হা/৩১।

২২১০টি হাদীছের হাফ্যোহ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ফারায়েয ও চিকিৎসা বিষয়ে णाँর শর্রণাপন্ন হ'তেন ।২ आবু মূসা आশ'অারী বলেন, आমরা রাসৃলের ছাহাবীগণের উপরে কোন হাদীছের ব্যাখ্যা কষ্টর মনে হ'লে जায়েশা (র্রাঃ)-এর কাছছ গিয়ে তার ইनমी সমাধাन নিয়ে आসতাম'। মূসা ইবনেं তৃালহা বলেন «ে, "আয়েশা (রাঃ)-এর চাইচে ৩দ্ধভাষী আমি কাউকে
 বলেन यে, उनৈকা মহিলা একদিন রাসালুল্মাহ (ছাঃ)-কে বলल, হে রাসূল! পুরুমেরো आামাদের্র উপরে জয়লাড করে
 आপনি আমাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে নির্দিষ্ দিন ও সময়ে (জনৈকা মহিলার বাড়ীত) সকলকে সমবেত হ'তে निर्দেশ দিলেন এবং निर्मिछ দিनে ইलম শिफ्षा मान কর্নলেন’ $\left.\right|^{88}$ ইবন হাজার आসব্ধালানী বলেন, এ হাদীছে
 পাওয়া যায়’। ${ }^{\text {® }}$
 (ক) द্র্বাইই‘ বিनতে মু আাওওয়ায (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর সাথে যুক্ধে যেতাম। সেখানে যোদ্ধাদের পানি পান করান্নে, সেবা-শশ্র্যা করা এবং যুক্ধে एতाइত্দের মদীनाয় ফिরির্যে জানার কাজই आমরা কর্রতাম। ग৬ (খ) উল্মে आত্বিয়াহ आনহারী (রাঃ) বলেন,
 করেছি। আমি পুর্থষদের বাহন্নে পিহন্ন थাকতাম এবং
 রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতাম। ${ }^{39}$ অবশ্য পর্দার বিধান नাयিলের পূর্বে মা आয়েশা (র্রাঃ) ধমু্রুখ রাসूলের ব্রীগণ যুক্কে গমন কর্রেন।
 বলেন, আমার খালাকে তালাক দেওয়া হ'তে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে থেজূর কাটার কাজ করতে চাইলেন।
 निষে४ করলেन । তथन তিनि র্রাসুলুল্পাহ (ছাঃ)-এর निকটে এসে বিষয়ি উথাপন কর্লেে তিনি উক্ত কাজ্ের অনুমতি দেন এবং বলেন, ঢুমি তো নিচয়ই অর্জিত অর্থ দান কর্রবে অথবা ভাল কাজ্জে ব্যবহার করবে’। ${ }^{1 t}$ (च) आসমা বিনতে

[^3]আবুবকর (রাঃ) বলেন যে, (স্বামী) যোবায়েরের ক্ষেত থেকে আমি (খেজুরের কাঁদির) বোঝা বহন করে নিয়ে আসতাম। ....ক্ষেতটি ছিল (মদীনায়) আমার গৃহ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে। একদিন আমি বোঝা মাথায় কর্রে নিয়ে আসছিলাম। পথিমধ্যে রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত ₹’ল। তখন তাঁর সাথে একদল आনছারী ছাহাবী ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে আরোহন করানোর জন্য উট বসালেন। আমি পুর্পষদের সাথে ভ্রমণ করব বনে লজ্জা অনুভব করলাম এবং সাথে সাথে যুবায়েরের আশ্মমর্যাদা বোধ স্মরণ করলাম। তথন তিনি আমার লজ্জা বুঝতে পেরে চলে গেলেন । ${ }^{\text {৯৯ }}$
(8) প৮চারণে নারীঃ সা‘দ ইবনু মু"আয (রাঃ) বলেন যে, কা'ব ইবনে মালিকের এক দাসী মদীनার সালা (سـلـ) পাহাড়ে ছাগল চরাত। একদিন একটি বকরী অসুস্থ হ’য়ে পড়লে সে তাকে পাথর দিয়ে যবেহ করল। এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি তা খাওয়ার অনুমতি দেন ।
(৫) 儿্রোগীর সেবায় নারীঃ (ক) উন্মুল 'আলা (রাঃ) বলেন, ....ওছমান ইবনে মায'উন আমাদের এখানে এসে ভীষণভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। তখন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত आমি তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। ২১ (খ) খन্দকের যুক্ধের দিন আটস नেতা সাদদ ইবনে মু‘আয (রাঃ) খর্রিতর आহত হ’লেন। তখন তাঁকে আহতদের জন্য মসজিদের নিকটে স্থাপিত বনু গিফার-এর রাফীদা আসলামিয়াহ নাম্নী জনৈকা মহিলার মালিকানাধীন ঢাঁবুতে রাখা হয় এবং একজন মহিলাকে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করা इয়। রাসূলুল্ধাহ (ছাঃ) বলেন, সাদকে উক্ত তাঁবুতে রাখ। যাতে আমি কাছে থেকে তার দেখাখনা করতে পারি। ২২
(৬) রাজনৈতিক পরামর্শ্শ नারীঃ মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনুল হিকাম বলেন, রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) হোদায়বিয়ার সক্ধি শেষে ছাহাবীদের স্ব স্ব কুরবানী করে ও মাথা মুঞ্ডন করে হালাল হ"তে তিন তিনবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু (বাহ্যতঃ এই অপমানজনক চুক্তি মানতে না চাওয়ায়) কেউ তা পালন করতে উদ্যত হ’ল না। তখন রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী উत্মে সালামা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, আপনি বের হয়ে গিয়ে কার্প সাথে কथা না বলে নিজের কুরবানী কর্পুন ও মাथা মুধ্টন কর্পুন রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) তাই করলেন। তখন ছাহাবীগণও একে একে তাই করেন’ (দীর্घ হাদীছের অংশ)। ২৩
১৯. জৃখাযী পৃঃ ৭৮৬ 'বিবাহ' অধ্যায়।
 চারা যবেহ' অন্ম্ম্দ।
२১. বूथারী, 'शाহাবীদ্দু ৫ণাবলী' অধ্যায়, 'মদীনায় রাসূলের আগমন उ মদীनाর ছांহাবীগণ" অহूচ্ছেদ।





 তা जাদের জন্যা এবং মহিলারা যা কিছু অর্জन করে, ঢা তাদের জন্য’ (निসা ৩२)। (খ) মা आয়েশা (রাঃ) বলেन, যয়নব আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীলা ছিলেন। কারণ তিনি স্বহ্তে কাজ করতেন ও ছাদাক্ধাহ করত্ন। ${ }^{28}$
(গ) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা নিজ সহর্ধর্মিनी যয়নবের কাছছ এসে দেখলেন যে, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করছেন’।< (घ) ইবনু হাজার হাকেম-এর বরাতে উढল্gে কর্রে রে, যয়নাব (রাঃ)
 করত্তেন এবং তা সেলাই করে আল্মাহ্র পথথ ব্যয় করতেন।২ (ঙ) আবদুল্মাহ ইবনে মাস‘উদের ত্তী যয়নাব (রাঃ) স্বহ্তে কাজ করে নিজের স্বামী ও তার কোলে লালিত ইয়াতীমক্রর ভরণ-পোষণের জন্য তা দান করতেন ${ }^{2 q}$

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মাল হয় যে, ইসলাম নারীকে সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসাবে স্বমর্যাদায় জসীন করেছে। তাদেরকে পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

## নারীব মর্ষাদায় ই्২সামः

১. मায়ের প্রতিঃ (ক) হযরত আবু হহায়রা (রাঃ) बढলन, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্দাহ (ছাঃ)-কে এসে জিজ্রেস করুল:
 কাছ থেকে সর্বোত্তম ব্যবহার পাবার হকদার কে? রাসূল বললেন, তোমার মা। बোকটি বললঃ অতঃপর কে? রাসূল বললেনः তোমার মা। লোকটি বলল, অভঃপর কেঃः রাসূল বললেन, তোমার মা। नোকটি বলন, তারপর কে? রাসূল

 গমনের জन্য রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর নিকট্ট পরামর্শ নিতে এলেন। তখन রাमূল তাকে জিজ্ঞেস কর্রলেন, তোমার মা
 বলढেन, ঢাঁর সেবায় নিয়োজ্জিত হও। কেননা জান্নাত ঢাঁ্র পায়ের নিকটে রয়েছছ’| ${ }^{\text {® }}$

[^4]२. ब্রীর্न ब्रणिः (ক) আবু হুরায়ারাহ (রাঃ) ₹'ঢে বর্ণিত রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্ণ মুমিন তারাই যারা সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই यারা তাদের্ ন্ত্রীमের নিকটে শ্রেষ্ঠ'। থ্থেকে বর্ণিত রাসূলুল্মাহ (ছা:) বলেন, .... ন্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ও সন্তান-সত্ততির ট্টপরে দায়িত্শীল। তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে' ${ }^{\text {® }}$ (গ) নারীদের জান্নাত লাভের প্থ সহজ করে দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,


 आদায় করে, রামাযানের এক মাস ছিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করে ও স্বমীর আনুগত্য কর্রে, তরে সে যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কবুু; ।২২
৩. কন্যা বা ভপ্মির ধ্বতিঃ (ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) হ"তে


 घধ্যে खে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করবে ও সুন্দর ব্যবशার করবে, তারা তার জাহান্মামের জন্য
 (ছাঃ) এরশাদ কতনন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে তাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন কর্রে, ক্ধিয়ামতেব্র দিন আমি ও সে ব্যক্তি এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি স্বীয়
 সাধার্গভাবে সকল কন্যা সন্তানের্র প্রত ইপ্তিত করে তিনি दलिब,
 মেয়েদের निढ़ে পরীক্ষায় পড়বৈ, অতঃপর এদের প্রতি সুन्मর ब্য<হার করবে, এরা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের পর্দা হরে

[^5]8. দাসীत्र প্রতিঃ आবু মূসা आশ'অরী বলেन, রাসूনूল্লাহ (ছা:) बর্রশাদ করেন, "য ব্যক্তির অধ্ৰীনে কোন দাসী রয়োে, एে যদি তাকে ভালভাবে লেখাপড়া ও উত্ত্ম শিষ্ঠাচার শিক্ষা দেয়, অতঃপার তাকে স্বধীী করে দেয় 3

 তারা মনিবের নিকটট উত্তম ব্যবহার পেলে তার জন্য একটি প্রতিদান অবশাই রয়েছে।


 প্রচেষ্টাকার্রীর ন্যায়’। রাবী বলেন, आমার মনে হয় बिनि


(থ) সাহ্ন বিন সা'দ হ"তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
 ও ইয়াতীমের ত্ত্ত্বাবধায়ক, চাই সে নিজ্ের বংশধর হৌক বা বাইরের হোক, জান্নাতে এইর্পপ থাকব। এক্থা বলে তিনি নিজ্নে শাহাদাত ও মধ্যমা অন্গুলী একত্রিত করে দেখানেন। ${ }^{\circ 6}$
چधু বাণী প্রদানের মধ্োই নয়, বাস্তব জ্রীবনে রাসুলুল্নাহ (ছাঃ) মহিলাদের ঋতি বে সম্মান প্রদর্শন করে গেছেন, তা ছিল অতুनনীয় ও যथার্থভাবেই বিশ্ময়কর। দूধ মা হান্লীমান প্রতি, শৈশबে প্রতিপালनকারী উণ্মে আয়মন্নে প্রতি, त্ত্রী খাদীজার প্রতি, কন্যা ফাতিমার প্রতি, নাতিনী উমামার প্রতি, মসজ্রিদে নববীর ঝাড়ুদার জনৈকা মহিলার প্ি Шাঁর
 প্রসিদ্ধি অর্জন করেেে। এমনকি আল্লাহ ও জিবরীী (আঃ) थাদীজার প্রতি এবং জিবনীল (आঃ) आট়েশান ब্রতি রাসূलের মারফত সাनाম দিয়েছ্ছেন। এর চাইতে উচ্চ মর্যাদা আর কি হ'তে পারে?

## কর্ত্তৃত্বের আসনে পুর্ত্থম

अধিকাংশ বিষয়ে অধিকার্রের সমতা বিধান সত্ত্রেও নারীর উপরে পুরুমের কর্তৃত্ণ প্রদান কর়া হ্য়োো দরসে বর্ণিত



[^6] २२b)। পারিবান্বিক ও সামাজিক জীবन পরিচালनার জন্য



 काরণে, यা দরসে উল্লের্থিত आয়াতে বর্ণিত হয়েছে। একটি তার প্রকৃতিপত কারণণ। কেনनা শাসক্যেচিত স্বভাব, মেধা,
 প্রकृजिগ ভাবেই বেশী। উক্ত ণণ-ক্ষমত্ত অর্জন করা
 বিশেষের কथা স্বতन्ত্র। পবিত্র কुরআআান নারীরে পুরুষ্য

 साয়:
বিশ্ব ইতিহাসে এयাবত কোন নাহ্রী সেরা যোদ্ধা, লেরা বিজ্ঞেনী, লেরা র্লিকা, সেরা কবি-সাহিত্তিক বা দার্xনিক,

 পুরুু্ষে জাম‘আঢত ইমামতি করার্ অনুমতি দেওয়া इए़नि।
 অর্থ্রেপার্জন 3 পরিবারের ভরণ-পোমণের বোনা বহন
 উপढর সাংসারিক ও आর্থিক দৈত দায়িত্ম পালনের কষ্ট হ’ঢে রেহাই দেওয়া হয়েছে। যাতে সে সুন্দর ভাবে পরিবার পঠনন ও সষ্তান পালনে মনোনিবেশ করতে পারে। এর পরেও সুযোগমত তাকে পর্দা রক্ষা করে বেকোন বৈধ आয়-উপার্জনেন অধিকার দেওয়া হয়েছে, या উপরে আলোচিত হয়েছে। অनুส্রপভাবে দেশ শাসন্নর তুর্দায়িত্ম থেকেও মুসলিম নারীকক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। পারসিকগণ যখন তাদের পরলোকগত বাদশাহ কিসরার কন্যা বূরানকে তাদের নেত্রী হিসাবে গহণ করল, তখন সে

 হবে না, ভে জাত্ি তাদের শাসনদদ নারীর হাতে অর্পন করেছ্ছে:80
জাना आবশ্যক यে, মা आয়েশা (রাঃ) সল্পর্ক ইসলামী বিদ্মানদের মন্তব্য হ’ল বে, ‘তিনি ছিলেেন লোকদের মধ্যে जधिকত্ জ্ঞনী ও দূরদనী जবং সামাজিক বিষ<্যে সুন্দরতম
 থলীফা করা হয়নি।

[^7]
## नाরীব্র ক্ষমতায়ন:

সাম্প্রতিককালে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ কथাটি খুব’’ ব্যাপকতা
 এব্যাপারে সোক্চার দেখা যাচ্ছি। হয়তবা ক্ষেত্র বিশেखে नারী নির্यাতনুর কারণেই ঢাঁরা এস্ব কথা বলছছন। তবে এ ๙্লৌগাनের মধ্যে खে নারীর अসशায়তৃ ফুটে উঠেচে,



 আবশ্যিক ফল मাঁাড়াবে পারष्পর্রিক সংঘর্ষ। আর তাতত
 থ্থে পান্পরিক ধ্রেম-ভলোবাসা, ক্ছাট-বড় ভেদাভ্দে, স্নেহ-মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ সबই লোপ পাবে। সমাজ হবে স্রেফ পখ্র সমজ। পরিণামে সভ্যতা বিষ্ৰস্ত হবে। মানবতা ভূনুপ্তিত হবে!
১৯৭১ সালে যুক্ধে সময় ধर्षिতা घহিলাদররক্ তৎকালীন
 চেয়েছিল। किन्दू তারা कि সর্মালিত হর্যেছিল? , বরং তারা সমাজ্রের সর্বত্র ‘ধর্ষিण" বলে চিহ্নিতা হর্য়ছিল। ফলে লজ্জায় জারা অমাজ্জ বের হ'তে পারেনি। তাদের সন্তানদের বিয়ে-শাদীর बালারেও সমস্যা দেथা দিয়েছিল।
 याরा মूসलমानের কোন দোষ গোপন রাৰ্থ, আল্লাহ পাক হুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখ্খ্য ${ }^{82}$ সরককার এই হাদীशू লংঘन করেছিল। ফনে যা হ্বার তাই-ই হয়েছে। সরকার এখন

ভার্, শ্রীঅংংা ও বাংলাদাশ নারীই मেশের সর্বোচ্চ ক্ষ্যায় আসীন ছিল্লেন বা এখনো অছ্নে। কিন্তু তাঁদের आমলের দীর্ঘ শাসনকলে নারী সমাজ কি পূর্বের চেয়ে বেশী সম্মানিচা र্য়ছছ, ना निर्याতিতা হয়েছে, ঐ তিন দেশের তূলনামূনক অপরাধ চিত্র তুলে ধরলেলই তা পরিষার হয়ে যাবে। বরং একৃথাই সর্ব স্বীকৃত যে, এ্রেদের শাসনামলে নারী निর্যাতন পূর্বের চেট্যে বেট়্েছে বৈ করেনি। •
অতএব শাসন দণ হাতে নেওয়ার নাম ক্ম্যতায়ন নয়। বরং নারীর মর্यাদা বৃদ্ধির মধ্যেই রয়েছে নারীর প্রকৃত ক্মতায়ন। ঢাই শাসন ক্ষ্মতায় বসানোর চাইতে মর্যাদার आসं্্গ বসানোর চেষ্টাই হৌক নারী आন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। ক্ষমতায়ন নয়, বরং মর্যাদায়নই হবে নারীযুক্তির মূল 'लক্ষ্য। অন্যভাবে বললে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মর্যাদায়ন নয়, বরং মর্যাদায়নের মাধ্যনেই ক্ষমতায়ন সষ্ভব। পৃথিবীর বিভ্ন্ন্ন মানবরুচিত ধর্ম ও মতাদর্শ নার্রীকে
82. মুসলিম, মিশকাত হা/२০৪ 'ইলৃম' অধ্যায়।

অবমূन्याয়न कনরছছ। কেউ তাকে শয়তানের দোসর বলেছে, কেট তাকে গাপ্পই টৎস বলেছছ! কিন্ঠু আল্মাহ প্রেরিত মীন ইসলাম নারীকে তার য়থ্র্থ মানবিক মর্শাদা দান করেজে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেই মর্যাদা নিশিত করতে হবে। সাথ্থ সাথে মহিলা সমাজকে নিক্জদের ইযयত বুঝে সমাজে চলতে হবে। কোনভাবেই নগ্নতা ও বেহায়াপনাকক প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কেননা बতে পুরুষের চাইতে नারীর wতির আশংকা বেশী এবং এর ফলেে সমাজ দূষণ অবশ্যষ্তাবী।
 বিপনनের বস্ত্ নয়। নগ্গতাবাদী নারীরা কখনোই সভ্য नারীদের প্রতিনিধি নয়। অनুर्तुপভাবে দেহ ब্যबসা মনুष्य্যাচিত কোন ব্যবসা নয়। বেশ্যা নারী কখनোই যৌনকর্মী নয়, সে নিঃসল্দেহে পতিতা 3 সমাজজের ঘৃণ্য太ौব। এসব মেয়েরা কেট ব্বেচ্ছায়, কেউ প্রতারিত হুয়ে, কেউ বাধ্য হত়ে এ্রসব নোং্যা কাজে জড়িত়ে পড়়ে। এদেরকে সভ্য সমাজ্রে ফিরে আসত্ত হ্বে অথবা ফিরিয়ে আনতে হর্।। এদেরকে বাধ্যকারী, প্ররোচনা দানকারী বা সমর্থনকারী ভলাকেরাও डদ্দ সমাজ্রের প্রতিনিখি নয়। आল্মাহ্র ভাযায় ‘এরা সর্বনিন্ন শ্রেণীতে পতিত হয়ে গেছে’ (ঢुन ©)! '...এরা জ্ঞান থাকত্তে বুঝে না, চোখ থাকতেও দেখে না, কান शাকতেও তেন না। এরা চতুষ্ধদ্ জন্ধুর

জানা উচিত বে, প্রত্যেক নারী यেমন কোন না কোন পুরুযের মা, বোন, ত্ত্রী অशবা নিকটাত্মীয়া; অনুর্দপভাবে প্রত্যেক পুরুষও কোন না কোন নারীর সন্তান, ভাই, স্বামী কিংযা নিকটাী্মীয়। অতএব প্রত্যেককে স্ব স্ব মর্যাদা ও
 হবে। নইढে মনুষ্যত্ণহীন পӊর সমাজে কিছুই অশা করা যায় না।
 आन्नেबে জীবन গড়ি

## पष, पन गोनि बज्ञार



# হাদীছ কি ও কেন? 

মুহামাদ হান্দণ ঋীীযী নদভী*
(8र्थ किसित
(গ) आা্মাহ তাআলা বলেन,



 এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযন্রত আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) একটি কালো সুত্ত এ একটি সালা সুতা निয়ে বালিশের নীঢে রাখনেন। রাত अতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তিनি ল দু’টিকে বার্র বার मেখভ্ভ লাগলেন। কিষ্তু কালো ও সাদার পার্থক্য ধরা পড়ল না। সকাল इ'লে তিনি বनरলनে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! आ⿰ি কালো ও সাদা দু'টি সুতা আমার বালিতশর নীচে রেথেছিলাম’। (তারপর সব घটना বললেন)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তাহ'লে তোমার বালিশ খুবই বড় দেখছি। কার্ রাতের কালো প্রান্তরেথা ভ ভোরের সাদা প্রান্তরেখার জন্য তোমার বালিশের নীচে স্থান সংকুলান रয়েছে’। অতঃপর বললেন, 'এ দু’টি সুতা নয়; বরং রাচের অश্ধকার এবং দিনের আলো' ${ }^{1}$
(ঘ) আब্লাহ তা'জালা বলেন,


 দিল" (जबया 08)।
এই আয়াত নাযিল इওয়ার পর ছাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, কোন মাল-সম্পদ জমা রাখা যাবে না। তথন নীী
据 যাকাত आদায় কর্, তাহ'লে নিब্জ থেকে তার ক্ষতিকে তুমি দূর করে দিলে'।
 आবদুল্মাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-ब্রা সঢ্গ बের रয়েছিলাম। তখন তিনি বঅ্গলেন,

[^8]

'এটি इ'ल यাকাত ফর্য इওয়ার্গ আয়াত নাযিল इওয়ার आগের কथা। পরে যখन आল্লাহ তাআলা यাকাত ফরয ঘোষণা করে আয়াত नাযিল কর্রেন, তথन তিন্ যাকাতকে ধন-মালनল পরিশ্ধকারী করে দিয়েছেন’।
ए্যরত আবদুল্ধাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেল,



‘যে মানের যাকাত आদায় করা হয়, তা যদি यমীনের সাত স্তুর্ন নীচেও থাকে, তাহ’লেও ‘কান্য’ তथা সঞ্চিত ধন-রঢত্রুর শামিল নয়। আার যে মালের যাকাত আদায় করা হয় ना, ঢা জমির পিঠঠ খোলা থাকলেও ‘কান্য’ তথ্থা সঞ্চিত ধন-রত্ֵের শামিল" $1^{8}$ এ থেকে বুঝা গেল যে, यাকাত আদায়ের পর যা অর্বশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গোনাহ নয়।
(ঙ) आল্মাহ পাক বলেন,
 মাছানী’ এবং মহান কুরআন দিয়েছি' (হিজর ৮৭)। এই আয়াতে खে ‘সাবয়ে মাছানী’ অর্থ সূরা ফাতিহা, जा জামরা একমাত্র হাদীছ থেকেই জানডে পারি। এ’ এমিভাবে করুন মাজ্জীদের আরো অনেক आয়াত অব্भের অর্থ ఆধুমাত্র হাদীছ থেকেই জানা যায়। হাদীছ ব্যতীত তা জানার অন্য কোন উপায় নেই।

##  অসষ্টবः

यদিও কুরআন মজীদে শরী"আ্্ের মৌলিক বিধানাবলীর বর্ণনা আছছ, কিন্ত্র তা এত সংক্ষিপ্ত যে, শু কুরআলের উপর ভিত্তি করে সেগুলির বাস্তবায়ন প্রায় অসম্তব। এর্রপ অনেক বিধি-বিধান আছে। উদাহরপস্বক্রপ দু’একটি এখানে উল্লেখ করছি-
(ক) ‘ছালাত’ সম্পর্ক কুরজান মজীদে বলা হয়েছে-
 ওয়াক্ত সমূহ, রাক আত সংথ্যা, ক্দিরাআতত্র তাফছীল, শর্তাবলী, ছালাত ভঙ্গর কারণসমূহ এবং ছালাতের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা শুধুসাত্র হাদীছছই জাছে।

[^9]
 যাকাত कि？जার नেছাব কত？কখन जা আদায় করা उয়াজিব হয়？কতটুকু ওয়াজিব হয়：ইত্যাদি 飞ধু হাদীছ থেকেই আমরা জানতে পারি। হাদীছ ব্যতীত এসব কিছ্র জানার কোন উপায় নেই।
（ग）কুরআন মজীদে ছিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে，

＇হে মুমিনগণ！তোমাদের ঊপর্র ছিয়াম ফর্য করা হয়েছে। যযমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের আপর，যেন কোমরা পরহেযগার হ＇তে পার’（বাক্ফারাহ ১৮৩）। কিত্ুু ছিয়াম ফর্য হওয়ার জন্য শর্তাবলী কি？ছিয়াম ভঞ্গে কারণসমূহ কি？ছিয়াম অবন্থায় কি কি বৈধः ইত্যাদি আরো অনেক বিধি－বিধানের বিত্তারিত বর্ণনা ধ্ধুমাত্র হাদীছ থেকেই পাওয়া যায়।
（घ）কুরআন মজীদে হজ্জ সম্পর্কে বলা হয়েছে，， －जात्र এ ঘরের হজ্জ করা হ＇ল মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রাপ্য，শে नোকের্ন সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যণ্ত পৌছার’（আলে ইমরান ৯৭）। কিন্তু হজ্জ কত বার ফরय？হজ্জের ব্রংকন কি，তা আদায়ের সঠিক निয়ম কি，ইত্যাদি হজ্জ ও ওমরা সম্পর্কীয় আরো অনেক বিধানের বিস্টারিত বর্ণনা ӊধু হাদীছেই রয়েছে।
（ঙ）পানাহারর বস্তু－সামগ্পীর কিছ্ূকে হালান ও কিছ্রে হারাম ঘোষণা করে বাকী বস্ত্সসমূহের ব্যাপারে কুরআনে
 बস্তুসমূহ হালাল করা হর়়ছছছ＇। अन্য স্থানে আছে＂অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করা হর্যেছে＇। কিন্তু কোন বস্ঠু হালাল ও পदिত আর কোনৃটি অপবিত্র ও হারাম，এসবের বিস্তারিত বর্ণना আমরা ওধু রাসূলুল্নাহ（ছাঃ）－এর कথা ও কাজ থেকেই জানতে পার্রি।
（চ）কুরআন মজীদে চুরি করার শান্তি বলা হয়েছে হাত কেট্েে কেলা＇। কিষ্ুু কি পরিমাণ মাল চूরি করলে এবং কতটুকু হাত কাটত্তে হবে，ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা «氏ু হাদীছেই পেয়ে থাকি।
（ছ）কুরআন মজীদে মদ পান হারাম বলা হয়়ছে। কিস্তু সক্ন মাদকদ্রব্যের্ন বিধান কি হবে，নেশাযুক্ত বস্তু পরিমাণে কমবেশী হ＇নে কি বিধান হবে，ইত্যাদি অনেক বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা হাদীছেই পাওয়া যায়।
（জ）কুরজান মজ্জীদে মহিলাদের মীরাছ（উত্তরাধিকার্র） সम্পক্কে বলা হর্যেছে যে，একজন হ＇লে সে অর্ধেক সম্পর্ত্তি পালে। আা যদি দু’য়ের অধিক হয়，তখন তিন ভাগের দুই


কুরआনে নেই। তা ওধু হাদীছেই পাওয়া যাবে। এমনিভাবে มীরাছ সম্পর্কীয় आর্রো অনেক বিধান आমাদেরকে ৫ধ্র হাদীছ থেকেই জানত্তে হবে।
（ঝ）কুরホান মজীদে সূদের ব্যাপারে কড়া তাকীদ দিয়ে বলা হয়েছে থে，এটি হারাম। 9 থেকে দূরে থাক। কিন্ত্র কোন্ ধরনের লেনদেন সূদের অন্তর্ভুক্ত আর কোন্টি নয়， এসব ব্যাপারে হাদীছেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনিভাবে শরী＇আতের আরো অনেক বিধি－বিধান রয়েছে， যেথলি সম্পর্কে কুর্রআন মজীদে সংক্ষিপ্ঠ আলোকপাত কর্গা रয়েছে। অথচ হাদীছে পাওয়া যায় তার় বিস্তারিতি বিবরণ। এমতাবস্থায় য়ে বা যারাই হাদীছকে বাদ দিয়ে কুরজান बোঝার বা কুরআনী বিধানাবলী বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে， তারা যে স্পষ্ট গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট তা বলার অপেক্শা রাষ্ট না।

## ৬．ক্র্রআनের মত হাদীছ্র সংরক্ষিত：

দ্বীनের প্রয়োজনে কুরআন মজীদ সংরক্ষিত থাকা যেমন যক্ররী，তেমনি হাদীছও সংর্ষ্মিত থাকা যক্গরী। কেননা আন্ধাহ তাআলা বলেছেন，

＇यুমিনদের বক্তব্য কেবল ज্রক্থথাই বেে，যখন তাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য তাদেরকে আল্মাহ ও ঢাঁর রাসূল্লের দিকে আহ্বান করা হয়，তখন তারা বলে，আমরা ๒नলাম ও আদেশ মান্য করলাম। ঢারাই সফলকাম। আর যারা आল্লাহ ও তাঁত রাসূল（ছাঃ）－এর आনুগত্য করে，आল্মাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে，তারাই কৃতকার্য＇ （নূর ৫১，৫২）। এ আয়াত এবং এর্রপ আরো অনেক আয়াত থেকে বোঝা যায় যে，মুমিনের আসল অ্থণ ও ঢার মহান সফলতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল（ছাঃ）－এর आনুগত্য করার মব্যেই निহিহ। आল্মাহ্র আনুগত্য করার অর্थ হ’ল， ক্রওনের বিধান बেনে চলা। आর রাসূলুল্ধাহ（ছাঃ）－এর আনুগण্য করার অর্থ হ’ল，হাদীছ মতে আমল করা। অতএব কুরানের বিধান মেনে চলার জন্য যেমন কুর্রআন সংর্木क्षिত थাক্তে হরে，তে মনি হাদীছ মতে आমল করার জন্যেও হাদীছ সংরক্ষিত থাকতে হবে। অन্যথায় সেমতে আমল করা অসম্ভব হবে। আর অসষ্ৰব কোন বস্তুর আদেশ আল্পাহ তাআলা বান্দাদেরকে দেন না। আল্মাহ তা অলা কি এমন এক বস্కুর অনুসরণের আদেশ দিবেন，যার কোন অস্তিত্ম নেই？এ্া কি সম্ঠব？কখনো না। কাজেই রাসূলूল্মাহ （ছাঃ）－এর आনুগक्য ওয়াজিব इওয়ার যত আয়াত বর্ণিত হয়েছে，তার সবক’টি একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে，রাসূলুল্মাহ （ছাঃ）－এর হাদীছও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।
আল্মাহ তাআলা．আরো বলেন，

## 

 ＂$া$ মি স্বয়ং এ উপদ̆শ অবতরণ করেছি এবং আামি নিজেই কুর্ান ও হাদীश উভয়ই উদ্mশ্য। অর্থাৎ কुরআানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ যেমন আল্ধাহ তাআলা নিয়েছেন， ত্মনিভাবে হাদীছের হিফাयত্র দায়িত্ওও তিনি নিळ্যেছেন। কুরানের হাফেযগণের দারা যেমন ক্রআনের রक्षণাবেক্ষণ করা হয়েছে，তেমনি হাফ্যেযে হাদীছগণের ঘ্বারা হাদীছের হিফাयতের ব্যবস্থা করা হর্যেছে। ঢাই আমরা দেখতে পাই，যখনই হাদীছের বিক্সক্ধে কোন ফিতনা মাথা চাড়া দিত্যেছে，তथনই উশ্ষতে মুহাম্মাদির হাদীছ বিশারদগণ তার দাঁতভাকা জবাব দিত্যেছেন এবং আলো－অহ্ধকার্রে ন্যায় সত্য－মিথ্যা নির্ণয় করে কেলেছেন। প্রাচ্য বিদ্দান ডঃ মার্গোলিউথ ঠিকই বলেছেন，হাদীছেন জন্য মুসলমানরা যত ইচ্ম গর্ব কর্তে পারে। এটা তাদের পর্ষ লুা｜জ পায়＇।
ইমাম ইবনে হাযম（র্গহ）বলেন，＂উক্ত আয়াত সমৃহের মাষ্যমে আল্লাंহ তা＇আলা ঘোষণা করেছেন बে，নবী （ছাঃ）－এর সব কথ্া＇অহি＇। आর＇অহি＇সবার बক্যমভে যিকর। আর ‘যিকর’ হ’ন কুরআনের দनীল মভে সংর্রিত। এতে বুঝা যায় बে，রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）－এর সব কथा সংর্রিত। একটি কथাও বে হারিয়ে যায়নি，ঢा গ্যারান্টিযুক্ত। কারণ যার হিফাযতের দায়িত্q স্বয়ং আল্মাহ जাজানা निয়़ছেন，তা निकिচ সং্রकिए। একটি বাক্যও তা থেকে লোপ পাওয়া অসब্ষব＇। তিनि जারো বলেন， ＇ক্রজান এবং ছহীহ হাদীছ একটি অপরের সাথে সস্পর্কশুক্ত। আল্লাহ্র পক্ম থেকে＇অহি＇হওয়ার ব্যাপারে উভয়ই এক। आর জানুপ্ত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপার্রে উভয়ের হহক্ম সমান’।
आল্নামা মুফঙী মুহাপ্মাদ শফী（রহঃ）বলেন，＇‘কর্রান সम্পক্কে বলা হয়েছে，＇আমিই কুরजান নাযিল করোছে এবং আমিই এর হিফাযত করব＂，এ ওয়াদার ফলেই কুরানের প্রতিটি যের ও यবর পর্যন্ত সম্পুর্ণ সং্রক্শিত রয়েছে এবং
 সংর্কিত নয়，কিলু সমষ্ঠিপতভাবে সুন্নাহ এবং হাদীছেরও সংর্পিত হওয়া ঊল্লেখিত আয়াত দৃষ্টে অপরিহার্य। বাচ্তবে সুন্নাহ এবং হাদীছও সংর্রি⿰亻⿱丶⿻工二十ত রয়েছে। যथনই কোন পক্ক থেকে এতে কোন বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়াত সংমিশ্রিত হয়েছে，তখনই হাদীছ বিশেষজ্ঞরা এগিত্রে এরেছেন এবং দুষ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। ক্মিয়ামত পর্যত্ত এ কর্মধারা অব্যাহত থাকবে। রাসূলুল্লাহ （ছাঃ）বলেনে，‘আমার উম্মত্ত্র মধ্যে ক্যিয়ামত পর্যত্ত সত্যপন্ঠী এমন এক্দল आলেম থাকবেন，যঁঁরা কুরজান ও হাদীছূে বিও্দ অবস্থায় সংর্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা－বিপত্তির जবসান घটাবেন’। মোট কথা，কুরজান

৬．হাদীছহর তত্ত্ব ও ইত্রিহাস，প：১২৯।
৭．ইহ्কামুল আহকাম S／৯৯ প্।：।
৮．বুখারী হা／৩৬8১，মুসলিম হা／১০৩৭，মিশকাত হা／২8৮।

বাস্তবায়নের জন্যে রাসূল（ছাঃ）－এর শিক্ষা অপরিহার্য। কুরআানের বাশ্ত্বায়ন ব্যেমন কিয়ামত পর্যত্ত ফর্য，তেমনি
 অবশ্যষ্ভাবী।
অতএব উল্লেথিত আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ （ছং）－এর শিক্ষা সং্রক্কিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্রাণী রয়েছে। আল্ধাহ তাজালা ছাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে আজ পর্यন্ত একে হাদীছ বিশার্দ ওলামায়ে কেরাম ও বিক্ট্দ গ্থৃ্ছাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছ্র লোক ইসলাযী বিধি－বিধান থেকে গা বাঁচানোর উলmশ্যে একটি অজুহাত आবিষার করেছে যে，হাদীছের বর্তমান ভাঈ্ডার সংরক্ষিছ ও নির্ভরব্যোগ্য নয়। উপর্রোত্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদ্রূ ধর্মদ্রোহিতার স্বর্মপই ফুটে উঠেছে। তাদের বোঝা উচিত বে，হাদীছের ভা্খার থেকে আস্থা উঠঠ গেলে কুরআানের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না’।＂
জাল্পাহ তাজালা বলেন，
 ＇জাপনার কাছে জাম যিকর（ক্কর্র্ন）অবতীর্ণ করেছি， यাতে आপনি লোকদের সামনে ঐসব বিবৃত করেন，বেখলি তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে＇（নাহন 88）।
ইমাম ইবনে হাযম（রহঃ）বলেন，＂ক্ত আয়াত দ্যারা ब्या
 উল্রেশ্য বর্ণনা बরে দেয়ার্ দায়িত্ ছিল। কুর্রানে অনেক বিষয় यেমন ছানাত，यাকাত ও হজ্জ ইত্যাদির সংক্কিশ্ত বর্ণना आছू，या দারা आমরা বুঝ্তে পারি না যে，आল্লাহ তা＇জালা আমাদের উপর কি ওয়াজিব করেছেন। তবে যুা， র্রাসূলूল্মাহ（ছাঃ）－এর বর্ণনার মাধ্যমেই এর বিস্তারিত জানতে পারি। এখন यদি কুরজানের অর্থ 3 উল্mে্যের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ（ছাঃ）－এর এ বর্ণনা সংরক্ষিত না থাকে এবং তার সাথে অন্য কোন বাতিল মিশ্রিত হఆয়া থেকে মুক্ত না থাকে，ঢাহ＇লে ক্রজানের আায়াত দারা উপকৃত হওয়ার কথাও ড্রান্ত সাব্যু হবে এবং অধিকাংশ শারইঋ বিধান মান্য কন্রা অসষ্টব হবে’। ${ }^{\text {। }}$
মোন্লা জাनী ক্দারী（রহঃ）বলেন，＇কুর্রানের শক্দ সং্রক্ষণের ওয়াদার কথ্থাঢি তার অর্থ সং্রক্ষণকেও বুঝায়।
 তার্র অর্থে অন্তड্ভুক্ত। বাস্তবে আল্লাহ ত＇জালা কুরআান ও সুন্নাহ উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়ি়়্ নিল্যেছেন এমনভাবে बে，সদা－সর্বদা একটি आলেম সম্প্রদায় মওজুদ থাকবে， याর্রা কুরজান ও হাদীছকে ছহীহ তদ্দভাবে সংর্ষিত রাথবেন’। ${ }^{3>}$
হাক্যে জালালুদ্দীন সুয়ূত্ণী（রহঃ）বলেন，আবদুল্ণাহ ইবনে মোবারককে জিজ্জেস কর্木া হ＇ল，জাन হাদীছ সম্পক্কে

[^10]আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, জাল প্রতিরোধের জন্য বিজ্ঞ হাদীছ বিশারদগণ প্রতিনিয়ত মওজুদ থাকবেন। যেহেতু আল্মাহ তা‘আলা বলেছেন, আমি স্বয়ং ‘যিকর’ (কুরআন ও সুন্নাহ) নাযিন করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক। ১২
আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-উयীর বলেন, ‘এর দ্বারা বুঝা यায় যে, রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর শরী‘আতও সংরক্ষিত এবং তাঁর হাদীছও সংরক্ষিত’ ১৩
 - आMল্লাহ्र आয়াত ও হেকমত, যা তোমাদের গৃহে পঠিত इয় তোমরা সেখলি স্মরণ করবে’ (আহযাব ৩৪)।
এ আয়াতে যের্রপভাবে কুরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হর্যেছে, অनুর্রপভাবে ‘হেকমত’ শব্দের মাধ্যমে রাসূলুল্নাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হর্যেছে। এ কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। ছरীহ বুখারীতে হযরত মু‘আय (রাঃ) সম্পর্কেও এর্মপ বর্ণিত आছে যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর निকট থেকে একখানা হাদীছ শোনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্यাদা আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত হ’তে পারে, এর্রপ আশস্কা করে তিনি তা সর্বসাধারনের সামনে বর্ণনা করেননি। কিন্তু তাঁর (মু‘আयের) যथন মৃত্যুক্ষণ ঘनिয়ে এলো, .তখন তিনি জনগণকে একত্রিত কর্রে তাদের সামনে সে হাদীছ পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথ্থে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌছছ দেয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত মু‘আয (রাঃ) হাদীছে রাসূল উন্মতের নিকট না প্পীছানোর পাপে যাতে পতিত না হন, সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে জনগণকে ডেকে এ হাদীছ তনিয়ে দেন।
এ ঘটনাও এ সাক্যুই প্রদান করে যে, সকল ছাহাবায়ে কেরামই কুরআনের এ হকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন। আর ছাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীছ সমূহ জনগণের নিকট পৌছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীছ সংরক্ষণের খुর্তুত্ব কুরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়ল। এ সম্পর্কে সন্দেহ করা কুর্গ পাকে সন্দেহ করারই নামান্তর। ${ }^{18}$
[চলবে]

[^11]
# ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত অধিকার 

মূলঃ মুহাম্যাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন*

অনুবাদ: মুহাম্মাদ রশীদ**

## (২য় কিক্তি)

## (৬) স্বামী-ষ্র্রীর পার্ত্পরিক অধিকারঃ

স্বামী-স্ত্রীর পারষ্পরিক সম্পর্ক একে অপরের সাথে আবশ্যকীয় হক্চ নিয়ে গঠিত। এ হক্ব হচ্ছে, শারীরিক, সামাজিক ও আর্থিক হক। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর উপর ওয়াজ্জিব হ’ল, তারা পর্পরে সদ্ডাবে জীবন যাপন করবে এরং প্রত্যেকে নিষ্ঠার সাথে আবশ্যকীয় এ হক্দ বা অধিকারখ্লি পূরণ করবে।
আল্মাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের (ন্ত্রীদের) সাথে সদ্টাবে জীবন যাপন কর’ (নিসা ১৯)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, 'नারীদের উপর তাদের যেক্প হক্ম রয়েছে, নারীদেরও তাদের উপর সেক্রপ হক্দ রয়েছে। কিন্তু ঢাদের উপর পুর্রুষদের শ্রেষ্ঠত্ রয়েছে’ (বাক্কারাহ ২২৮)। এমনিভাবে নারীর উপর ওয়াজিব হ’ল, সে স্বামীর উপকারার্থে সর্বাশ্মক প্রচেষ্টা চালাবে। যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাদের করণীয় বিষয়াদি একে অপরের কল্যাণার্থে আদায় করবে, তখন তাদের জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠবে এবং তাদের পারষ্পরিক সম্পর্কও স্থায়ী হবে। কিন্তু যদি বিষয়টি উল্টা হয়, তবে ঢাদের মধ্যে ফাটল ও বিবাদ পরিদৃশ্য হবে। ফলে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।
নারীকে উপদেশ প্রদান এবং তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাथার অনেক সুশ্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়। রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেছ্ন, 'তোমরা নারীদের নেক উপদেশ প্রদান কর। কেননা নারীদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পাঁজরের মধ্যে সবচেয়ে উপরের অংশটি সর্বাপেক্ষা বেশী বাঁকা। সুতরাং তোমরা যদি তা সোজা করার চেষ্ঠা কর, তবে তা ভেংগে যাবে। আর যদি তা নিজ অবস্থাতেই ছেড়ে দাও, তবে বাঁকা থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের উপদেশ দিতে থাক’।
অপর বর্ণনায় আছে যে, নারী পাঁজর থেকে সৃষ্ট। অতএব সে কখনও তোমার জন্য পুরোপুরিভাবে সোজা হবে না। সুতরাং यদি তুমি তার কাছ থেকে উপকার লাভ কর এবং তাকে সোজা করতে যাও, তাহ'লে তাকে ভেজ্েে দিবে। তাকে ভেক্েে দেওয়া মানে হচ্ছে তালাক দিয়ে দেয়া’।

[^12]রাসূলুল্লাহ (ছা8) অররা বলেন, ‘কোন ঈমানদার পুরুশ ঈমানদান ন্ত্রীর সাথে বিদ্বেষ রাখবে না। সে यদি তার কোন বাবशারে অসষ্ুু্ট হয়, তাহ’লে দেখা যাবে তার অন্য ব্যবহারে সত্তুষ্ট হর্যে যাবে’।
উপরে উল্মিথিত হাদীছখলিত্ত রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) ছাঁর উম্মতের পুহুম্যা কিভাবে স্বীয় স্রীদের সাথে আচার-ব্যবহার করবে তদ্বিষढ়ে নির্দেশনা দান করেছেন। স্বামীর জনা উচিত হ’ল, সে তার ঈ্ত্রীর উপর সহজসাধ্য या হয়, তা-ই প্রহগ করবে।
উক্ত হাদীছ্খলিতে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্বানী তার ग্ত্রীর দোষ-পুণ উভয়টাই যাচাই করবে। অত্রব সে यमि তার কোন একটি ব্যবহার ভাল না পায়, তবে তার অন্য ব্যবহারের সাথ্থে তা যাচাই কর্ববে, যা তার কাছে পসन্দনীয় এবং তার দিকক उধ্রু ক্রোধ ও ঘৃণার দৃষ্টিত্তে তাকাবে না। অनেক স্বামীকক দেখা যায় যে, তারা তাদের
 इৰ়ে ওঠে। ফলে তারা পারিবারিক সমস্যায় জর্জর্জিত হয়। ন্ত্রীদের থেকে তারা কোন উপকার লাভ করতে পারে না। সেকারণ তারা কোন কোন সময় স্ট্রীকে তালাক দিতেও উদ্যত হয়। এর্ষেত্রে স্বামীর উচিত হ"ল, সে সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করবে। যদি ত্ত্রী ধর্মীয় কিংবা মান-সম্মানের ব্যাপার্র ক্রটি না করে, তবে তার অন্যসব কার্যাদিতে চোথ বন্ধ রাখবে।
স্বামীর উপর স্ত্রীর इক্দ সমৃহের অন্যতম হচচ্ছে, স্বামী স্বীয় श্ত্রীর পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও এশিলির আনুষপ্গিক বিষয়াপির ব্যয়ভার পুর্রাপুরিভাবে বহন কর্যবে। আল্লাহ বলেন, 'সন্তানদের জন্মদাতার উপরেই নিয়মানুযায়ী ঢালের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যয়ভার অর্পিত' (বাক্ৰারাহ ২৩৩)। রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-কে স্ট্রীর अधিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিनि বলেন, 'यখन তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুম্মি পরিধান করবেে তখন তাকেও পরিধান করাবে। ঢার মুখমఅ়ে আঘাত করবে না, তাকে মন্দ বলবে না এবং ঘরেই ঢার কাছ থেকে শযয়া ত্যাগ করবে’ $\beta$ স্বামীর উপর ষ্ত্রীর আরেকটি অধিকার হছ্ছে, স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে, তাদের মাবে সমতা বজায় রাখবে। আর তাদেন ব্যয়, বাসগৃহ, শय্যা ब্রবং সষ্টাব্য সককন বিষয়ে সমতা বিধান করবে। কেননা তাদের মধ্যে কোন একজনের দিকে ঝুঁকে যাওয়াটা কবীরা ওুনাহ।
রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তির দু’জন ত্ত্রী आছে, সে তাদের কোন একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ােে ক্ধিয়ামতের দিন সে ঝুলন্ত পার্শ্ব নিয়ে উঠঢে’
রাসূলুল্পাহ (ছাঃ) চাঁর त্ত্রীদেন্ মাঝে পালা নির্ধারণ করে


ง. มूসनिম, মিশकाढ सरी



আমার অধিকারভুক্ত বিষয়। সুতরাং যে সকল বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই, সে সমস্ত বিষয়ে তুমি আমাকে
 অन্যকে স্বীয় সময় দিয়ে দেয়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। यেমনিভাবে রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী সাওদা (রাঃ) তাঁর নির্ধারিত সময় आয়েশা (রাঃ)-কে দানন করলেন, তঈন রাসূझूलूহ (ছাঃ) আয়েশা ও नiওদা উঙ্য়ের সময় আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে अতিবাशিত করত্তেন। ${ }^{9}$ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুপৃর্ব রোগাক্রান্ত অবস্থায় জিজ্জেস করেছিলেন, ‘কালকে আমি কোথায়? অর্থাৎ আমি কোথায় রাত্রি যাপন করব? তখन ঢাঁর স্ত্রীগণ তাঁর ইচ্ছানুযায়़ী যেকোন ঘরে থাকার অনুমুতি দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত आয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করেন’।
অনুক্রপভাবে স্ত্রীর উপরও স্বামীর হক্দ রয়েছে। आল্মাহ তাআলা বলেন, 'নারীদের উপর তাদের যেরুপ হক্র রয়়ছে, তদ্র্রপ নারীদেরও তাদের উপর হক্দ রয়েছে। তবে নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' (বকক্টারাহ ২২৮)।
স্বামী হ'ল ষ্ত্রীর অভিভাবক। তাই সে তার কল্যাণ করবে, ঢাকে শিষ্টাচার শিখাবে ও দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। আল্মাহ তা‘আলা বলেন, 'পুরুষ্ষো নারীদের উপর কর্ত্তৃশীল। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনের উপর অপরজনকে শ্রেষ্ঠতৃ দান করেছেন এবং এজন্য ফে তারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে' (নিসা ৩৪)।
স্ত্রীর টপর স্বামীর আরেকটি হকৃ হচ্ছে, স্ত্রী आল্মাহ্র অবাধ্যাচরণ ব্যতীত সকল বিষয়ে স্বামীর অনুগত হয়ে চলবে এবং তার গুল্ণ বিষয় এবং ধন-সম্পদের সংরদ্ষণ কदরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনেন, 'যদি आমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্তীরে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম’ (চিরমিযী)।
রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'यদি স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় आসতে ডাকে কিন্তু সে আসতে অস্বীকার করে এবং স্বামী তার ঊপর রাগাধ্ষিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতারা সকাল পর্যণ্ত তাকে (ন্ত্রীকে) অভ্ভিশাপ দিতে थाকে' ${ }^{\text {a }}$
ক্ত্রীর উপর স্বামীর आরেকটি হক্ধ হচ্ছে, স্ত্রী এমন কোন কাজ করবে না, যাতে স্বামীর অপকার হয়। यদি সেটা নফল ইবাদতও হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ত্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফন ছিয়াম রাখতে পারবে না’ । কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়াও জায়েয নয়’ ।’

9. বूथারী अ মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩০।
৮. दूशারী, মিশকাত হা০२৩১।
৯. বুঋায়ী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬।
১০. জাবদাটদ, ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৯।
১১. হুঋাীী ও যুসলিম, মিশকাত হা/৩২8৬।

## (৭) শাসকগোষ্ঠী ও জনসাধারণের হক্ষঃ

শাসকগোষ্ঠী তারাই, যারা মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়াদির দায়িত্বভার অহণ করে। চাই সে দায়িত্টটা ক্ষুদ্র হোক অথবা বৃহৎ হোক। যেমন- রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা বিশেষ কোন গগীর কর্তা। এদের সবার উপর জনসাধারণের হক্ఢ রয়়ছে। আর জনসাধারণের এই হক্ধ আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব। এমনিভাবে তাদেরও জনসাধারণের উপর কিছ্ম হক্ রয়েছে।
শাসকদদের উপর জনসাধারণের হক্ষ হচ্ছে- ত়াদের উপর অর্পিত আমানত পূর্ণ করবে। এ আমানত পূর্ণ করাটা आল্লাহ जাদের জন্য আবশ্যক করেছেন। অর্থাৎ তারা জনসাধারণকে ভাল উপদেশ দিবে। তাদেরকে নিয়ে সুন্দর আদর্শ্শের পথে চলবে, যা ইহকাল ও পরকালে কল্যাণের কারণ হয়। তাহ'লে ঈমানদারদের পথের অনুসরণ করা হবে, যা প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ্শের অनুসরণ। কেননা এর মধ্যে তাদের নিজেদের, তাদের অধীনস্তদের এবং জনসাধারণের কল্যাণ র্য়ছে। ফলে শাসকদের প্রতি জনসাধারণ সন্তুষ্ট থাকে। চাদের পর্পরের মধ্যে সু-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তাদের নির্দেশের প্রতি জনগণের আনুগত্য आনে এবং যে সমস্ত বিষয়ে জনসাধারণ তাদেরকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে, সেথ্িির যথ্থাযথ আমানত রক্ষা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্মাহ্রে সন্তুষ্ঠ রাখে, আল্লাহ তাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাথেন এবং তাদেরকে তার প্রতি সন্তুষ্ট বানিয়ে দেন। কেননা আল্মাহ্র হাতে মানুষের অন্তর। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই তা পরিবর্তন করেন।

জনসাধারণের উপর শাসকদের হক্দ হচ্ছে-•শাসনকার্ৰে জনসাধারণ তাদেরকে উপদেশ দান করবে এবং তারা ভুলে গেলে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে। ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হ’লে তাদের জন্য দো‘আ করবে এবং আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ ব্যতীত সর্ববিষয়ে তাদ্দের নির্দেশ মান্য করবে। কেনनা এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্যের স্থায়িত্ 3 সু-ব্যবন্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের বিরুদ্ধাচরণ অ অবাধ্যতায় অরাজকতা ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এজন্য आল্মাহ পাক তাঁর নিজ্রের অনুসরণ, তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ এবং শাসকদদর অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্মাহ, তাঁর রাসূল এবং তোমাদের শাসকদের অনুসরণ কর' (নিসা (ব)। রাসূলूল্মাহ (ছাঃ) বলেন, 'มুসলিম ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হ’ল যে, সে তাঁর (শাসক) পসন্দনীয় বিষয় কিংবা অপসন্দনীয় বিষয়ে শ্রবণ করবে এবং অনুসরণ করবে, যতক্ষণ না (আল্লাহ্র্র) অবাধ্যাচরণে আদিষ্ট হবে। আর আল্মাহ্র অবাধ্যাচরণে আদিষ্ঠ হ’লে অনবে না এবং অনুসরণও করবেনা’ ${ }^{১ ২}$

আবদুল্ছাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, 'আমরা একবার রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর সন্গে সফরে ছিলাম। অতঃপর আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম। এমন সময় আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর এক ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, ‘ছালাতের জন্য একত্রিত হৌন’। তখন আমরা রাসূলুল্নাহ (ছাঃ)-এর কাছে সমবেত ছ'লাম। রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক নবীর উপর এটা ফর্য় ছিল শে, তিনি তার উম্মতকে নিজ জ্ঞান অনুযায়ী কল্যাণকর বিষক্যের দিক নির্দেশনা দিবেন এবং অকল্যাণকর বস্তু থেকে ভীতি প্রদর্শন করবেন। তোমাদের এই উম্মতের ত্রুতে নিরাপত্তা রয়েছে এবং শেষে রয়েছে এমন বিপদ, যেঙ্লিকে তোমরা অপসন্দ কর। এরূপ ফিৎনা যখন আসবে তথন ঈমানদার ব্যক্তি বলবে, এর মধ্যেই ধ্বংস রয়েছে, কিংবা এটাই আমার ধ্বংসের কারণ। যে ব্যক্তি চায় ঢাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার ম্য্যু যেন এমন অবস্থায় আসে, যখন সে আল্লাহ ß শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাতে। প্রত্যেক মানুষের কাছে তার পসন্দনীয় বস্তুর আগমন ঘটুক। যে ব্যকক্তি ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-এর কাছে বায়‘অত করন আর তার হাতে হাত দিল এবং অন্তর দিয়ে তা মেনে নিল, সে যেন সাধ্যানুयায়ী তার आনুগত্য করে। অতঃপর অন্য কেউ যদি ঢার সাথে বিবাদ করতে আসে, তবে তার (অপরজনের) গর্দান কেটে দিবে’ ${ }^{\text {১৩ }}$

সানমা ইবনু ইয়াयীদ आল কূফী রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করল, হে আল্মাহৃর নবী (ছাঃ)! यদি আমাদের উপর এমন শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, যাঁরা আমাদের নিকট থেকে তাদের হক্ব পুরোপুর্তি আদায় করিয়ে নেন, কিন্ঠু আমাদের হক্দ जাদায় করেন না, তাদের সম্পক্কে আপনার নির্দেশ কি? তখন রাসূলুল্⿰াহ (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলनেন, ‘তোমরা তার কथা শ্রবণ কর্, এবং তাকে মান্য কর। কারণ তাদের দায়িত্বভার তাদের উপর এবং তোমাদের দায়িত্বভার তোমাদের উপর’ ${ }^{38}$

জনসাধারণের উপর শাসনকর্তাদের আরেকটি হক্ধ হচ্চে, Өর্সুত্দপূর্ণ কার্যাবলীতে জনসাধারণ তাদেরকে সাহায্য করবে। যাতে তারা শাসনকর্তাদের উপর অর্পিত কার্যাদির বাস্তবায়নে সাহায্যকারী হ'তে পারে। আর এজন্য সবাইকে निজ निজ কার্य, সামাজিক দায়িত্ 3 কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। যাতে সঠিক পদ্ধত্তিতে কার্যাদি পরিচালিত হয়। কেননা জনসাধারণ यদি শাসকদেরকে তাদের দায়িত্ব সমূহে সাহায্য না করে, তবে কোন কাজই সুষ্ঠ্রভাবে পরিচালিতত হ্য়া সষ্বব নয়।

[^13]

## মৌমাছি ও মধুঃ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

## ইমামুদ্দীন বিন আবদুল বাছীর＊


#### Abstract

পথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্থন্থ কুরআন মজীদে কয়েকটি ক্টীট－পতক্গের কাছ থেকে মানুষের শিক্ষণীয় দিক আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে মৌমাছি একটি। মৌমাছির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হচ্ছু মধু। अসংখ্য ফলের নির্यাস থেকে এই মধু তৈরী হয়，यা বহু রোগের প্রতিযেধক বলে আধুনিক বিজ্ঞানও মতামত প্রকাশ করেছে। আজ থেকে বহু পূর্ব্বই आল্লাহ তাআলা তাঁর পাক কাबামে মধুর খুণ उর্ণনা কর্রছেন। ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ মানব নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ（ছাঃ）－এর প্রিয় ও পসन्দনীয় পানীয় ছিল মধু। ইহা এক তৃৃ্তিদায়ক পানীয়，যা পানে হৃদয় পরিতৃe্ হয়। অপর দিকে বহু রোগও নিরাময় হয়। মধু আল্মাহ্র এক বিশেষ দান। তিনি তাঁর বান্দাদের বিভিন্ন পন্থায় মখুর যোগান দিয়ে থাকেন।


মধু ও মৌমাছি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন，＇আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেনঃ পর্বতগাত্রে，বৃক্ষ এবং উঁদূ চালে গৃহ নির্মাণ কর। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্যুক্ত পথ সমমহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে ররাগের প্রতিকার। নিচয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন＇ （নাহ্ল ৬b－৬৯）।
উল্মেখ্তিত আয়াতে আল্মাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম মৌমাছি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন，অতঃপর মখু সম্পর্কে। সুতরাং জামাদেরও মৌমাছি সম্পক্কে কিছ্ জানা দরকার।

## 小ৌমাছিন্ন পর্রিচয় - তার্ন প্রকার্নভেদ：

মৌমাছি তরুতত্দূর্ণ এক প্রকার পত্গ শ্রেণীর প্রাণী। এ প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। বিভিন্ন রকম ফুল থেকে নির্যাস （Nectar）সঞ্প্রহ করে মধু উৎপন্ন করতে পারে বলে একে बমৗমাছি বলে।

আর একাঁ পরিষ্ষার করে বলা যায়，মৌমাছি একটট ক্কুদ্র পত্্গ ও সামাজিক প্রাণী। তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে বিধায় তাদেরকে সামাজিক জীব বলা হয়। পারশ্পরিক সহযোগিতা，সমন্য，শান্তি－শৃভ্খলা，সম্পদের যथাযথ ব্যবহার ও বন্টন এবং সুসংগঠিত জীবন যাত্রাই হচ্ছে মৌমাছিদের দৈনন্দিন জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য।
মৌমাছির দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর। এরা এক লিন্গ বিশিষ্ট

[^14]পত্ञ। রাণী ও কর্মী মৌমাছির তলপেটটের শেষ প্রান্তে একটি করে হুল（Stin£）রয়েছে। তদুপরি কর্মী মৌমাছির ক্ষেত্রে পরাগঝুড়ি，মধুথলি，মোমগ্থি্থি，অক্ষম স্ত্রীলিজ এবং পুরুু ও রাণীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে সক্ষম পুংলিত ও স্ত্রীলিজ্গ রয়েছে ト আল－কুরআনে যে তিনটি প্রাণীকে（মৌমাছি， মাকড়সা ও পাথি）উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই তিনটি প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে মানুষ এ যাবত যে তথ্যজ্ঞান অর্জন করেছে，তাতে দেখা গেছে এক ধরনের বিস্ময়কর স্নায়ুতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই তিন প্রাণীর আচার－আচরণের পিছনে ক্রিয়াশীল। অধুনা আরো জানা সম্ভব হয়েছে যে，এক ধরনের নাচের মাধ্যমে এক মৌমাছি অপর মৌমাছির সর্গে বার্তা বিনিময় করে থাকে। নাচের মাধ্যমেই এক মৌমাছি অপর মৌমাছিকে জানাতে পারে কোন ফুল থেকে，মধু আহরণ করতে হববে；সে ফুল কোন দিকে কত দূরে। बৌমাছিদের সম্পর্কে বিষ্ঞানী ভনফ্রিশ যে সুবিখ্যাত ও মূল্যবান গবেষণা পরিচালনা করেছেন；তাতে তিনি দেথিয়েছেন যে，প্রধানত শ্রমিক মৌমাছিরাই এক ধরনের অগ সঞ্চালনের（নৃত্য）মাধ্যমে পরষ্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছ্ছ，মৌমাছির দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর। আমাদের দু’টি মাত্র চোখ আছে। এ চোখ দিত়ে ঔধু সামনে ＇দেথি। পিছনে，পালে বা ওপরে দেখবার ক্মতা নেই। কিস্দ্র মৌমাছি সব দিকেই দেখতে পায়। কারণ এদের চোখ পাঁচট। মাথার উপরে তিনটি，ডানে ও বানে দুঁটি। পাচচটি চোখ আমাদের ৩৫০০ চোখের সমান। ${ }^{8}$

## প্রকাব্রডেদঃ

বাংলাদেশ ও ভারতে সাধারণত পাঁচ প্রজাতির মৌমাছি দেখা যায়। যেমন－
（১）এপিস সিরানা（Apis cerana F．）বা দেশী মৌমাছি।
（২）এপিস ডরেসটা（Apis dorsata F．）বা বন্য মৌম！ছি।
（৩）এপिস মিলেফেরা（Apis milli Fera L．）বা ইউরোপীয় মৌমাছি।
（8）এপিস ফ্লে小ারিয়া（Apis Florea F．）বা আফ্রিকান মীৗমাছি।
（৫）এপিস ট্রাইগোনা（Apis trigona）।
2．মাসিক अभ্পপিক（ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউतেশন বাংলাদেশ），১৬

৩．ডঃ মরিস रूকাইলি，বাইবেन কোরজান 3 বিজ্ঞাन ক্রপান্তরः আখঢার উन－আলম（ঢাকাঃ জ্ঞাनকোষ প্রকাশনী，১৯৯৬ ইং），পৃঃ ২৬১－২৬২；মুহাম্যাদ শাহজাহান খান，কোরআান এক বিম্ময়কর


 চর্তুদিকে দেখঢে পায় ও বহু দূর ধেকে মধ্য সপ্থহ করতে সমর্ধ হয়। তাদের ডানাও চারটা। এতে টড়বার যণেষ্ট সুবিষে হয়। দ্রঃ তদেব।

4．মাসিক जथ্থথिক，शृ： 3091

## সামাজিক পদ্ধতিতে বসবাসः

প্রত্যেক মৌচাকে একটি করর রাণী প্যীমাছি থাকে। এরা সত্যিকারের রাণীর মর্যাদাই পায়। দাস－দাসী তার সেবা ख্র্রষায় সর্বদাই নিয়োজিত। রাণী তিন প্রকার ডিম দিয়ে থাকে। এক প্রকার ডিম হ＇তে রাজা，এক প্রকার ডিম হ＇তে রাণী এবং এক প্রকার ডিম হ＂তে মজুর দলের সৃষ্টি হয়। যে ডিম ऊ＇তে মজুর দলের সৃষ্টি হয় তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। সমাজ্জে মজুরের দরকার অনেক বেশী। তাই এ জাতীয় ডিমের সৈষ্টি इয় অগণিত। সৃষ্টির কি রহস্য！ শেক্সপিয়ার＇চতুর্থ হেনরী＇নাটকের কিছ্ম চরিত্রে মৌমাছির ব্যাপার্রে উল্লেখ করেনেন যে，ম্মেমাছিরা হচ্ছে সৈন্য এবং তাদর একজন রাজা আছে। এ কথায় শেব্সপিয়ারের সময়কার লোকজন চিন্তা করত যে，यে সকল মৌমাছ্কিকে চারদিকে উড়কত দেখা যায় সেখলি পুরুুষ এবং বাসায় ফিরে তারা একজন রাজার কাছছ জবাবদিशি．করে। কিন্ত্র তা মোটেই সঠিক নয়। সত্য ঘটনা হকচে তারা ত্ত্রী জাতীয় এবং তারা এ্রকজন রাণীর কাছে জবাবদিহি করে।
মৌমাছিদের बসবাসের সামাজিক পদ্ধতি ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া দেখে হতবাক না হয়ে পারা যায় না। মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ম বুদ্ধি তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুन्দর র্রপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুख্রে রাজনীতি 3 শাসনनীতির সাথ্থে চমৎকারভাবে মিলে যায়। সম্প্র আইন－শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতত থাকে এবং সেই হয় মৌমাছি ফুলের শাসক। তার চমৎকার সংপঠন ও কর্ম বন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিষ্জ ও সুশৃঋ্খল র্পপপ পরিচানিত হ＇তে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থা ও অলজজ্বনীয় आইন ও বিধিমালা দেত্থে মানব－বুক্ধি বিশ্ময়ে জভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই ＇রাণী মৌমাছ্হি＇তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাযার থেকে বার হাযার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহिক গড়ন ও অগ্গ－সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ষরন্নর হয়ে থাকে।
সে কর্ম বন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্দ নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের্র দায়িত্ম পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরেে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাযত করে। কেউ কেউ অপ্রাণ্ত বয়ষ্巾 শিষ্দের লালন－পালন করে। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং－এর কর্ম সমাধা কঢর। তাদের নির্মিত अধিকাংশ চাক্ক বিশ হাযার থেকে ক্রিশ হাযার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ ম্যেম সং্থহ করে স্থপতিদের কাছে প্পৗךছতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ

[^15]করে। তারা অুড়া থেকে মোম সং্গহহ কর্রে। আখের গায়ে এই সাদা ঋড়া প্রচুর্ন পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফুলের উপর বসে রস চুষে। এই রস ঢাদের পেটে পৌছে মধুতে র্পপান্তরিত হয়ে যায়। মধ্রে মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য স্বাস্থ্যকর পানীয় এ্রবং রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যত্ত তৎপরতা সহকারে निজ নিজ কর্তব্য পালন করে এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনে－প্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি আবর্জনার স্তুপে বসে যায়，তরে চাকের দারোয়ান তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্ঞীর আদनশ তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশুখ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেথে মানুষ বিস্ময়ে হত্তবাক रढ़ে যায় ${ }^{\star}$
জনৈক মক্ষিকা তত্ত্ববিদ মক্ষিকাদের কর্ম－পদ্ধতি ও শৈল্পিক নিপুণতা দেত্থে অবাক হয়ে বলেছিলেন－
＂How mighty and how majestic are the works and with what a pleasant dread？There swell the sout．＂ অর্থাৎ＂হে আল্মাহ！जোমার কার্यবিধি কি সুগভীর পম্থায় নিরুপিত！बটो অন্তরের মধ্যে তোমার ভীতি আনয়ন করে এবং আশ্মাকে উন্নত কর্রে। ১০

## কার্यগছ পার্থক্যः

রাণী মৌমাছিঃ ডিম পাড়া ও বংশ বৃদ্ধি করাই এ মৌীমাছির প্রধান কাজ। একটি রাণী মৌমাছি দিনে প্রায় ১৮০০－৩০০০ ড়িম পাড়ে এবং ক্রমাগত কত়়েক দিন পর্যন্ত ডিম দিতে পারে ।
भুক্নুম बৌমাছিঃ এরা অলস প্রকৃতিন্ন। প্রজনन করাই এদের একমাত্র কাজ।＞之 এ মৌমাছিকে ড্রোন বা অলস বলার কারণ এরা ফুল থেকে মধু সং্পহ কর্ত পারে না， মোম তৈত্রী করতত পারে না，এমনকি হ্ন না পাকায় হ্ণও ফোটাতে পারে না।৩
কর্মী बমৗমাছিঃ এরা সব ধরনের মৌমাছি অপেক্ষা কর্মঠ। দেহ লোম নিঃস্ৃৃত করে，ম্মেচাক তৈর্রী করে，ফুল্ থেবক র্রস আহরণ করে，বাচ্চা ল্মীমাছিকে খাওয়ানো র রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক সব কাজই এরা করে। কর্মী মৌমাছি নাচের মাধ্যक্ম অन্যান্য সহকর্মীঢদর ফুলের স মোफাকথা，মৌমাছি একটি आদর্শবান পত্ছ। তার থেকে মানুষ অনেক কিছ్इই শিক্ষা নিতে পারে।





 শেষ প্রান্ত দেখেত লোতা দ্রঃ ঢদেব।
38．কৃষি ও বनারানन，গৃ\％＞8৫।

মधুর্ন প<্রিচ্যঃ
মধু এক প্রকার মিষ্টি আঠাল বস্তু, যা মূলতঃ বিভিন্ন প্রকার শর্করার দ্রবীভূত ক্সপ। এর রং গাঢ় বাদামী থেকে সোনালী পীত বর্ণের হয়ে থাকে। মৌমাছিরা ফুলের রেণু হ'তে এ মধু আহরণ করে ও ভবিষ্যতের জন্য এদের থাদ্য হিসাবে জমা করে রাথে। মধু সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রায় একমাত্র প্রাকৃতিক মিষ্টি দ্রব্য। যে সব ফুলের রেণু হ’তে এ মধু আহরিত एয় সেই সব ফুলের ধরণ অনুসারে এর স্বাদ, বর্ণ ও প্রস্కুত প্রণালী বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। মধুর উৎস হিসাবে ব্যবহ্ণত ফুলের প্রকারভ্ডের উপরই মধুর ঘ্রাণ ও রং উভয়ই নির্ভর করে। ধারণা করা হয় যে, মধুর তামাটে বর্ণের কারণেই এর রং অস্বচ্ম ও স্বাদ তীব্র হর্যে থাকে। ক্যারোটিন বা য্যাষ্থফিল এর কারণে মধুর্ন রং ঈষৎ হলুদ বর্ণ হয়। সরষে ফুল থেকে প্রাপ্ত মধুর এটাই বৈশিষ্ট। অ্যান্থসিয়ানিন এর কারণে সাদা লবঙ জাতীয় গাছের ফুল হ"তে প্রাপ্ত মধুর রং গোলাপী-লাল বর্ণের হয়ে থাকে। ${ }^{\text {®® }}$

## মধু তৈब्बी প্রক্রিয়াঃ

ফুলের পুষ্প মঞ্জরী থেকে মৌমাছিরা মধ্রু আহরণ করে। মাত্র ১০০ গ্রাম মধু আহরণ করতে মৌমাছিকে প্রায় দশ লক্ষ ফুলে ভ্রমণ করতে হয়। ফুল থেকেই ফলের জন্ম হয়। মৌমাছিরা ফুলের পরাগায়নে সহায়তা করে। ফুলে ভ্রমণ কররেও পক্ষান্তরে ফলেই ভ্রমণ করে থাকে। একটি পূর্ণ বয়ষ মৌমাছি তার দেহের ওষনের পরিমাণের এক চতুর্থাংশ থেকে দूই চতুর্থাংশ পুষ্পরস সং্গহ করে পাকস্থলীতে বয়ে নিয়ে গহস্থ মৌমাছিদের কাছে জমা দেয়। গৃহস্থ মৌমাছি পুষ্পরসকে পাকস্থলীতত ধারণ করে এবং তাকে ১২০ থেকে ১8০ বার উদগীরণ ও গলাধঃকরণ করে। ফমে পাকস্থলীতে জটিল্ল প্রক্রিয়ায় মধু তৈরী হয়। ${ }^{\text {山L }}$ অতঃপর তা মৌচাকের ক্ঠরীতে জমা করে মোম দিয়ে ত্কেে দেয়। আद্মাহ্র आদেশে মৌমাছি পর্বত গাত্রে, বৃক্ষে এবং উদू ডালে যে গৃহ তৈরী করে তাই মোচাক নামে পরিচিত। এই बৌচাকেই সঞ্চিত হয় মধু। 19
ফুলে ফুলে মধু আহরণ করলেও মৌচাকের মধু ফুলের মধু থেকে যে আলাদা এবং সে মধু যে মৌমাছিদের দেহ निঃসৃত তাও বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার। সংপ্পাহক মৌমাছিরা সংগহইীত মধু গ্রাহক dৌমাছিকে খাওয়ায়-যারা नিজ্জেদের শরীরের বিশেষ গ্গন্থী রসের সাথে মিশিয়ে মৌচাকে গাঢ় মধু তৈরী করে। ${ }^{\text {Jb }}$

دब. Scientific Indications in the Holy Quran, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1995) p. 285.



 षछछञक उा

29. ডাঃ মোহা্ঘ4 সি戶িকুর র্যश্যাन বিজ্মানের आলোকে কোরআন



## মধুতে কি থাকে?

মধুর শতকরা গড় উপাদান হচ্চে $80 . ৫ \%$ লেভালুজ, $08 \%$ ডেক্সট্রোজ, ১.৯\% সুক্রোজ, ১৭.৭\% পানি, ১.৯\% ডেকসট্রিন ও গাস এবং ০.১৮\% ভষণ। এ ছাড়া মधুর মধ্যে আছে ১.৫-৬\% অन্যান্য পদার্থ । ${ }^{3 \infty}$ आবার কারো কারো মতে, ১০০ গ্রাম মধুত্ত নিম্নল্লিখিত উপাদান পাওয়া যায়। পানি ১৪-২০ গ্রাম, শর্করা ৭০.৮০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫ মিল্প্র্রেম, লোহা 0.0 মিলিপ্রিম, খনিজ লবণ ०.২ গ্গাম, आমিষ ০.৩ গ্রাম, ভিটামিন-বি 0.08 মিলিপ্রাম, ভিটামিন-সি 8.00 মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ সামান্য পরিমাণ, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স সামান্য পরিমাণ। ${ }^{\circ}$ মধুতে যে সব এসিড পাওয়া যায় সেণ্লির্ন নাম সাইট্রিক, ম্যালিক, বুটানিক, গ্গুটামিক, স্যাক্রিনিক, ফরমিক, এসেটিক, পাইরোগ্ৰটামিক এবং এমাইনো এসিড। २১
মধুতে মিশ্রিত খনিজ দ্রব্যणলি হচ্ছে পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, ফ্রোরাইড, সালফেট, ফসফেট, কপার, লৌহ, ম্যাংপানিজ প্রভৃতি। থায়ামিন, রিভোত্লোবিন, ভিটামিন কে এবং ফলিক এসিড নামক ভিটামিন মধুতে বিদ্যমান থাকে।২২

## রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় পানীয় মধুঃ

রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) মধু পান করতে খুবই পসন্দ করত্তে। হयরতত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন’ ২৩ মধু পান সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা आছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নক্মপঃ ছহীহ বুখারী সহ বেশ কিছू ছহীহ গ্থন্থে হयরত आয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) পত্যহ আছরের পর প্রত্যেক বিবিদের নিকট কুশল বিনিময় করত্ত। একদা হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর কাছছ গিয়ে একটু বেশী সময় কাটালেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার ঈর্ষা হওয়ায় হযরত হাফছার সাথে পরামর্শ করলাম যে, রাসূল (ছাঃ) আসলে বলব, আপনি 'यাগাফির’ পান করছেন। পরিকল্পনা অনুयाয়ী কাজ হ’ল। রাসূল্ল (ছাঃ) বললেন, না आমি মধু পান করেছি। তখন সেই বিবি বললেন, হয়ত মৌমাছি 'মাগাফীর’ রস চুভে ছিল, যার ফ্লে মধু দুর্গক্ধযুক্ত হয়ে গেছ্রে। এতে রাসৃল (ছাঃ) মষু পান করবেন না বলে কসম কররেন।, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরা 'তাহরীম’ অবতীর্ণ হয়। ${ }^{28}$
[চলবে]
১৯. Scientific Indications in the Holy Quran, p. 285.
2०. কৃষি ও বনায়ন, পৃ S8২-98৩।



28. उशनহ




## ॐमে মীলাদूন্মবী

－আত－ঢাহরীক ডেক্ক
সश区্ঞাঃ ‘জन্নের সময়কাল＇কে आরবীতে ‘মীলাদ’ বা＇মাওলিদ’ বলা হয়। সে হিসাবে ‘মীলাদूন্মী’＇－র অর্থ माँড়ায় ‘नবীর জন্ম
 কল্পনা করে ঢার সম্মানে উしে দাঁড়িয়ে＂ইয়া নবী সালাম आলায়কা＇বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো－অই সব মিলিত্যে ‘মীলাদ মাহফিল’ ইসলাম প্রবर्তिত ‘ঈদুল ফिত্ত’ उ ‘ऊদूल আযহা’ নামক দু’টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে ‘ঈদে
 অবিষ্তর্তা জ্রুসেড বিজ্রেতা মিসরের সুলতান ছালাহদ্দীন অইয়ূবী（৫৩২－৫৮৯ হিঃ）কর্ত্তক নিয়োজিত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গভর্ণর অবু সাঈদ মুর্যাফফক্রুদ্দীন কুকুবুরী（৫৮৬－৬৩০ হিঃ）সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০8 হিঃ 3 কারো মতে ৬২৫ হিজ্রীীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান রাসৃলের মুত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদন্নयী উদयोभনের নানে চরম স্বেচ্মচারিতায় লিল্ভ হ＇ত।গডর্ণর নিজ্রে তাতে অংশ নিতেন।
 সমর্থনে তৎকালীन आলেম সমাজের মষ্যে সর্বপ্রথম এগিক়ে आসেন আবুল খাত্ত্বাব অমর বিন দেহিইয়াহ（৫88－৬৩৩ হিঃ）। তিनि মীলাদের সমর্থনে বহু छাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা কর্রেন।
মৃত্যুদিবসে জन्पবার্ষি কীঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে রাসूলুল্পাহ（ছাঃ）－এরন সয়িক জन्यमिबস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। অथচ आমরা ১২ রবীউল आউয়াল রাসূলের মৃত্যুদিবসেই তাঁর

ইমাম মালেক－এত্ন উক্তিঃ তিনি স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন，রাসূলूল্মাহ（ছাঃ）ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে＜u সব বিষয়
 গুহীত হবে না । যে ব্যক্তি ধর্মের নাম্ ইসলাম্ কোন নতুন প্রथা চोলू করল，অতঃপর তাকে ভাল কাজ্জ বা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ বলেে রায় দিল，সে ধারণা কর্রে নিল যে，আল্পাহ্র রাসूল（ছঃঃ） স্বীয় রিসালাত্রের দায়িত্̨ পালনে থেয়ানত করেছেন＇（স．স．）।

## ‘এপ্রিল ফুল＇（April fool）

－আত－ঢাহরীক ডেক্ক
দিনটি vৃষ্টানদের কাছে आনन्দের ও মুসলমানদের কাছে বিষারের দিন। ১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল তারিয়ে ইউরোপের স্বাধীন ইসলামী রাঁ্র স্পেনের রাজধানী গানাডায় নयীরবিছীন প্রতারণার মাধ্যমে ৭ লক্ষ নিরক্ক্র মুসলিম नরনারী उ শিফকে শহরের মসজ্গিদ সমূহে তালাবদ্ধ করে জীবন্ত आ๒নে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে
 খৃষ্ঠান বাহिনী। পুড়ন্ত মুসলমানের কাতর आর্তনাদ ও জ্বলন্ত লাশের উeকট গক্ধে মদমত্ত चষ্টান হানাদাররা সেमिন উল্झালে নৃত্য করেছিল। जেই সাত্থ সর্মাপ্পি ঘটেছিল বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ
 সষ্যতার চারণ ক্ষেত্র，ডুলনাহীন শিল্প নৈপুন্যের $ও$ কারুকার্যের শিখর্র দেশ，ইতিহাস থ্যাত কর্ডোভা，সেভিন্ল，গ্রানাডার সূতিকাগার

পত্নের ইত্বিতৃঃ আব্বাসীয়দের নিষ্ঠুর হামলা থেকে बেঁচে যাওয়া আবদুর রহমান आদ－দাখিল－এর মাধ্যমে ৭৫৬ খৃট্টাক্দে ইউর্রাপের মাটিতে প্রথ্মম স্বাধীন স্পেনীয় মুসলিম রাষ্ট্রের সৃচনা হয়। ইসলামী শাসনের শাশ্বত সৌন্দর্य ও ন্যায়বিচারে মুধ্ধ হ হয়ে

হাযার হাযার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাথে সাথে জ্ঞান－বিজ্ঞান，সাহিত্য－সংক্কতি ও শিল্প－সভ্যতার ক্ষের্রে বিশ্ময়কর উন্নতি সাধিত হ＇তত থাকে। या ইউরোপীয় খ্ষ্টান রাজাদের চক্ষ্শুরেল্র কারণ হয়। ফলে ইউরোপের মাটি থেকে মুসলিম শাসনেরর উচ্ছেদ চিন্তায় তারা ব্যাকুল হয়ে ఆঠ্ঠ। অতঃপর পর্র্⿰夕㐄巜ী রাণী ইসাবেলা পার্ষ্ববর্তী চরম মুসলিম বিদ্বেষী খ্ষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্তকে বিবাহ করে দু＇জনে মিলে নেতৃত্ব দেন উর্ত চক্রান্ত বাস্তবায়রেন্র।
প্রথমে তারা স্পেনের মুসলিম যুবরাজকে প্রলোভ্ন দিয়ে হাত করে নেয়। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম－গঞ্জের নিরীহ มুসলিম নারী－পুরুমকে হত্যা করে গামের পর গ্যাম জালিঢ্যে দিয়ে টল্লাস করত্ত করতত ছুটে আসে শহরের্রে দিকে। অতঃপর রাজধানী গ্রানাডা অবরোধ করে চার্রিদিক থেকে। এতক্ষণে টনক নढড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাত্তে ভড়কে যায় সপ্পিলিত কাপুরুষ্ব খ্টান বাহিনী। সশ্মুখ যুক্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পরে পা বাড়ায়। তারা অাত্তন দিয়ে জ্ালিয়ে দেয় শহরের বাইরের সকল শস্যথামার এবং বিশশষ করে শহরের খাদ্য সর্রবরাহের প্রধান উৎস ‘ভেগা’ উপত্যকা। ফনে অচিরেই দুর্ভিক নেমে আসে শহরে। খাদ্যাভাবে সেখনে হাহাকার দেখা দেয়। এই্থ সুঁোগে প্রতারক श্টান রাজ্জা ফার্ডিন্যাণ ঘোষণা করেনঃ＇সুসলমানেরা यদি শহরের প্র্রধান खটট ঋুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মস্জিদে আশ্রয় নেয়，তাহ＇লে তাদেরকে বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে।＇
 মাছ্ম বাচ্চাদের কচি মুখের দিকে তাকিত়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন খৃষ্টান নেতাদের আশ্ষাসে বিশ্বাস করে শহরের প্র্রধান ফটক খুল্লে দেন ও সবাইকে নিয়ে আল্লাহর ঘর মসজ্জিদে আশ্রয় নেন। কিন্তু শহরে पুকে খৃষ্টান বাহিনী নিরর্ত্র যুসলমানদেরুকে মসজিদে আটক্ট্যে বাহির থেকে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। অতঃপর একয়াগে সকন মসজিদে আগুন লাগিত্য বর্বর
 नক্ষ अসহায় মুসলিম নারী－भুরুষ ও শিখৈদের आর্তটীৎকারে গানাডার আাকাশ যখন ভারী ও শোকাতুর হয়ে উঠেছিল，তথन হিং্রততার নগ্নমূর্তি রাণী ইসাবেলা ক্রুর হাসি দিত্যে বলেছিলঃ ‘হায় এপ্রিলের বোকা！শক্রুর আশ্বাসে কেউ বিশ্ধাস করে？＇সেদিন থেকেই খুষ্টান জ্গগত প্রতি বছর ১লা এপ্রিল সাড়্বরে পালন করে আসছে＂April fool＇s Day＂তথ্থা ‘‘্র্রিলের বোকা দিবস’। পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাঙ্ড মাথায় এই निর্মম প্রতারণা ও লোমহর্ষক ইত্যাকাध্রে কোন নযীর নেই। আজকের খৃষ্ঠান বোমায় নিচ্চিহ নাগাসাকি，रिর্রোশিমা，ভিद্যেত্তাম，সৌমালিয়া，বসनिয়া， কসোভো，পূর্ব তিমূর，आফগানিস্তান，ফিলিস্তীন কি আমাদের সেই ৫১০ বছরের পুরানো হিংস্রতার কথাই স্মর্রণ করিভ়ে দেয়
 কখনোই অপরাধ বোধ করেনি এবং মুসলিম বিশ্বের নিকটে ফমা চায়নি। বदং উল্টা তারা গত ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে গ্গানাডা বিজয়ের পাচচশত বর্ষ পূর্তি উপনক্ষ্য স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আড়ম্বরপূর এক সভায় মিলিত হত্রে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছু্র খৃষ্টীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে ‘হলি মেরী ফাও’। বিশ্বের বিভিন্ন খৃষ্ঠান রাষ্ব্র উক্ত ফাণ্েে निয়মিচ চাঁদা জমা করে মুসলমানদের নিকিহ্ন করার জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিক ও সাংক্কিতিক নেটওয়ার্ক। দেশে দেশে পাঠাচ্ছে তারা সাহাय্যের নামে তাদের এনজিও সমৃহকে। গণতত্ত্র ও পুंজিবাদ চালান করে একদিকে তারা ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা－হানাহানির রাজনীতি চালু করেছে，অন্যদিকে মানবাধিকার রষ্ষা ও সন্ত্রাস দমনের নাম্ম মুসলিম দেশ সমুহে


## rikidelik tikizo

## नाড়া দিল প্রধানমন্রীর চিকিৎসা বিষয়ক আমান কিষ্ুু...

## এসকে, মজীদ মুকুল*

মানুষ পৃथিবীতে সকল সৃষ্টির মধ্যে সেরা। আর চিকিৎসা সেই মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ পাঁচটি মৌলিক অধিকার নিয়ে জনাগ্গহণ করে। অধিকারধুিি হচ্ছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। এসবের মধ্যে আমার आলোচনা ধুমাত্র চিকিৎসা निয়ে। আলোচনায় যাবার আগে বলা দরকার, आমার আলোচনা চিকিৎসা শান্ত্র বা কোন গবেষণা নিয়ে নয়। এমন ক্ষমতাও আমার নেই। কারণ আমি চিকিৎসাবিদ নই। आমি সাধারণ মানুষ। তবে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসকদের এক সমাবেশে প্রতিদিন অন্ততः পাঁচজন অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসকদের প্রতি যে আহান জানিয়েছেন তার সেই আহ্নানই আমার বিবেককে নাড়া দিয়েছে কিছ্র লিখতে।
কथায় আছে 'यার ঘা, তারই ব্যথা’। আর সেই ব্যথায় কাতর মানুষই জানেন, ব্যথা কোন স্থ্থান থেকে ত্তু হয়। ব্যথার বিচরণ ক্ষেত্র, কোন সময় বাড়ে বা কোন সময় কম অনুভব হয়। এসব জানা তথ্যখুি প্রকাশ করার জন্য চিকিৎসা শাক্রেরের উপর দখল থাকার প্রয়োজন নেই। চিকিৎসাবিদ হবারও ब্রয়োজন নেই। প্রয়োজন 'নেই কোন ডিগ্মীর। কিন্ঠ̆ এমন বাস্তবতাকে কারো যেমন চ্যালেঞ্জ করার কিছ্ন নেই। ত্মেনি অবিশ্বাসেরও কিছ্ন নেই। কারো অবিশ্বাসেও কিছু যায় आসে না। কারণ বাষ্তব খুবই র্ড়। जারপরও বিনয়ের সাথ্থে বলব, आমার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রকাশে কেউ দুঃখ পেলে বা রাগান্যিত হ'লে আমি দুঃখ পাব। আমি আগেই সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।
সশ্মানিত পাঠকবৃন্দ! आমরা সবাই জানি চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এই মৌলিক অধিকার নিচিত করার সাংবিধানিক দায়িত্দ সরকারের। তাহ’লে কি সরকারপ্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসকদের প্রতি आহ্নান জানিয়ে নিজের দায়িত্দ এড়াতে চাচ্ছেন? না-কি চিকিৎসা निकিত করার आভাস দিচ্ছেন? 9 প্রশ্নের যৌক্তিকতা আছে। কেউ প্রশ্নটা করত্তেই পারেন। তবে आমি প্রশ্নটা এভাবে করতে পারছিনে; বরং বলতে পারি, প্রধানমत্ত্র দায়িত্ এ্রডাতত উক্ত आহ্ৰান জানানनি। কারণ তিनि দায়িত্দ এড়াডে চাইল্লেও পারবেন না। যত যৌক্তিক কারণই थাক। সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ পালনে যে কোন ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ত সরকারেরই। आশা করব তিনি তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন ও সফল হবেন। এ ब্মেত্রে

[^16]আমার প্রশ্নটা আমার মত সাধারণ মানুষের কাছে। যারা বিশ্বাস করেন, প্রধানমন্ত্রীর আহ্হাতন সাড়া দিয়ে চিকিৎসকরা সত্যিই বিনামূল্যে চিকিৎসা করবেন। ছ্যা, এমন বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। কারণ চিকিৎসা পেশাটাই মানব সেবার। মানুষের জীবন-মরণের সাথে সম্পৃক্ত। উপরন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর আহ্নানে রয়েছে মাত্র পাঁচজন অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসার কথা। একজন চিকিৎসক आমাদের দেশে প্রতিদিন অন্ততঃ পঞ্চাশজন র্রুগী দেখেন। এরা সবাইতো আর অসহায় দরিদ্র মানুষ নয়। এ কারণেঙ आমরা আশা করতে পারি প্রধানমন্ত্রীর আহানে চিকিৎসকরা সাড়া দিবেন। আমরাও সেবা পাব।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, চিকিৎসক কারাp কিভাবে তারা চিকিৎসক হ’লেন? এ প্রশ্নটা আমার মত সাধারণ মানুষের কাছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, তিনি কি ধরনের চিকিৎসার আহ্নান জানিয়েছেন। यদিও আমি বুঝি যে চিকিৎসায় অসুস্থ মানুষ সুস্থ হ'তে পারেন সে চিকিৎসারই আহান জানিয়েছেন তিনি। এট। আমাদের সহজ-সরল মতামত। কিন্তু আমরা বুঝলে বা আশা করলে তো চিকিৎসা হবে না। যারা চিকিৎসা করবেন ও করেন তারাতো উচ্চশিক্ষিতও বটে। তারা यमি মনে কর্রেন, প্রধানমন্ত্রী যেহহতু আহ্বান জানিয়েছেন সেহেতু গরীব-অসহায় মানুষ যদি তার দারিদ্রতার প্রমাণপত্র নিয়ে आসেন চাহ'লে চিকিৎসাপত্র দিত্যে দিব। কারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে চিকিৎসাপত্রই প্রধান। ডাক্তারতো ঔষধ কিনে দিবেন না। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী যেহেতু রোগ সম্পর্কে কিছ্র বলেননি, সেহেহ যে রোগ नির্ণর্যে তেমন জটিলতা নেই বা প্যারাসিটামলের মত ঔষধই চিকিৎসা। সে চিকিৎসাপত্রের সাথে ঔষধও না হয় দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্নোত্তর আমাদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে। তার আগে বলা দরকার আমরা চিকিৎসা বলতে বুঝি প্রথমতঃ রোগ নির্ণয়। দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসাপত্র ও তৃতীয়তः ঔষধ। কিন্ত্র দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, হাতে গোনা দু’চারজন বাদে আমাদের দেশের প্রায় সকল চিকিৎ্সক রোগী দেখে-খনেই চিকিৎসাপত্র দিয়ে থাকেন। চিকিৎসাপর্রে রোগের বর্ণনার বালাই নেই। মনে হয় চিকিৎসকরাই যেন আধ্যাষ্মিক শক্তির অধিকারী। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই आধ্যায্মিক শক্তি বলে রোগ নির্ণয় করতে পারেন। না, বাস্তবতার নিরিতে কথাটা বলা যেতে পারে। তবে এতটা না। বিদ্যা, বুদ্ধি ও শ্রেণীগত অবস্থানজনিত কারণে তাদের মধ্যে সৃষ্ঠ মনস্তাত্মিক ক্ষমতাঞ্ণে বেশ কিছ্ ঔষধ লিখে দেন। একটা না একটা ঔষধে কাজ করবেই। আর যদি ব্যথা ও যন্ত্রণাদায়ক হয়, ঢাহ'লে ব্যথা নাশক (পৌইন কিলার) বড়ি বা ইনজেকশন। সেই সাথ্থে ঘুমের ঔষধ। ক্ষণিকের জন্য হ’‘েও উপশম হবেই। ক্ষণিক ঘুমটাও হবে। রোগী ও স্বজনরা একটু হ'লেও স্বস্তি পাবেন। তারপর যা হবার, তা-ই। এভাবে দু’একদিন। ইতিমধ্যে চিকিৎসাপত্রে দেয় পরামর্শ মতে রোগ-ব্যাধি পরীক্ষার একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পুনরায়

চিকিৎসকের শরণাপন্न। না, নযরানা নয়। ফিস জমা দিয়ে সাক্ষাত। প্রথম দিনের মনস্তাখ্রিক বিদ্যা বলে দেয় চিকিৎসাপত্রের ঔষধে কাজ হঢ়ে থাকলে ভাল। দু’একটা ঔষষ বাদ বা পরিবর্তন করে দিয়ে চিকিৎসকের দায়িত্ধ बেষ। প্রীক্ষা-নিরীক্ষা রিষোর্ট অনুসরণের প্রয়োজন নেই। এছাড়া প্রয়োজন থাকলেও রিপোর্টের উপর নিপিত इওয়া দুষ্কর। কথাটা বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জিত মনে হ"তে পারে। কিন্তু এক এক প্রতিষ্ঠানের একই পরীক্ষার ফল যে ভিন্ন এ নিয়ে নতুন করে বলার কোন অবকাশ নেই। তবুও यদি দু’একজন নতুন কর্রে যাচাই করতে চান তা করতে পারেন। এজন্য খূব বেশী অর্থ ব্যয় করতে হবে বলে মনে হয় না। প্রস্রাব বা পায়খানা অথবা রক্তের যে কোন একটা পরীক্ষা চিকিৎসকের নির্দেশিত পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে নিন। অতঃপর অন্য একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে একই পরীক্ষা করে রিপোর্ট নিন। এখানে দু’টো জিনিস বুঝা যাবে। দু’টি পরীক্ষা কেন্দ্রের ফলাফল্ল যদি একও হয়। কিন্ত্ নির্দেশিত চিকিৎসককক যদি তার নির্দেশিত প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট না দেথিয়ে ভিন্নটা দেখান তাহ'লে তিনি সোজা রলে দেবেন এটা কি রিপোর্ট হ'ল! কেউ আবার একট্ ভিন্নভাবে বলে থাক্ন, রিপোর্টটি স্পiষ্ট নয়। এখানে অবশ্য জনশ্রুতির একটা पভিযোগ আছে তা হ’ল, পরীক্ষা কেন্দ্রঋলির প্রায়ণিতে প্যাথোলজ্ছিষ্ট ড্রিগীধারী কেউ নেই। এটা যেলা
 স্বাক্ষরিত রিপোর্টটিতে যা লেখার লিখ্ৰে দেন। यিনি রেফার্ড করেন তাকে অবশ্য কমিশন দিতে হয়। অনেক কথা বলে ফেললাম। দোহাই চিকিৎসাবিদদের। আমার প্রতি রাগাब্চিত হবেন না। কারণ आমার মত মানুষের কथায় জাপনাদের নূন্যতম তরুত্তু কমবে মা। आর কৈফিয়ত কে তলব করবে? মামলাই বা কে করবে? প্রয়োজনন অভিযোগকারী, সংশ্রিষ্ট आইনজীবী ও বিচারকের চিকিৎসা বন্ধ। তাই ক্ষোভের বশবর্তী হর়্ে বিব্ধপ মন্তব্যের দরকার নেই। জাশা করি শেষ ধারণা থেকে রেহাই দিবেন অামাকে৪। এবার প্রতিশ্রুতি মতে আমার অভিজ্ঞতা লেখার কथা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে যতখানি লিতেছি তার চেয়ে অনেক বেশী লিখতে হবে। তবে যা লিখ্খি তাতে আমার अভিজ্ঞতাও অनেকটা বর্ণিত হয়েছে বটে। এ্র্ষণে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেও একটু অভ্জিজ্ঞতা না লিখলে আলোচিত চিকিৎসকদের পরামর্শপত্রের মতই হবে লেখাটা। তাই বিজ্ঞজনদের সারমর্ম আকারে লিখতে না পারলেও সহজ-সরলজাবে আমার দীর্ঘদিনের চিকিৎসা গ্রহণের অভিজ্ঞতার একটু করে চিত্র বর্ণনা করব।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ১১নং সেষ্ঠরের কোদালকাটির ঐতিহাসিক যুদ্ধে জ্রেড ফোর্স হিসাবে অংশ निয়ে আঘাতপ্রাঃ্ঠ হর্যেছিলাম। কিস্ুু সেটার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হবার সুযোগ নিতে পারিনি। তবে যুদ্ধ পরবর্তীতে এক পर्याয়ে অসুস্থ্য হয়ে পড়ি। দুই বছরাধিককাল চিকিৎসাধীন थाকত্ত रয়েছে ঢাকা बেডিকেল কলেজ 3 পिজি হাসপাতাল মিলে। এ সময়ের রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। या

এ আলোচনায় আলোচ্য নয় । আলোচ্য হ'ল ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে অসুস্থ হয়ে অদ্যাবধি চিকিৎসাধীন থাকার সময়কার অভিজ্ঞতার সার সংক্ষেপ। তার আগে একট্ বলতেই হবে। সেটা হ’ল আমার পেশাগত কারণে গাইবাক্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ থেকে যেলা শহরন্ত বাসাiয় ফिরছিলাম। পথিমধ্যে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ইই। যুদ্ধকালে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের হাড়-হাড্ডি ভেজে যায়। তিন মাস দশ দিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ফিরি। কিন্তু মাঝে মাঝে ডান কাধের ভাগা হাড় ও মেরুদল্রের হাড়ে ব্যथা অনুভব হ’ত। এজন্য দু'দুবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। এমনি ব্যথা ওরু হয় আটানব্বই'র ডিসেম্বরে। অবশেষে নিরানব্বই’র রুতে ভর্তি হই গাইবাহ্ধা হাসপাতালে। ক’দিন একটানা চিকিৎসায়ও ব্যথা উ.পশম না হওয়ায় সিদ্ধান্ত হয় ঢাকাস্থ প্ুু হাসপাতালে প্রেরণের। তার আগে একটা ফোড়া কেটে দেয় সেখানে। চলেে আসি ঢাকায়। সময়জনিত কারণণ ইসলামী আরোগ্য নিকেতন নামে এক ক্রিনিকে ভর্তি করা হ্য় আমাকে। পরদিন ডাক্তার দেখেন आমি টিটেনাসে আক্রান্ত। 丁ড়িৎ মহাখালী সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে স্থানান্তর। ভাগ্য বলি আর দুর্ভাগ্যই বলি উক্তু দিনে ভর্তি হওয়া অনেকের মধ্যে আমি সহ ক’জনঁ বেঁচে যাই মাত্র। সष्ठবতঃ মাসাধিককাল চিকিৎসা চनে সেখানে। পূর্ণ সুস্থবোধ করিনি। একজন সিনিয়র নার্সও মন্তব্য কর্রেছিলেন, आর কিছুদিন উক্ত চিকিৎসাধীন থাকলে ভাল হ"ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, আমাকে দেখতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীসহ অনেকে হাসপাতালে গির্যেছেনেন। পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকায় কিছ্ৰ अনিয়মের খবর ছাপা रয়েছিল। যা আমার জন্য কাল হয়েছিল বলে এখন বলা য়ায়। কর্ত্তপক্ষ আমাকে পজ্রু হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাড়ভাঞা স্হানের ব্যথার চিকিৎসার পরামর্শ দিত্যে ছুটি দিত়ে দেন। সে মতে পজ্ুু হাসপাতালে ভর্তির চেষ্ঠা। না, বাইরে থেকে চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন কর্ত্তপক্ষ চিকিৎসকব্বুন্দ। যা পরামর্শ সেই কাজ। আমার চিকিৎসায় याরা निয়োজিত ছিল্লেন তারা চার্লন আন্তর্জাতিক থ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসাবিদ। একটানা আট মাস চিকিৎসা। বিরাট অংকের অর্থ ব্যয়ে দীর্ঘ সময়ের চিকিৎসায় প্রথ্ম পর্যায়ে অচল হढ্যে পড়ি। তারপর হই বোবা।
 চিকিৎসার কলাফল। তবুও একটা কথা বলি আমাদের দেশে অনেক চিকিৎসক আন্তর্জাতিকভাবে থ্যাতিসম্পন্ন। এটা স্বীকার করি। জাতীয়ভাবে সবাই খ্যাতি পেতে পার্রে। তবে এর জন্য চাই মানব সেবার মানসিকতা 3 ভাল ব্যবহার। চিকিৎসা ব্যয় ও দর্শন ফি কমানো। রোগ निর্ণढ़ে সমস্যা হ"লে উচ্চ চিকিৎসার জन্য দেশ বা বিजেশে যায়, পরামর্শ নেয়।
অবশেষে স্বেচ্মাসেবী সংগঠন নিজেরা করি, সিডিএস, প্রশিকার ऊর্থিক সহায়তায় এবং প্রধানমন্ত্রীর ज্রাণ তহবিলের অंথ্থ निয়ে ভারতের তামিলনাড রাজ্যের ভোলোরের সিএমসি হাসপাতালে ভর্তি। রুমি কৃতজ্ঞ

দাতাদের প্রতি। সেই সাত্থে কৃতজ্ঞ দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক দিনকাল ও দৈनिক ভোরের ডাক (একাধিকবান লিখ্ছেন), ডেইরী স্টার, ইত্তেফাক, প্রথম আলো, ভ্রোরের কাগজ 3 মানবজমিনসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কর্ত্র্ফ ও সংশ্মিষ্ট সাংবাদিকদের প্রতি যারা আমাকে নিয়ে লিথেছেন।
নিরানব্বই সালের ড্ডিসেম্বর থথকে ২০০০ সালের এপ্রিলের ত্রিশ তারিখ, ২০০১ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে জুলাই থেকে সেথ্টেম্বর পর্যন্ত চিকিৎসার পর আজ লিখতে পারছি। বলতে পারি। শীঘ্রই যেতে হবে শেষ চিকিৎসার জন্য। আমি অবশ্য ইতিপ্রে চিকিৎসার জন্য মানুষ কেন বিদেশে যান এবং চিকিৎসা জগতে সিএমসি একটট উদাহরণ শিররানামে লিখেছি। সে কারণে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। বলু বলব সেখানে একটা পরীক্ষায় দেথা গেছে টিট্টেনাস ক্রোনিক হয়েছিল। সেখানে প্রথমে যখন গিক়েছ্ছি তামিল ঞ ইংরেজী ভাষা ছাড়া হিন্দি বুঝেন এমন চিকিৎসক ষাফ থুবই কম ছিল। ছ’এএকজন একটু একট বাংলা বলতে পারতেন। এখন অবশ্য প্রতি বিভাগেই দু"একজন করে চিকিৎসক নার্স বাংলা বুঝেন। প্রটা আলোচা নয়। আলোচ্য সেখানকার চিকিৎসক, নার্স ও ষ্ঠাফদের ব্যবহার। ভাষাগত সমস্যা থাকলেও তারা আচার-আচরণ দিয়ে আকৃষ্ট করে থাকেন রোগী ও তার স্বজনদের। কা় আচরণ ও কড়া কথ্থা বা রাগ কারো দেখিনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ সম্পর্কে নিকিত না হহয়ে এক কোটা ঔষষ দিতে তারা রাযী নন। চিকিৎসক-নার্সদের মর্যেকার সম্পর্ক যেমন বক্ধুর মত, তেমনি চিকিৎসক-নার্সদের সাথে রোগী ও তার স্বজনদের সम্পর্ক आপনজনের মত। তাদের মিষ্টি কথা ও বহ্ধুসুলভ आচরণ রোগীদের মানসিকভাবে সুস্থ করে তোলে। স্বস্তি পায় স্বজনরা। একজনের বুねতে অসুবিধা হ'তে অন্য চিকিৎসক বা প্রয়োজনে অন্য বিভাগের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে কার্গণ্য নেই তাদের। সাথে সাて্থে রেফার্ড করছেন সংশ্লিষ্ট বিভাপে। মানসিক রোগীদের বেঁেধে রাখার निয়ম নেই সেখানে। সেক্ষেত্রেও যেন তাদের ব্যবহার বাধI করে রোগীদের হাসপাতাল চত্বূরে থাকতে। প্রয়োজনে রোগীদের জন্য अনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে থাকেন। ઉষধ যত্টা কম দেয়া যায় সে প্রতিযোগিতা ঢাদের। অক্থথ্রাপির প্রচলন বেশী। এভাবে চতে সেখানকার চিকিৎসা। সেখানকার চিকিৎসক ও নার্স-ষ্টাফদের চিকিৎসা সেবা সত্যিই সন্তোষজন্।
সিএমসি হাসপাতালের চিকিৎসার ছোট্ট বিবরণ থেকে আমাদের সম্যক একটা ধারণা হয়েছে নিষ্যই। সেজন্যই তো বলি চিকিৎসা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর আহ্নান নাড়া দিল লিখত। কিত্তু কতটা সফলতা आসবে তা निর্ভর করবে মূলতঃ এ দেশের গর্বিত মায়ের গর্বিত সন্তান চিকিৎসকদের ভূমিকার উপর। সরকারেরও দায়িত্ রয়েছে চিকিৎসকদের সूযোগ-সুবিধা প্রদান। মানব সেবায়, চিকিৎসা পেশায় যেহেতু শিক্ষা অর্জন করেছ্নে তারা। তাই তাদের প্রতি সবিনয় আবেদন- অর্থ নয়, মানব সেবাকে প্রাধান্য দিয়ে চিকিৎসা সেবায় निজেকে নিক্যোজিত ক২ন । জাতিকে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করুুন। বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষায় দেশকে সহায়তা কর্সু। গর্বিত কর্থন জাতিকে। গর্বিত সন্তান হৌন জাতির।

## 4 4 \&

## বাংলাদেক্রে ইসলামী অর্থनীতি চর্চার প্রসারে প্রতিবক্ষকতা

## শাহ্র মুহামাদ হাবীবুর রহমান*

বার কোটি তাওহীদী জনতার দেশ বাংলাদেশ। ভারত বিভাগের সময় হ'তেই এদেশের্র আপামর মুসলিম জনসাধারণের ইচ্ছা-আকাংथা ছিল দেচশ ইসলামী জীবন বিধান কায়েম হোক। এমনকি দেশের শাসকগোষ্ঠীও পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন, এদেশে কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোন আইন পাশ হবে না। কিন্তু মুসলিম জনতার অন্তরের প্রকৃত আকাংখা বাস্তবায়নের জন্যে তাদের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা তো ছিলই না; বরং আন্তর্জাতিক ষড়যম্ত্রের ফলে এদেশে সেকুলার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সকল পদক্ষেপ গৃহীত হ’তে থাকে সরকারীভাবেই। স্বাধীনতার পরেও বৃটিশের রেখে যাওয়া শিক্ষানীতির তেমন কোন পরিবর্তন করা হ’ল না। না পাকিস্তান আমরলে, না বাংলাদেশ आমলে। ফরলে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্গহণ করা কোটি কোটি বনী আদম বেড়ে উঠতে থাকল দিক্রান্ত মানুষ হিসাবে। তার সামনে জীবনের লক্ষ্য হাযির রইল না; বরং পাশ্চাত্যের Eat, drink and be merry -এর ভোগবাদী দর্শনের প্রতি সে প্রলুব্ধ इয়ে পড়ল। जার জীবनের आদর্শ ও লক্ষ্য इতয়ে গেল শংকর; ধর্মীয় জীবন ও কর্মজীবন হয়ে গেল একেবারে পৃথক। ধর্মীয় জীবনে মুসলমানের দাবীদার হ'লেও কর্মজীবনে সে रয়ে গেল পাশচাত্যের তথাকথিত সেকুলারধর্মী आকণ্ঠ ভোগের দাসানুদাস। ফলে তার জীবনে আল্মাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা রয়ে গেল ক্রমাপসৃয়মান।
এরই বিপরীতে মুষ্টিনেয় মুসলমান ইসলামের শিক্ষাকে आँকড়ে ধরে রইল। তারা সকলেই যে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত্ত এমন নয়। বরং পাশচাত্যের ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত रয়েও বেশ কিছू মুসলমান ইসলামী জীবন आদর্শ্শে অনুসারী তো রইলই, উপরন্তু তারা সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার জন্যে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করল। মূলতঃ এই ধারার প্রচেষ্টার ফলেই ইসলাম সম্পর্কে জনগণের, বিশেষতঃ যুবকদের মধ্যে জানবার ও এর জীবন আচরণ পালনের প্রতি লক্ষ্যণীয় আগহ দেখা দিতে থাকে। এদেরই প্রচেষ্টার ফলে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্নেকেই নিজেদের স্বার্থ হাছিলের জন্যে হ"লেও বলুত ুর্ করেন Islam is the complete code of life- 'ইসলাম একটি পূর্ণাঁ জীবন ব্যবস্থা’। ইসলামের প্রতি এদেশের জনগণের আগহ আরও

[^17]

সক্রিয়ভাবে তীব্রতण অর্জন করে মধ্যপ্রচ্যে মুসলমানদের নবজাগরণের ফলে। পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের স্বাধীনতা সং্গাম अ পাषাত্যের জड़বাদী দর্শনের প্রতি সেসব দেশেরই বহুলোকের বিতৃষ্ঞা ও বীতরাগ এবং ইসলাম সম্ধক্ধে নতুন করে জানার ও বোঝার জন্যে ক্কৌহহলী করে তোেে এদেশের শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে।
ঊপরন্ুু একদা পরা|্রমশানী সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন তালের ঘরের মত ভেজ্গে শেতে থাকে এবং স্যামুয়েন পি. হান্টিংটেন মত লোকেরা শ্রেণী সপ্পামের চাইতে সভ্যতার দ্দ্দী, Class Struggle এর চাইতে Clash of Civilization-এর কथা স্বীকার করে নিয়ে ইসলামই পাচাত্যের জীবনাদর্শের প্রতি আগামী দিনের অমোঘ চ্যালেজ্জ হিসাবে ग্বীকার করে নেন তখন মুসলিম যুবমানস এক অজানা आনन्দ B সাফল্যের গর্বে आবেগতাড়িত হয়। নিজ্েের দেশের দিকে, সমাজের দিকে তাকিষ্যে সে যুগপৎ হणশ ও বিচ্ছ্নি বোধ করে। সে লেত্যে তার শিক্ষা, জীবিকা পরিবেশ, সংক্ণৃতি ও রাজनীতির বিরাট অংশেই ইসनाম নেই; বরং রহ্যেছে ইসলামের প্রতি প্রবল বিরোধিতা। তার তथन মनে इয় সে খেন आপন গৃহহই পর্রাসী। এই দোদুল্যমান অবস্থা, চিত্তের এই শংকা কাটিত্যে উঠতে সে बैৰজজ শিকড়়র সঙ্ধান। সে তখन জানতে চায় ইসনামকেই আমূলাঞ। এভাবেই ধীরে ষীরে জনে জনে বিশাল জनতার সৃট্টি एয়। आার ঢাদের চাপের কাছে, তাদের দাবীর মুথ্থে এদেলের সরকারকেও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার্রে बৌখিকভাবে হ'লেও নমनीয় হ'তে হয়। এরই পथ ধরে ইসলামী অর্থনীতি চর্চারও পথ খুলে যায়।
এক্ষেত্রে অবশ্য দেশের মাদরাসাঋলির চাইচে বরং বিশ্ববিদ্যা যয়৩লি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছছ। বিলেষ করে ইসলামী ব্যাংक ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রেকিতে এই উদ্যোগ आর৫ জোরদার হয়ে উঠে। বিশ্ধব্যাপী ইসলামী
 ও কর্মসং্গ্যানে ইসলামের মৌলিক কর্মকৌশলের ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ভৃমিকা এই উদ্যোগকে आরও সামনে এগিত়্ে নিতে উৎभारिত করে। দীর্घ দুই দশকের চেষ্ঠার ফলেে आজ বাংলাদদশশর বিশ্ববিদ্যালয়ঋলিতে ইসলামী অর্থনীতি, যা ইসनामी জীবन বিধানেরই অবিচ্ছে্য অংশ; পাঠানানে
 নেই। बরং এদেশে ইসলামী অর্थনীতি চর্চা ও প্রয়োগের পথথ রয়েছে হিমালয় প্রমা প্রতিবঞ্ধকত।। সেসব প্রতিবক্ধকতাকে চিহ্নিত করা $\quad$ ত তার অপসারণের উপায় সশ্পক্কে আলোচনা করাই বর্তমান প্রবক্ধ্রের উল্m শ্য।
এদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে সবচ্চেয়ে বড় প্রত্বন্ধকতা হ'ল এদেশের শিক্ষনীতি। এদেশের শिক্ষাनীত্তি ইসলামী জীবनাদর্শকে जালভাবে जনুধাবন করারই কোন সুভ্যোগ নেই, ইসলামী অর্থনীতি তো দুর্রের কथা । স্বধীীনতা উত্তর বাংলাদেশে ডঃ কুमরত-ই খুদা শিক্ষা

কমিশন রিপোট্টে ব্যেন এদেশে সর্বত্ততে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের বির্রেধ্িতা করা হয়েছে, তেমনি বিরোধিতা করা হয়েছে শামসুল হক শিক্মা কমিশন রিপোর্টেও। অবশ্য একথা ग্বীকার করতেই হবে জনমতের প্রবল চাপে আগে যেমন শেখ মুজিবর রহমান কুদরত-ই খুদা কমিশন্নে রিপোর্টে বাচ্তবায়ন করতে পার্রেনি, তেমনি শেখ হাসিনা ওয়াজেদও xামসুল হক কমিশনের রিপোর্ট বান্তবায়দে অथ্রসর হ'ত্ পার্রেননি। এর কারণ সুস্পষ্ট। যাদের সমबয়ে এই দू'টো শिক্ষা কমিশন গঠिত रহ্যেছিল তাঁরা প্রায় সক্লেই সেকুলার জীবনাদর্শে বিশ্বাসী। ইসলাম বাত্তুবায়নের জন্যে তাঁদের কোন কমিটমেন্ট নেই। তাই তাদের রিপোর্ট প্রবলভাবে ইসলামবিরোধী। পক্ষুন্তরে এদেশের তাওহীদী জনত প্রবলভাবেই ইসলামী শিক্ষার তथा জীবনদর্শননন প্রতি অनুরাগী। जে জন্যেই কোন সরকার্রের आমলেই শিক্ষা কমিশনের সুপার্রিশসমূহ বাষ্তবায়িত হ'ঢে পারেনি। কিন্নু ইসनाমी শিক্ষার তथा ইসলামী অর্থনীতিও পঠন-পাঠনের সুযোগকে অবার্রিত করা যায়नि। শিফ্কানীত্তে এ বিষয়ে সুশ্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই বলেই এমনটি হ'তে পের্রেছে।
এর প্রতিবিধানের জন্যে শিক্ষা কমিশন নতুন করে গঠন করে কিতাবে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণণের আদর্শ ও বিষ্যসের ভিত্তি ইসলামকে জানা ও বুবা যায় তার পদক্ষেপ্ নিতে হরে। কমপক্ষে সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের রিপোটে এ বিষয়ে যথাযথ কর্মসূচী অন্ত্রুক্তিন পদক্ষে নেওয়া যায়। এ জন্যে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করত্তে হবে। অবশ্য প্রশ্ন উঠতত পারেঃ বিড়ালের গলায় घন্টা বাঁধবে কে? এজন্যে অবশ্যই आগ্রহী উদ্যোগী গোষ্ঠীকক জনমত গঠনের জন্যে পদক্ষে নিতে হবে এবং নেইসব পদক্ষেপের মাষ্যমেই সরকারের উপর ক্রমাগত অবাহত চপ দিল্রে নuতে হর।
दिতীয় প্রত্বিঞ্ধকতা হ'ল বিশ্ধবিদ্যালয়ণুলিতে সশ্মান ও गাষ্যার্স পর্यায়ে ইসলামী অর্থनীতি বিষয়ে ব্যেটু পাঠদানের

 সামঞ্জস্যহীনতাও বিদ্যমান। প্রসঙ্গতः রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালক্রে মাষ্ঠার্স পর্यায়ে ইসলামী অর্থनীতির যে কোর্স র্য়েছ তার সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যাनয় ও চট্টপ্রাম বিষ্ববিদ্যালয়ের কোর্স সমভাবে তুলনীয় নয়। একইভাবে জাতীয় বিষ্ববিদ্যালয়ের সশ্মান তৃতীয় বর্যে ইসলামী অর্থनীতি অচ্ছিক প্র্র হিসাবে থাকলেও ৫ পর্यায়ের কোর্স আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। অর্থনীতিন চিত্তাধারার বিকাশে মুসলিম অর্থনীতিবিদদের অবদান সস্পক্কে রাজশাহী
 কোনও বিশ্ধবিদ্যালর্যের পাঠ্যক্রম নেই। তবুও বলতেই হবে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়্রের পাঠ্যক্রমেই ইসলামী অর্থনীতির পুর্ণাঙ পাঠ নেই। এই অভাব পূরণের ও সমब্যহীনত দ্র করার জना বিশ্বিদ্যাनয় পর্যাশ্যে বিশশষজ্ঞদের বৈঠক ও আলোচনা নিতান্তই যক্ররী।

তৃতীয়অঃ এদেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়, या অनেকের্ কাছেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বলে পরিচিত, ইসলামী
 তারপরেও সেই পাঠ যথার্থ অর্থে ইসলামী অর্থনীতির পাঠ নয়; বরং বাংলাদhশের অর্থনীতি বিষয়ক পাঠ। এটা খুবই দুঃণ্ের বিষয় (এবং খানিকটা আषর্যের বিষয়ఆ বটে)। মাদরাসা ব্যবস্থায় শিক্ষিত বছ్ পণ্তিজনেরই ইসলামী अর্থনীতি বিষয়ে আদৌ কোন সুষ্ঠ ধারণা নেই। উপরু্ু যে সিলেবাস অনুসার্রে বই লেখী रয়েছে সে সিলেবালেও ইসলামী অর্থनीতিন প্রাসগিক বিষয়ӊলি অনুপস্থিত। এই জন্যে পাঠ্যবইও সেই দাবী পুরণে ব্যর্থ। জারও দুঃ্থে বিষয়, ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি মৌলিক বিষয় মাদরাসায় পড়ানো হ'লেও ক্সসবের অর্থনেতিক তাৎপর্য B ব্যবशারিক দিক সষ্ব火 आলোচনা হয় না বল্⿰েই চলে। উদাহরণতঃ সূদ, যাকাত ও ব্যবসায় পপ্ধতির কथা উল্লেখ করা যেতে পারে। আল-কুরজানে সূদ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই সূদের जाর্থ-সামাজিক ককফলঈলি कि এবং কিভাবে মুসলমানরা সূদ ব্যত্রেকেই তাদের आর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক কার্यক্রম চালাতে পারে তার কোন ধারণাই পাওয়া यাবে না ফाযিল বা কামিল পাস ছার্রদের কাছ থেকে। একইভাবে যাকাত বিষয়ে দীর্ঘ উল্লেখ রয্রেছছ ছহীহ আল-বুথারীতে। কিষ্ু কিভবে যাকাত্রে অর্থ ব্যবহার করে সমাজ হ’ঢে দার্রিদ্য দূরীককরণ ও বেকারত্q মোচন সষ্ঠব সে সম্ধেও आলোচনা হয় না!
'হেদায়া' নামক বইটিতে ইসলামী রীতি-পদ্জত্তে ব্যবসায়ের কৌশল সম্ধক্ধে ফতোয়া ও মাসায়েল থাকলেও সেఆলি যে আজকের যুগে প্রয়োগযোগ্য সে ব্যাপারে কোন দिক निर्দেশনা পাওয়া যায় না। বিশেষভাবে বিজ্ঞ ও চিত্তাশীল ইসলামী ব্যক্তিত্দ রয়েছেন, যারা এসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম, এই ব্যত্ক্রুমী ব্যক্তিদের বাদ দিলে দেশের পচলিত নিউস্কীম বা आলিয়া মাদরাসায় শিক্ষিত হাযার হাযার ছাত্রদের সাথে ইসলামী অর্থনীতির ধ্যান ধারণার ব্যাপার্রে কলেজ ও বিপ্ধবিদ্যালয়ের ছার্রদের সাথে কোনই পার্থক্য নেই। এই সমস্যা দूর করার্র জন্য যথোচিত ও সমন্নিত পদক্ষে নিতে হবে। ना হ'নে দूই ধারার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন সমন্कয় হবে না। ফन্র্রুতিতে ইসলামী অর্থनীতিন্ন প্রয়োগ বা ব্যবহার পিছিত্যে যাবে আরও বহ কালের জন্য।
চছুর্ণ বে সমস্যাটি এ প্রসত্গে উল্লেখের দাবী রাথে সেটি হ"ল যथার্থ পাঠ্যপুস্তকের অভাব। বিশ্ববিদ্যালক্য় ও কনেজে সম্মান পর্যায়ে ইসলামী অর্থनীতিতে যতটুকু পাঠদানের সুয্যেগ রয়েছে সেটুকুও ছার্র/ছার্রীরা গ্রহণ কব্রতে পারছছন্না
 দू-তিনটি বই লিখিত হয়েছ্ এই অভাব পূরণের জন্যে। কিতু সেঋলি বাজারে সহজলভ্য নয়, নয়ত্রো বিশেষ বিশ্ধবিদ্যান্য়ের সিলেবাসকে সামনে রেখে লেখা বলে অन্যাম্য বিশ্ধবিদ্যানয় বা কলেজের শিক্ষার্থীদের কাজে

आসছছ না। ইসলামী অর্बनीতির बই বলতে এই দেলে এখনও ইসলাম্বে অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা সস্পর্কে आन-কুরজান ও সুন্নাহ হ'চে বাছাই করা আয়াত ও হাদীছের উক্ধৃতি ও ব্যাখ্যার সংকনनই বুঝানো হয়ে থাকে। এ विषয়ে ब्रथম यिनि ব্যতিক্রমী উদ্যেाগ नেन তিनि এদেশের ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণায় শুু দিকপালই নন, এর বর্রং প্রবাদপুরুষ মাওলানা মুহাম্মাদ আদ্দুর রহীম। তাঁর বই 'ইসলাম্রে অর্থনীতি' এক্ষেত্রে উজ্জ্রেন ব্যতিক্রেম। এই
 প্রয়োগ করেই আল-কুরুআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষাকে বর্তমান সময়ের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করেইই ঢুলে ধর্রেছেন। ইসলামী অর্থনীতি চর্চায় বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁ্র এই বইটি মাইলফলক হিসাবে গণ্য হবে। তারপর দীর্घमिन যেসব বই প্রকাশিত হয়েতে সেঔলি आধুনিক অর্থনীতি বইয়ের মাপকাঠিতি ধোপে টেকে না। অতি সम্প্রতি ইসলামী অর্থनीতি বিষয়ে ইংরেজিতে টেब্সট বুক निখেছেন প্র<েস্সর এম. এ. হামিদ একেবারে পাচ্চাত্যের বিশ্ধবিদ্যালয়ীখিতে ব্যাহ্ইত টেকনিকের অনুসরণে। বইটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, তবে এটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উপযোগী হ'লেও কলেজের উচ্চমাষ্যমিক বা ড্ज्ञী পর্यায়ের ছাত্র-ছা্্ীীদের উপযোগী নয়। এ স্তরের জন্যে প্রয়োজনীয় বই লেখার উদ্যোগ গহণ এখন সময়ের দাবী। এই ত্তরের হাযার হাयার শিক্ষার্থীর কথা মনে রেথে যথার্য মানসশ্পন্ন ইসলামী जর্থনীতি বিষয়ক বই প্রকাশ খুবই যক্ররী। এই উদ্যোগ না निতে পারলে ইসनाমী অর্থনীতির পঠন-পাঠন প্রসারে কাংখিত সাফन्य आসা অসষ্षব।
বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেন্রে পঞ্ক্ম যে বাধাটি সবিশেষ তরুত্থ্সহ উল্লেণের দাবী রাথে তা হ’ল আমাদের आরবী ও ইংরেজী ভাবাঞ্ঞানের অভাব। ইসলামী অর্থनीতি চর্চার ক্ষের্রে আমাদ্রূ পশাৎপদতার এটি जन্যতম কারণ। ইসলামী অর্থनीতির উপর आরবী © ইংর্রেজী ভাষায় গত কুড়ি বছর্রে শত শত বই রচিত হয়েছে। ফরাসী ও জার্মাन ভাষাতে রচिত হয়েছে উब্লেখযোগ্য সংখ্যক বই। आরারী ভাষাতে ইসলামী
 বই রচচিত হ'শেও সেসব বই आধুनिক রচনাশৈनो © বিশ্মেষণাত্দক ধরন্নে নয়। কিন্ু আকর্গ গ্থ रিসাবে
 आমলে রচিত বইসমূহের মধ্য থেকে বাছাই কর্গা আড়াইশ বইল্যের উল্লেখ রढ্যেছে 'ইসলামী অর্थनীতিঃ निर्বাচিত প্রবক’ বইয়ে। এসব বই হ'ঢে ইসলামী অর্থনীতির তাত্তিক ও প্রায়োপিক উভয়বিধ প্রসনেই সার্থক অবহিত इওয়ার সুফ্যেগ রয়োহ।
কিত্ুু আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা যেমন आরবীতে অদক্ষ, তেমনি आরবী ভাষায় শিকিত্র লোকদেরও অনেকেই ইংর্রেজীত অদদ্ষ। অবশ্য এর


এজন্যেই এই দুই ভাষাতে যেসব বই ও গবেষণা নিবन্ধ প্রকাশিত হচ্ছে সেখুলি ব্যবহার করে বাংলায় মনসস্পন্ন বই রচিত হচ্ছে না। অথচ উঁদ মানের বই রচনার জন্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ খুবই যক্ররী। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যাপকদের মধ্যে যারা বই লিথত্ত পারেন তাদেরকে ইংরেজী বইয়ের পাশাপাশি আরবী বইখুি ব্যবহার করতত হবে। ঢাহ'লে ঐসব বইয়ের যেমন মান উন্নত হবে তেমনি যুগ-জ্জ্ঞ্ঞাসার জবাবের সন্নিবেশ ঘটবে। কারণ আরবী ভাষার বইশ্রিতে আল-কুরআন ও হাদীছের আলোকে বেসব সমস্যার সমাধান দেওয়া আছে সেখলি এদেশের মুসলমানদেরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী অর্থনীতি যেহেতু শরী'Mাতের বিধি-বিধান মান্য করেই প্রয়োগ ও ব্যবহার হবে সেহহহ এই সষ্মিলন অপর্নিহার্य। অথচ आমাদের দেশে এই উদ্যোগের বড়ই অভাব। এজন্যেও ইসলামী অর্থনীতির চর্চা গতিবেগ লাভ করছে না।
বাংলাদেশ্শ ইসলামী অর্थনীতি চর্চার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ প্রতিবঙ্ধকতা হ'লঃ উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো $ও$ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। বার কোটি মুসলিম অধ্যুষিত লেশে ইসলামের অন্যতম ইন্সটিটিউশন যাকাত ও তার বিলিবন্টন ব্যবস্থা দাব্প্পণভাবে অবহেলিত। অথচ উপযুক্তভাবে যাকাতের সম্পদ আদায় ও তার পরিকপ্পিত ব্যবহার হ'লে একদিকে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন সহজ इ'তে পারত, অন্যদিকে ধনী-গরীবের বৈষম্যও অনেকখানি হ্রাস পেত। অথচ এদেশে যাকাতের প্রায়োগিক চর্চা খুবই অবহেলিত। বশু লোক রয়েছে যারা ‘ছাহেবে নিছাব’ হওয়া সত্ত্তেও যাকাত আদায় করে না। যারাও বা করেন তাদের অनেকেই সঠিক হিসাব কর্রে যান্য় বের করেন না। আবার অনেকেই যাকাতের প্রকৃত হকদারদের খবরই রাখেন না। উপরন্দু ‘‘শর’ আদায় তো এদেশে হয়ই না বলা চলে। অঞ্চল বিশেষে কেউ কেউ ‘ওশর’ আদায় করলেও সারাদেশে এর কোন প্রভাব পড়ে না। তাই যাকাত ও ওশর সৃত্রে যে বিপুল অর্থ আদায় হ'তে পারত তার উপকার হ’তে সমপ্র দারিদ্র জনগোষ্ঠিই বঞ্চিত, যারা বাংলাদেশের জনগণের ৮০\%। এ ব্যাপারে সরকার যেমন निর্লিপ্ত, ত্মনি শিক্ষিতরাও উদাসীন। এর প্রতিবিধান হ"লে এদেশে ইসলামী অর্থনীতির চর্চা সঠিক ₹"ত এবং বিপুল সাফল্য বয়ে আনত।
ইসলামী অর্থনীতি চর্চার সপ্তম প্রতিবন্ধকতা হ'ল উপযুক্ত ব্যক্তি, মানসিক্তা ও প্রতিষ্ঠানের তীব্র সংকট্ট। ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা করকে হ'লে যেসব ইসলামী কর্মপদ্ধত্রি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সেসবের মধ্যে মুযারাবা, মুশারাকা ও করयে হাসানা প্রদান অত্যন্তু
 সাময়িক প্রয়োজন পূরণ হয় তাই না; বরং উদ্যোগী ও কর্মী লোকদের কর্মসংস্হানের উপায় হয় হালাল পদ্ধতিতেই। ইসলামের সোনালী যুগে তো বটেই, आইয়ামে জাহেনিয়ায়ও মুযারাবা $\begin{gathered}\text { মুশারাকা পদ্ধতি চালু ছিল। }\end{gathered}$ বর্তমানে সূদের সর্বগাসী প্রকোপ এবং ব্যক্তি চর্নিজ্রের

নিদার্তণ অবনতির কারণে না করযে হাসানা প্রদান করা যায়, না মুযারাবা ও মুশারাকার উদ্যোগ নেওয়া যায়। এই অবস্তার পরিবর্ত্ হ হয়া খুবই যর্রুর। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা করার জন্যে চাই ইসলামী জীবনাচরণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহ সম্বঞ্ধে সার্থক জ্ঞান ও তা পালনের জन্যে आন্তরিক আকাংখা। নইলে ঈ্বুমাত্র মৌখিক সহানুভূতির দ্বারা ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়িত হত়ে যারে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বচেষ বে প্রতিবঞ্ধকতা উল্লেখযোগ্য সেটি হ’ল এদেশের লোকের আবেগপ্রবণতা এবং বাহ্যিক আচরণেইই তপ্তি। এদেশের মুসলমাनদের ধর্মীয় आবেগ ও অনুভূতি খুবই তীব্র ও প্রবল। কিন্তু প্রকৃত দ্বীनी শিক্ষার অভাবে बই অনুভূতি বহুলাংশে আবেগবহুল এবং ইসলামের বহিরত্ নিয়েই ঢৃপ্ত হওয়ার মানসিকতা। আল্লাহ প্রদন্ত জীবন বিধানের বাস্ত্তীব প্রয়োগ করে জীবন ও সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোক রঙ্গীন করার লক্ষ্য ঢার কাছছ গৌণ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই চেতনার অভাবে তাদের ইসলামের প্রতি আবেগতাড়িত অনুভূতিকে সুসংহতভাবে কাজে লাগানো याচ্ছে না। অথচ ইসললামী অর্থনীতি চর্চার জন্যে সেটাই সবচচঢ়ে বেশী কাষ্খিত। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে স্বেচ্ছাপ্ররোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা গ্ণহণ ও ক্ষেত্রবিশেষে ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে এবং সুসংইত করে সুগঠিত শক্তিতে র্রপান্তর করতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন बই মুহূর্ত্র তার বড়ই অভাব। এই প্রয়োজন পুরণই বর্তমান সময়ে এদেশ্শে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার সবচৌ়ে বড় সমস্যা ও বিরাট চ্যালেঞ্জ। এর যঢথাচিত মুকাবিলা করতে পারলেই কাংখিত মনযিলে মকছুদে প্ৗীছানো সম্ভব। এই উস্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলেরই তৎপর হওয়া বাঞ্ৰেনীয়।


माध्य याधाद, ताজ लारी
कानः দোকাन: 990৯く৬
दাসা: 99008२

## Mx k

## বস্তাপচা সংস্কুতির কবলে বনী আদম

## মুহাষাদ হাশেম＊

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ，উন্নতিন যুগ，প্রयুক্তি ও উৎকর্ষ্রের যুগ। এ বিজ্ঞান মানব জাতির জীবনে চলার পথকে করেছে সহজ থেকে সহজতর। নিকটটে করেছে নিকটতর，অসब্ব ও বিশ্ময়কর বস্গুকে কর্রেহে সষ্ৰবপর ও সহজসাধ্য। জলজ প্রাণী হাঁসের মডেলকে পরিণ্ত করেছে জাহাজে，আাকাশে উড়্ত পাখির মডেলকে পরিণত করেছে বিমানে এবং কায়েলার বাহনকে পরিণত কর্রেছ দ্রতগামী বাস，ক্কেচ ও ট্রেনে আকৃতিতে। এভাবে ব্যেগাযোগ ব্যবস্থার উন্नতির মাধ্যমে বিও্ঞান সারাবিষ্ধকে এনে দিয়েছে মানুষ্ষের হাত্র মুঠ্ঠায়। এক বিশ্ময়ের ঘোর কাটতে না কাট্তেই বিজ্ঞান आমাদের সামনে হাযির করেহে অন্য आর্রেক বিম্ময়। বিজ্ঞানের নন নব आবিষ্করের ফলে সমগ্গ জগত অভূতপূর্ব উন্নতির শীর্মে উপনীত হয়েছে। আদিম যুপের অর্ণ ও তুহাবাসী মানুষ আজ বিজ্ঞান সাধনায় উন্নতিন চরম শিখরে আরোহন করে আকাশমুপ্পি অটালিকায় বসবাস কর্ছছ।
आমরা এক্শশ শতকে পদার্পণ করেছি। বর্তমান শতকের মানুষ্ের সকল প্রঢেষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের বিশ্ময়কর অবদান। মানুষের কৌতুহিল্রিয় দৃষ্ঠি বিজ্ঞানের বিচিত্র পথে গমন করে মানব জীবনের জন্য বয়ে এনেছছ পরম কন্যাণ，এনেছে সমৃপ্ধি ও স্বাছ্ছ্দ্য। জীবনের
 তুলেছে সহজ ও আনন্দমুখর। বিজ্ঞাননের ব্যবহার যতই বাড়ছে জীবন ততই স্বাচ্মক্দ্যের মুখ দেখছে।
বিবर्তনের ধার্木া অত্ক্রম করে বিকশিত হয় সভ্যতা। বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে মানব জাতির দীর্ঘদিন্নের বুপ্ধি，মনন， মেধা ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি। মানব সভ্যতার মূল্লে বিজ্ঞানেন অবদান बে কত ব্যাপক ও সুদूরপ্রসারী，তা थতিमिनের বিচিত্র अভিজ্ঞে থেকে অনুভব করা यায়। বিজ্ঞান বিশ্ব সভ্যতাকে বহ্ছ দূর এগিד্য নিळ্যে গেছে। বিজ্ঞান ছাড়া জাজ মানব জীবন যেন অচল। এ বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে নতুন জীবনের ঠিকানা।．
কিন্ूু বিজ্ঞানের এত কিছ্ অবদানের পরও यদি 凶শ্ন উর্খাপিত হয়，বিজ্ঞান आশীর্বাদ না অडিশাপ？তাহ＇লে এর কোন জবাব মিনবে না। এক কথায় বলতে হবে জাশীর্বাদ ও অভিশাপের সংমম্রনণেই বিজানের উৎকর্ম সাধিত হয়।
বিজ্ঞীনের आশীর্বাদকে আমরা आদদরে বরণ করে নিলাম। তা বরণ করা উচিতও বটে। জার तে বিজ্জান মানুষ্েের জন্য अভিশাপ এবং মানূষের জাটীয়ছ；অকীয়তা ও জাতিগত

[^18]মূন্যবোধকে করে কলুষিত－কলংকিত，সে বিজ্ঞানকে আমরা চর্র্মভাবে ঘৃণা করি，ধিক্কার জানাই।
টেলিভিশন，ভিসিজার－ভিসিপি，ডিশ－এন্টিনা，সিনেমা， রেজিও，টেপ রেকর্ডার ইত্যাদ্ি যে বিজ্ঞাননর নব বিশ্ময়কর आবিষ্ষার，এরে কোনই সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ধে এখলির প্রয়োজনীয়তারক হালকা করে দেখার ও অবকাশ নেই। কারণ এখলিত্ত অনেক উপকারী বিষয়বস্থ্থ জানা যায়，অনেক কিছু লোনা মায় ও সারা বিশ্বে কি ঘটছে তার কিছू নমুনা সাথে সাথে দেখা यায়। মौन－ধর্ম，
 চরি্র উন্নয়ন，ব্যাপক निরুक্ষরতা দূ太ীকরণ ও জনকল্যাণ， বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইত্যাকার বিষয় প্রচার－প্রসার্নে এথ্তলি বিপুল অবদান রাথে। এছাড়া মানুযের কর্ম উৎসাহ যোগালো এবং শারীরিক－মানসিক қা／্তি দূরীকরণণর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অनস্বীকার্य। কিত্তু হায়！অত্যत্ত মূन्यবাन এসব প্রার মাধ্যম বর্তমানে এক সর্বনাশা যন্ত্রে পরিংণ इহ়েছ।

## নব－জাবিষ্কারের শারান্ বিধানঃ

নব आবিকার তथা ঢিডি，ভিসিআার－ভিসিপি，ডিশ－এন্ট্না， সিনেমা，র্রেডিও，টেপ－রেকর্ডার ইত্যাদির ব্যাপারে শারঈ দৃষ্টিতপ্গি সুস্পষ্ট যে，ইসলাম নব आবিক্কৃত বস্দুর ব্যবহারকে এিকেবারে নিষেষও করে না，आাবার লাগামহীন ভাবে ব্যবহান্রে অনুমতিও প্রদান করে না। বরং ইসলামী বিধি－বিধান তथो পবিত্র কুরআান ও ছহীহ হাদীছের কধ্টি পাথরে যাচাই করার নির্দেশ দেয়।
व্যেন－（১）यে সকল দৃশ্য ও কथा কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরিি দেখা বা শ্রবণ করা আเ়़य，সে সকল দৃশ্য ও কथा ঢिडি，ভিসিআান，ভিসিপি，ডিশ－এন্টিনা，রেডিও， টেপ－রেকর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমেও দেখা বা শ্রবণ করা জায়েय হবে।
（২）বে সকল দৃশ্য ও কথা কোন প্রকার মধ্যস্থতা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে দেখা বা শ্রবণ করা নাজায়েय（यেমন－গায়ের মাহরাম নারী，বাদ্য－বাজনা，जঞ্লীল কথা，গান ও দাশ）। मে সকল দৃশ্য उ কथा টিভি，ভিসিজার，ভিসিপি， ডিশ－এन্টিনা，রেড্রি，টেপ－রেকর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে দেখা ও শ্রবণ করা নাজায়়ে হবে।
উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা সবাই বনতে পারব ‘ে，এসব নব आবিষ্কারে প্রদর্শিত，অনুষ্ঠিত এবং পরিতেশিত অনুষ্ঠানণলি দেখা বা শ্রবণ করা জায়েয কি नाজाढ্যেय।
এ জাতীয় आবিকার বর্তমানে মানুযকে ক্িকেক্র জন্য আনन্দ দিচ্ছে বটে। কিন্মু তার বিনিময়ে ধ্পংস কর্ছে মানুষ্রে ঈমান－আক্ষৃদা，সংপ্কৃতি，ব্যক্তিপত মূল্যবোধ এবং সनिল－সমাধি করছে মানুষ্যের অমূল্য সম্পদদ চরিত্রের। বিজ্ঞানের এসব অবদান বর্তমানে এক সর্বগ্ণাসী আযাবের কারণ হয়ে দাঁডড়িয়েছে। বাড়ীত－বৈঠকখানায়，দোকানে， বালে，ট্রেনে，বিমানে，户্টিমারে，রাষ্তা－ঘাট এক কথায়

সর্বज্র ঈমান－আক্বীদা，মানবতা ও লজ্জা－শরম বিঋ্পংসী নৃত্যানুষ্ঠান，ঝूমूর－ঝংকার গান বাজনা，চরির্র হননকারী নাটক B ছায়াছবি এবং নন্ন প্রদর্শনীর जাधবनীলা চলছে। যারা ছালাত आদায় করে না ঢাদের কথা এবং নামে মাত্র মूসলমাन जাদের কথা বাদই দিলাম，মুছ্ঘী，হাজী， তাবলীগী ও অन্যান্য অনেক ধার্মিকদেয় বাড়ী－ঘরেও এই টিভি，ডিশ－এন্টিনা，ভিসিজার，ভিসিপি ইত্যাদিকে সভ্যতার অन্যणম ঊभाদান বলে মনে করা रচ্ছে। বাড়ীর ছাউনী－ছাদের উপর আল্লাহৃর গযবের এন্টিনা না থাকলে দার্র্র্রিতার আলামত মনে করা হচ্চে।

## টিভি－সিনেমা ইত্যাদিতে যেসব निষিক্ধ কাজ इয়ः


 ইত্যাদি। উল্লেথিত সমস্ত কাজই অবৈধ। এত্দ্যতীত ঢিভি， मिনেমা，ডিশ－এन्টিনা ইত্যাদিতে বেশীরুভাগ সময় নানা
 उ ছरोश হাদীছ অনन्থक ক্রিয়াকলাপ থেকে বেচে থাকতে बला হয়েছে।
 ढिडিजে অবশ্যই आছছ। যथा－খবর भর্রিবেশन，সমাজ
 উপ্থাপিত হয় সুসজ্জিত র্নমণীদ্দের মাধ্যমে। व্বেছ্ছায় কোন গাল্যের মাহরাম র্মীীী্র ঢেহারা দেখা যেমন অবৈধ তथा शाরাম，ঠिক তে্মनि आয়না বা भानिর মধ্যে ঢার প্রতিবিম্থ দেখাও হারাম। কেনना প্রত্যছ্ডাবে কোন গায়ের মাহরাম नाளীকে নयর্木 डর্রে দেখলে खেমन ফिতना ও কाম ब्रिभूत्र তाড়नाর आশংका बয়েছে，ঠिक তেমनि आয়ना या भानिতে



## অপস尺ৃৃতিব্ব बবন্नে শিষ－কিশোব্রঃ



 দেয়া হण্চে। आब ঢিভি，ভিসিজার，ডিশ－এন্টিনা ইত্যাদি অভিশাপઋলি যার ঘর্রেই প্রবেশ করেছে，তাকে এবং তার্র পর্রিবারকে ঞ্মংস কর্রেছে চরমভাবে। আর সে ধ্বংস চর্নির্রগতভাবেই হোক অথবা ঈমান－আক্কীদা，চাল－চলন ঋ্র？সের মাধ্যমেই হোক।
‘র্যাবেত आলম जাল－ইসলামী’ন মুধপপ্র ‘আখবাব্সল आলম আল－ইসলামী＇－ণে প্রকাশিত মিসর্রের এক জরিপ বিপোট্র बना হয়েছে যে，মিশরের ৯১ শতাংশ শি টিভিতে প্রকাশমান সবক＇ঢি অনুঠ্ঠান দেখ্ बাকে। তারপর

[^19]পত্রিকাটি आরও निখেছে শে，এটা ৯১ শতাংশ শিষর ব্যাপার্রে নিস্চিতভাবে একথ্র প্রমাণ করে বে，এসব শিঙ্ক সার্ৰাঢা দিন তিভির অনুষ্ঠান দেখার পিছনেই ব্যয় করে থাকে। Өখ্খু তাই নয়，উক্ত জর্রিপে ৯৩ শতাংশ শিত এমন পাওয়া গেছ্ছে বে，তারা সেসব অনুষ্ঠানের খখূ নাম বলতে পারে，या দু’মাসের অধিক সময়ে দেখানো হয়েছে। পক্ৰাত্তরে ৬৬ শতাংশ শি এমন পাওয়া গেছে যে，তারা সেসব ফিল্লোর নাল্মের সাথে কিছুটা বিশ্পেষণও ম্মরণ রাখতে পারে，या তিন সপ্তাহ ব্যাপী তিভির পর্দায় এসেছে। আার २१ শতাংশ শিও এক সধ্যাহ্র মধ্যাকার অনুঠ্ঠান পূর্র বিশ্লেষণের সাথে স্ম্রণ র্য়ত পারে। এটা হচ্মে মিসর্রের শিষ－কিশোর সমাজের চিত্র। जরকম জরিপ যদি আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে চালানো হয়，তবে বোধ इয় বাংলাদেশ্রের শিখ－কিশোর সমাজের উপর টিভির প্রতাব মিসর্রের চেট্যে বেশী ছাড়া কম হবে না।
মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞনীদের মতে；মানুষের মধ্যে বিশেষ বরে শিফ－কিশোরদের উপরে টিভি，ভিসিজার， डिসিপি，ডিশ－এन्টিনা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিক্তার কढে
 বিষয়ক প্রোগ্রাম শিখদের উপরে ব্যাপক ষ্মংসাய্ষক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টि করে’। তার মরে，‘টেলিভিশনে অনুম্ঠান প্রচারে সর্রকারের নিয়্র্রণ থাকা উচিত। সাথে সাথে মা－বাবাকেও শিঙ－কিশোরদের্র শাসনে রাখত্ হবে，যেন তার্রা নির্দিষ্ট গधির বাইরে যেতে না পার্র’। ${ }^{8}$
মাদ ‘াজ आল－आयেনী তाँর ‘ঢিভি এক নতুन সাथী’ नाমক প্রবट্ধে বলেन，＇（ঢিভি）आমাদের শিe－কিশোর B যूবক ছেলে－মেয়েদের চরিত্রকে কিজাবে ্木ংস কর্রছে তা জামর্রা
 السوs（দूष्टे সभी）বলে ভবিষ্যদ্মাণী কর্রেছেন，जा बই जिভি，ঢাহ＇লে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। ঢिভির্ন অখनাত্ম



 डिসিষার，ভিসিপি，ডিশ－এन्টিना ইত্যাদিম বानোয়াট बেज्ञा－কारिनी ও বाজে ফिन्माणि निয়েই চিত্তা－ভাবना করে। এত্ তাদের आক্বীদা নষ্ঠ হয়ে যায় এবং সুক্দর অनুভূত্ ও হায়া－শরম হাব্রিয়ে ক্লেলে। অन্যদিকে তাদের

[^20]মেধা ও বুদ্ধিম্্তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে লেখাপড়া থেকে তাদের মন উঠে যায়’।
গত কয়েক বছর পৃর্বে বাংলাদেশ সরকার বিদেশী একটি মারদাগা সিরিজ শিখদের উপরে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করার কারণে বঙ্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ সেই মারদাशা সিরিজটি তখন এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে， ঐ সিরিজ্জের বিভিন্ন দৃশ্য অনুকরণ করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন শিখ করুণ ম্ত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল। সউদী সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শায়খ আবদুল হামীদ তাঁর এক নিবক্ধে বলেন，＂জার্মানীর এক সমাজ বিশেষজ্ঞ সমাজ ও নতুন প্রজন্মের উপর টিভির ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে গভীর উদ্বেগের সাথ্রে বলেছেন，ঢিভি ও টিভি ব্যবস্থাকে তোমরা ধ্রংস করে দাও এবং এ যন্ত্রটি তোমাদের সর্বনাশ করার পূর্বেই কাজটি সম্পন্ন কর’।
আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি，শিせ－কিশোররা যখন তাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা মহান প্রভু আল্মাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল（ছাঃ）সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সুন্দর সুন্দর বুলি আওড়াবে，ঠিক সেই সময় তারা টিভি，ভিসিআর，ভিসিপি， ডিশ－এন্টিনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা করা অশ্লীল ও কুরুচি পূর্ণ নানা প্রকার শব্দ অহরহ মুখ থেকে বের করছে।
টিভি，সিনেমা，ভিসিজার ইত্যাদিতে প্রচার্নিত অনুঠ্ঠানের কতিকর্ন প্রভাবঃ
आমেরিকার এক প্রসিদ্ধ পত্রিকা মার্কিন সভ্যতার বর্তমান দूঃখজনক অবস্থার মৃল কার্নণ নির্ণয় করতে গিয়ে নিত্ছে যে，＇তিনটি শয়তানী শক্তি आছে যেখে লি এই সুন্দর পৃথিবীকে জাহান্নামে পরিণত করার কাজে লিক্ত বা ব্যস্ত। （১）অশ্ৰীল বই，পত্রিকা। যা কিনা দ্রিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে आশংকাজনক গতিত্তে সমাজ ও পরিবারে বেহায়াপনা বিষ্তার করে চলেছে এবং দিন দিন এর প্রচার－প্রসার দ্রুতবেগে বেড়েই চলেছে।（২）টিভি ও সিনেমা। এ ধ্পংসাற্মক শক্তি দू’টি সমাজ্রে অবাধ যৌনাচারের প্রতি উদ্দুদ্ধ করে না；বরং যৌনতার বাস্তব প্রশিক্ষণও প্রদান কর্রে থাকে। ও（৩）মহিলাদের পতিত চারিত্রিক মান’ ${ }^{\text {b }}$
বাংলাদেশ সহ অধূনা বিম্ধের সর্বতই নারী－পুক্রমের অবাষ মেলামেশা ও যৌন চর্চার মাধ্যমে ছায়াছবি，নাটক প্রতৃতি निर्মिত হয়ে থাকে। নায়ক－নায়িকার প্রকাশ্য বেহায়াপনা ও ভিলেনের রোমান্টিক দৃশ্য দেখে মানুষ ব্যাপকভারে প্রভাবিত হয়। যার মাধ্যমে মানবীয় চরিত্রের সनিল－সমাধি হয়ে পখ্তর চরিত্র তার মধ্যে চলে আসে।
বিভিন্ন ছায়াছবি ও নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নায়ক－নায়িকা， ভিলেন সর্বোপরি বিভিন্ন চরিত্রের অভিনেচা－অভ্রেনের্রীরা

[^21]যেভাবে কথা বলে，পোশাক পরিধান করে，চ্রল ছাটে，ঠিক দর্শক－শ্রোতারা সেগ্ডুি অনুসরণ করতে ব্যাপকভাবে চেষ্ঠা চালায়। যার ফল্সশ্রুত্তিতে আধুনিক যুগের মেয়েরা জিনসের ক্কিন টাইট প্যান্ট－শার্ট তথা শয়তানী পোশাক পরিধান করে，বব কাটিং ুুল ছেটে ফ্যাশন সচেত্ততার মহড়া দিয়ে বেড়ায়। আর ছেলেরা লম্বা－লম্বা চুল রেখে，স্বর্ণের চেইন গলায় দিয়ে শার্টের বোতাম খুলে দিয়ে সঙ সেজে বেড়ায়। তাছাড়া প্রাপ্ত বয়ষ্ণ মহিলারা অতি সংকীর্ণ মাপের পোশাক পরে। ফলে তাদের পুরো অञ্গলিই থাকে উন্মুক্ত। নায়ক－নায়িকা যেভাবে ব্রেম নিবেদন করে，বাক্যালাপ করে，স্কুল－কলেজের ছেলে－মেয়েরা একে অপরের সাথে বাস্তবে সেখুলির প্রয়োগ ঘটায়। যার ফলশ্রুতিতে আজ স্কুল－কলেজগামী মেয়েরা রাস্তায় চলাচলের সময় নানা থ্রকার বিশ্রী শক্দের মাধ্যমে চরমভাবে লাঞ্ঞ্তিত হচ্ছে। এখলি কোন না কোন নায়ক－নায়িকারই চমৎকার অবদান（？）বৈকি！ দেশে খুন，সন্ত্রাস ও ধর্ষণ বৃদ্ধিতে টিভি，সিনেমা， ভিসিআর－ভিসিপি，ডিশ－এন্টিনা ইত্যাদির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ সময়ে নির্মিত ছবি ও নাটকখুিতে ভিলেনদের এত দাপট কেন？ভিলেন অনায়াসেই একের পর এক খুন করে যায়। ভিলেনের সন্ত্রাসী বাহিনীর অনায়াসে চালিয়ে যাওয়া কর্মকাত্ডের ফলশ্রুত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে খুন， সন্ত্রাস ও ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্চু। রাজনীতি，অর্থনীতি ও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব এর জন্য যেমন দায়ী，তেমনি দায়ী হ’ল হাল আমলের নির্মিত ছবিゃলি। সমাজে যা ঘটছে তা প্রতিদিন পত্র－পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। এসব খবর পাঠ করে একজন পাঠক যতটা না প্রভাবিত হচ্ছে，তার চেয়ে বেশী প্রভাবিত रচ্ছে একজন দর্শক টিভি，সিনেমা， ভিসিআর，ভিসিপি，ডিশ－এন্টিনা ইত্যাদি দেশ্যে। কারণ পাঠক থবরটি পড়ে ঘটনাটি ক্ষণিকের জন্য কল্পনা করতে পারে। সে কল্পনা এক সময় মন থেকে মুছেও যায়। কিন্তু টিভি，সিনেমা，ভিসিআর，ভিসিপি，ডিশ－এন্টিনা ইত্যাদিতে খুন，সন্ত্রাস ইত্যাদি দৃশ্য দেখার পর তা মনে গেঁথে যায় । ফলে মানুষ খুন，সন্ত্রাস ও ধর্ষণের পদ্ধতিগুলি আয়ত্ব করে বাস্তবে সমাজে প্রয়োগ করে ।
হুদয়ের জন্য বাদ্যযন্ত্র দেহের জন্য মদের সমতুল্য। মদ দেহের উপরে যে কু－প্রভাব বিস্তার করে বাদ্যযন্ত্রের সুর্রলহরী হ্দদয়ের উপরে তার চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার কর্রে । ${ }^{\text {০ }}$ आর গান－বাদ্যের মধুর আওয়াজের তালে তালে যখন গায়িকার আকর্ষণীয় নাচ，গান ও অঙ্গগি চোখের সামনে ভেসে ওঠে，তখন স্বাভাবিক ভাবেই দেহমন উত্তণ্ত হয়। এটা এর্পপ স্বাভাবিক যেমন আশনের উত্তাপ ও পানির ভিজানোর ক্ষমতা স্বাভাবিক ${ }^{\gg}$ এরকম নাচ－গান－বাদ্য মানুষকে মাদকাসক্ত ব্যক্তির চেয়ে অধিক ভৌনাসক্ট করে তোলে।

d．खরণিকা ২০০০，প：২৮।

[^22]
## 

## জামাতা নির্বাচন

মুহাম্মাদ जাখতান্যয়ামান*

সুলতান ইবরাইীম বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বয়েসের ভরে ন্যুজ। ক্রমশই দুর্বन হয়ে পড়ছেন তিনি। সুলতান बুঝচে পারলেন, आর বেশি দিন বাঁচবেন না। ঢाँর চিন্তা বে, একমাত্র কন্যা জাহানারার এখনও বিয়ে হয়নি। রাজকন্যা সুন্দর্রী, তার বিয়্যে বয়স হত্যেছে। ইতিমধ্যে অনেকেই তাকে বিক্রেক্ররার জন্য এসেছিন। কিন্ঠু তার যোগ্য বর आজও थूँखে পाननि সুलणन। এकमिन সুलতान कन्या জাহানারাকে ডেকে বললেন, মা, এবার আমি তোমার বিয়ে দেব। রাজকন্যা বললেন, কিষ্ুू কিভাবে ঢুমি বর নির্বাচন করবে বাবা?
সুলতান বললেন, আমার ক্小োন পুত্র সন্তান নেই। তোমার স্বামীই হবে আমার এই রাজ্যের ভাবী সুলতান। বে ভালভাবে রাজ্য শাসন কর্তচে পারবে এবং প্রজাপালন কর্রতে পারবে আমি তানই সর্রে তোমার বিয়ে দেব।
র্রাজকন্যা বললেন, কিন্ম কিভাবে ঢুমি যোগ্য বরকে निর্বাচন করবে?
সুলতান বললেন, সে ব্যবস্থা আমি কর্রব।.আাগে যারা রাজকন্যার বিফ্যের জন্য এসেছিল, তাদের মধ্যে তিনজনকে বোগ্য বর হিসাবে মনে মনে বাছাই করেছিলেন সুলতান। তিনি একদিন দूত পাঠিয়ে তিনজন যুবরাজকে ডেকে आনলেন রাজসভায়। চিনজন য়বরাজই ছিলেন বয়সে যুবক এবং বীর। जাদের নাম ছিল খালিদ, যুবায়ের্র B ছাবিত। তিনজনই ছিল দেখতে সুদর্শন এবং আচরণ ß কथा-বার্তায় ভ্র্র।
রাজকন্যা বুঝে উঠতে পারল না, সে কিভাবে এই তিন জনের মধ্য থেকে একজনকে তার স্বামী হিসাবে বাছাই করবে। তাই সে তার বাবার উপর বর নির্বাচনেন্র ভারটা ছেড়ে দিল।
যুবরাজ তিনজন সুলতানের সামনে হাযির হ'লে সুলতান বললেন, आমি তোমদের ডেকে পাঠিক্রেছি। কারণ, आমি এবার্র আমার কন্যাকে পাত্রস্থ কর্রতে চাই।
যूবराজ তিনজন शাসি মুখ্থে মাथা নত ক্রল।
সুनতান বললেন, তোমর্রা তিনজন আমার রা|়্য শাসনের উপযুক্ত। তবিষ্যতে তোমরা সুলতান ₹'তে পার। কিষ্ু তোমাদের মধ্যে একজনের হাতে आমার কন্যাকে অপ্পণ কন্রত হবে। ঢাই आাম তোমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার জন্য একটি পরিকল্পননা করেছি।

[^23]আজ পৃর্ণিমা। আজই তোমাদের এক মাসের बন্য দেশ ভ্রমণে পাঠাত্ চাই। আজ ই'তে এক মাস পরে ঠিক পরের পৃর্ণিমায় তোমরা সফন শেষে ফিরে আসবে এই রাজ সভায়। তোমরা প্রত্যেকেই রাজকন্যার উপযুক্ত বিবেেনা করে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার নিয়ে আসবে। সে উপহার্রের শণাঙ্ত বিচার করেই তোমাদের যোগ্যতা নির্ণয় করা হবে।
যুবরাজ তিনজন আশাबিত হয়ে সেদিনই দেশ ভ্রমণে বের্তিয়ে পড়ন।
দেখতে দেখতে একটি মাস কেটে গেল। পরের মাসে आবার পৃর্ণিমা এन। পূর্ণিমার দিন সক্ক্যায় আকাশ্ণ চাদ উঠচেই সুলতানের প্রাসাদ দ্বারে যুবরাজদের आাপন ঘোষণা করা হ'ল। आলোকমালা ও ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হ’л সমস্ত প্রাসাদ।
সুলতান প্রথমে যুবরাজ খালিদকে ডেকে বললেন, पूমি আমার কন্যার জন্য কি উপহার এনেছ? যুবরাজ খালিদ নত্জানু হয়ে একটি বড় থढে থেকে অনেক বড় বড় মূन्यবান জিনিস বের ক্রল। তারপর সুলতানকে বলল, ঐ๒लि সবচেট্যে দামী शীরে মুক্তা, পান্না ও চूন্নি। এঔলি বিভিন্ন দেশ ঘুর্রে বাছাই করে এনেছি। এӨলি দিত্যে রাজকন্যান জন্য একটি মুকুট, গলার্র হার, হাতের বালা आর आং্ঢ গড়াতে চাই। হাসিমূথে খুশি হয়ে মাথা নত কর্লল র্রাজকন্যা জাহানারা। কিস্দू সুলতান কোন কथা বললেন না।
এবার সুলতান যুবরাজ যুবায়েরকে ডেকে বললেন, তুমি কি উপহার এনেছ? যুবাল্য়র বলन, ‘আমি একটি বন্দুক এনেছি। এটি এক শক্শিশাनী অत্র। এই অन्ত দিয়ে সভা অগত্তর লোকেরা যুদ্ধ করে। এই অন্ত্র দিয়ে অনায়াসে অবং অব্যर्থভাবে লোক মারা यায়। এই অन্ত্র কাছে থাকলে বাইর্রে কোন শত্রু ভয়ে পা দেবে না আপনার রাজ্যের সীমানায়। জাপनি এর দ্রারা অনেক দেশ জয় করত্ত পারেন। आপनि হর্যে উঠতে পারেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিজয়ী রাজা।
যুবরাজ যুবায়েরের কथা ধনে রাজকন্যা কেরেে উঠলেন ডয়ে। সুলতান একটা দীর্ঘ্রাস ফেলনেন নীরবে। কিন্মু র্রাজসভায় উপস্থিত লোকদ্দের মুখשলি উজ্ঘ্g ল হয়ে উঠন।
এবার যুবরাজ ছাবিতকে ডাকলেন সুলতান। কুধ্ঠিত পায়ে नজ্ঞাবনত মুতে সুলতানের সামনে খালি হাতে এলে দাড়াল যুবরাজ ছাবিত। সে বলল, कমা করবেন সুলতান, आমি র্রাজকন্যার জন্য কোন উপহার আনতে পারিনি।
সুলতান আপर্য হয়ে বললেন, সে কি? কোন উপহারই आननि?
ছাবিত বলল, आমি রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাই। অথচ তার্র জন্য কোন উপহার না आনতে পারায় সত্যিই দूঃখিত। কিষ্ू̆ এই একটি মাস आমি কাজে এমনই ব্যষ হয়ে

পড়েছিলাম যে, কোন উপহার যোগাড় করতে পারিনি।
একথার অর্থ বুঝতে না পেরে সুলতান বললেন, ব্যস্ত? এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে, কোন টপহারই যোগাড় করতে পারনি? জানতে পারি, কি কাজে তুমি এতখানি ব্যস্ত হায়ে পড়েছিলে?

ছাবিত বলল, आমি आপনার রাজসভা থেকে বের্রিয়ে দেশ ভ্রমণে যাবার সময় পথে এক মুমূর্ষু পথিককে দেখতে পাই। তার গা থেকে রক্ত ঝরছিল। সর্বাহ ছিল ক্ষত-বিক্ষত। আমি তা দেথে চলে যেতে পারলাম না। তার সেবা-শশ্রষ্রা করলাম। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে দু-একদিন পর আবার পথ চলতে তর্পু করলাম। কিত্ত্ কিছ্র দূর যেতেই দেখলাম, একদল নারী ও শিes ভয়ার্ত অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। কারণ জিজ্ঞেস করে জানলাম, একদল জলদস্যু নদী পথে এসে তাদের গ্রাম লুঠ্ঠন করেছে, গ্রামের বেশির ভাগ পুরুষকে হত্যা করেছে, তাদের ধন-সম্পদ সব ছিনিয়ে निয়ে গেছে এবং আবার আসবে বনে ভয় দেথিয়ে গেছে। आমি তাদের বুঝিফ়ে নিয়ে সে গ্রামে গেলাম। দেখनাম গামের অল্প সংথ্যক লোক যারা বেঁচে আছে তারা জলদস্যুদের্গ সঞ্গে লড়াই করতে চায়। কিন্তু কোন যোগ্য नেতা না থাকায় মনোবল পাচ্চে না। आমি সে সব নিঃস্ব, অসহায় ও ভীত-সন্ত্রশ্ত লোকদের কেলে চলে আসত্তে পারলাম না। তাদের সশা্ত্র ও সংঘবদ্ধ করে জলদস্যুদের বির্সংদ্ধে লড়াই ওর্সু করলাম। জোর লড়াই করে জলদস্যুদের ঘায়েল করে গ্রাম থেকে চিরদিনের মত তাড়িয়ে দিলাম।

তারপর্র অনেক কাজ ছিল। আহতদের চিকিएসা, বিধবা ও শিষ্দের্র পুনর্यাসন প্রভৃত্তি কাজখলি সারতে आমার বেশ কিছুদিন দেরি হয়ে গেন্ন। কাজের চাপে आমি ঊপহার্রের कथा, রাজকन्गाর कथा সব ভুলে গেলাম। इঠাৎ একদিন আকাশে চাঁদ দেথ্ পূর্ণিমার কথ্থা মনে পড়ে পেল। চাই ক্মমা চাইতে এনাম। অামাকে ফমা করবেন সুনতান।
যুবরাब্জ ছাবিতের কथা অনতে নতে অভিভূত হঢ়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ সুলতান। তিনি যখন চোখ তুললেন তখন দেখা গেল, চোখের্র পানিতে ঝাপসা হয়ে গেছে তার দৃষ্টি। রাজকন্যার চোখেও পানি এসেছিল।
সুলতান যুবর্রাজ ছাবিতকে তার কাছে ডাকলেন । যুবরাজ্রে একটি হাত ধরে হাসিমুখ্ে বলনেন, এই মহান যুবর্রাজ রাজকন্যার জন্য হাতে কোন উপহার না নিয়ে এলেও এ হাতে ফুঠঠঠ আছে জনসেবার অনেক অমূল্য নিদর্শন। आমি তারই হাতে তুলে দেব আমার কন্যাক্কে। এই মহানহদয় পরোপকারী যুবর্রাজ হবে আমার রাজ্যের উপয়ুক্ত শাসক।

# মোরগ-মুরগীর গামবোরো রোগ 

ডাঃ মুহাম্যাদ মনছ্রু আলী*

‘গামবোরো’ একটি অতি দ্রুত সংক্রমণশীল ভাইরাস জনিত রোগ। ১৯৬২ সালে বিজ্ঞানী কসগ্লোভ আমেরিকার গামবোরো যেলাতে এই রোগ আবিষ্কার করেন। বাচ্চা মোরগ-মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিকারী প্রধান অগ্গ বার্সা ফেব্রিসাস (BURSA FEBRICIUS) এ প্রদাহ সৃষ্টি করে বলে একে Infectious Bursa Diseâse বলে। সংক্ষেপে IBD বলা হয়।
১৯৯২ সালে ভারত ও নেপাল থেকে বাচ্চা আমদানীর মাধ্যমে এই রোগ আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এই রোগ পোলট্রি শিল্পের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে। এমনকি বহু খামার মালিক নিঃস্ব্ব হয়ে পড়েছে।

## র্রোগের্ন কারণ ও বিস্তার্নঃ

RNA নামক अতি জীবনীশক্তি সম্পন্ন ভাইরাস এই রোগের কারণ। या বিভিন্ন পরিবেশে ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এই ভাইরাস বাচ্চা মুরগীর দেহে প্রবেশ করে বার্সা ষেব্রিসাস ও থাইমাস গ্রন্থীর কোষ আক্রান্ত করে। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়। 8 মাস পরে এই রোগে আক্রান্ত কম হয়।
সাধারণতঃ গামবোরো ভাইরাস খাদ্য, পানি, খামারের থাদ্যপাত্র, বস্তা, জামা-কাপড়, জুতা, आমদানীকৃত বাচ্চা ইত্যাদির মাধ্যমে সংক্রমিত इয়।

## 大্রোগ बক্ষণঃ

(১) পালকখ্লি উষ্ষ-থুষ্মু দেখা যায়।
(২) হাটা-হাটি করতে পারে না বা চায় না।
(৩) খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তাড়া দিলেও নড়তে চায় ना।
(8) ব্রয়লার মুরগীর ওयন ক্মত্ থাকে।
(৫) পানির মত পায়খানা করে।
(৬) মলদ্বারের চার পার্শ ভিজা থাকে।
(৭) চামড়ার নীচে ও মাঝে রক্ত জমতে দেখা যায়।
(৮) মৃত মুরগী কাটলে ভিততরে কিডনী ফুলে যেতে দেষা যায়।
(৯) থ্যাইমাস গ্ম্যা বৃপ্ধি হয় এবং রক্ত দেখা যায়।
(১০) উর্ম ও বক্ষের্র মাংশপেশীতে বিন্দু বিন্দু রক্ত দেখা याয়।

[^24](১د) অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ এবং ডায়রিয়া জनিত ডি-হাইড্রেশনের জন্য বাচ্চা মুরগীখলি দ্রুত মারা যায়।
(১২) মরে রাখতে হবে, ৩-১২ সপ্তাহহর মধ্যে এই রোগ বেশী দেখা দেয় এবং ৩-৫ দিনের মধ্যেই মারা যায়। মৃত্যু হার ৩০\%-80\%।

## চिকिएসা:

ঝেহেতু এটি একটি ভাইরাস় জনিত ব্রোগ, সেহেতু এর কোন কার্যকরী চিকিৎসা এ্যালোপ্যাথিতে নেই।

## হোমিও চিকিৎসা:

বিগত ১০ বৎসর যাবৎ হোমিওপ্যাথিক গবেষণাতে এটা চিকিৎসার ও প্রতিরোধের সুফল পাওয়া গেছে।
১. চেলিডোনিয়াম (Cheledonium Majus) ৬ অबবা ৩০ শক্তিঃ কোন খামারে রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথ্থ সাথে পাল থেকে রোগাক্রান্তখলিকে পৃথক করে এ ঔ্ষষ ৩ घन্টা পরপর ড্রপার দিয়ে ২/৩ ফ্োটা করে ২-৩ দিন थাওয়াতে হবে। বেশী মুরগীর জন্য পাত্র পরিষ্কার করে ১ আউস্স পরিমাণ ঔষধ ২০ নিটার পানিত়ে মিশিয়ে দিনে ৩ বার করে খাওয়াতে হবে।
২. মার্ক কব্র (Merk cor) ৩০ শট্টিঃ মোরগ-মুরগীর লাল রঙের পায়খানা সহ উপরোক্ত নক্ষণল্লি থাকলে মার্ক কর ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।
৩. আায়োডিয়াম (Iodium) ৩০ শকিঃ মোরগ-মুরগীর থ্যাইমাস ब্্ষি, কিডনী ফুলা সহ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দেথা দিলে আর়োডিয়াম ৩০ শক্তি ৩ ঘন্টা পরপর প্রয়োগ করলে ২/৩ দিনের মষ্যে উপশম হয়। এছাড়া এই রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের সাবধানতা অবলম্বন করত্তে হবে।

## প্রতিকার্র/প্রতিষেষক ব্যবস্থাঃ

(১) খামার মালিকগণকে মুরগী পালনের সঠিক পদ্ধতি ও নিয়ম-ক্ধানূন মেনে চলতে হবে।
(২) যথাসময়ে ও यथানিয়মে গামবোরো ভ্যাকসিন দিতে रबে।
(৩) গামবোরো আক্রান্ত খামারের কোন দ্রব্যাদি ব্যবহার করা यাবে না।
(8) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ থাকে না এমন ফ্রিজের ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যাবে না।
(ब) হোমিও Chelidonium-M Q প্রতিষেধক হিসাবে প্রথম ও পঞ্চম সপ্তাহহ ২-৩ দিন ব্যবহার করতে হবে।
(৬) হোমিও Iodium 30 শক্তি ঔ निয়মে ১ম ৫ ৫ম সপ্তাহে ২-৩ দিন ব্যবহার্র করা যেতে পারে।
(৭) মোরগ-মুরগীর ঘরের চাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ রেখে সুষম খাদ্য দিতে হবে।


## কেমন দাবীদার?

-হাসানুযযামান বিন সুলায়মান রাজপুর, সোনাবাড়িয়া কনারোয়া, সাতকীরা।

দিয়ে মন-প্রাণ ব্যয়ে নিজ জঞান খুঁজ্জেছি দনীল যা অনুকৃল,
হোক সেটা দুর্বল ছাড়ে না কভু হুল
ছাড়তত রাयौ ছহীহ বিলকুল।
সবাই চায় হক্দ বলে ওরা থাক
মানবো ফিক্̧হহ আছে যা,
বাপ-দাদার পথ ছাড়তে অমত
রাयী তবু যেতে হ'লে লাযা।
মানবে মাযহাব ছাড়বে আর সব
হোক সেটা কুরআন ও হাদীছের,
না হ'লে নিজ মতে বাদ সে বিনা কথ্থে
যা আছে তাই যেন হ’ল ঢের।
বাঁচঢে যে চায় ফিরছে তরীকায়
কিতাব ఆ সুন্নাহর গড়া পথ,
দাবী নেই অতীতে চায় সে যে বাঁচতে
মানত্ত চায় খাঁটি সুন্নাত।
ছাড়তে বিদ'আত শিরকের উৎখাত
করতে রাযী সে দিত়ে জান,
প্রভু তার পানে চায় সদা খুশি মনে
করে তারে ওয়াদা দিবে মান ।
পরকালে পাবে সে প্রতিদান নিমিষে
খুশি মনে দিবে রব জান্নাত,
অবশেশে হবে তার প্রভুর দীদার
চিরত্রে পেয়ে যাবে নাজাত।


> -আানীস আহমাদ বালিয়াডাক্সা, যশোর।

ইহুদী, খ্রীষ্টান লঁশিয়ার সাবধান! জেগেছে মুসলিম, জেগেছে কোটি প্রাণ ইহুদী, গ্রীষ্টান, কাফের, বেঈমান মেরেছিস ইরাকী, মেরেছিস আফগান। মেরেছিস চেচনীয়, কাশ্মীরী, সোমালি বদণা নেব গুণে গুণে, করেছিস যত কোল খালি। যতই করিস বাহাদুরী, করিস যত ছুটাছুটি সময় যখন হরে শেষ, ধরব চেপে টুটি। ভেঙ্গে দেব, গুড়িয়ে দেব তোদের ঐ অভিজাত এক হয়েছে মুসলিম, রেথেছে হাতে হাত। আসুক ঘতই বাধা, পর্বত সমান
পিছ্র হটে না মুসলিম বীর, ইতিহাস তার প্রমাণ। বিশ্ধনবী রাসূল (ছাঃ) মোদের দক্ষ সেনাপ্রধান

সক্গে ঈমানী ত্য জার বুকেকে আল-কুর্ান।
বিশ্ব বেঈমান বাজিয়েছিস যুগে যুতে যুক্ধের দামামা
 এ যুগের आবরাহা, ন নমরদ, ফির'অাউন
প্রস্তুত থাক আসছে তোদের পরিণতি নিদারুণ।

## হারানো ভাগ্য

মূলঃ আল্লামা ইক্দবাল ভাষাষ্তরঃ মুহীষ্যাদ শাহাদত আানী মহেশ্বরপাশা বাজার, বি, আই, টি, খুলনা।
বিড়াল বসে থেলা করে
বাঘের মাথার পরে,
মুসলমানের মন্দ বরাঢ কেমন দেখ ওরে!
শহীদী ঢামান্না ঢাদের रয়েছে নিপাত,
রেথে হাতিয়ার তাসবীহ দানায় লোঁজ সবে জান্নাত!

## দু’টি জাগর্নণী


 বি, आই, ট̣ि, র্রাজশাदो।
( $)$
রবে নিসিচ্তি কিতাবে?
বড় যে কঠিন লেষ হিসাবের দিন ররে নেিিচ্ত কিভাবে?
জবাব कि দেবে হাশরে, হু শিল্রী?
বলেছেন নবী, ऊौককলে প্রাণীর ছবি।
বিচান্র দিবসে বলরেন রহমান, তোমার সৃষ্টিতে पুমি দাও প্রাণ।
বিফল হবে ঢাদের সব সৎকাজ आधনে ফেন্না হবে বিনা হিসাবে। রবে নিস্চিষ্ঠ কিতাবে?
(२)

জবাব কি দেবে হাশরে, হে ভগিনী!
বলেছেন নবী, পোশাক পরেও উলংগিনী
जার যে নিজ্জের দিকে পুক্থষদের করে আকর্ষণ
বদলোকেরাও তাদের্ন টানে, করে আা্শারণ;
জান্নাত্ ঐ নারীীরা হবে না দাখিন,
জান্নাত্রে থোশবু তরা কড্ম না পাবে।
রবে নিচিষ্ত কিভীবে?
এনো! ইসলামী সমাজ গড়ি
বর্জন কর্রি বিদ'আত जার শিরক, जবসান হবেই তবে সকল শোষণ भमদ, धूष, মम, छूয়া, नाड़ी निर्या丁न।
মিটে যাबে সাদা-बালোর অনায় বিডেদ;
চরিত্রের বিচজর মানুষ মর্যদা পাবে।
ররে নিস্চিষ্ট কিজাবে?


গত সংথ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)-এর স্িিক উত্তর
১. आল-কুরআন অবতীর্ণ इওয়া।
২. হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)।
৩. ‘কুর্রআন’ অর্থ পঠিত। যা বার বার পাঠ করা হয়। 'ফুন্রক্ৰান’ অর্ধ সত্য-মিথার পার্থক্যকারী।
8. ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হयরত ওমর (রাঃ)।
৫. সूरा आ आয়াত দীর্ঘ এবং आহকাম সম্বলিত।

## গত সংখ্যার ধাঁধা-র সঠিক উত্তর

১. «াঁধা।
২. AC এর ম<্ব্য আছে বলে।
৩. টাইম টেবিল।
8. বোতল।
৫. शाসিना।

## চলতি সংখ্যার মেধা পর্রীক্ষা (কুরআন)

 জानেन?
२. মহান आল্qাহ কেন নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেনः
৩. 'পুৰ্স্যরা নারীদের অভিভাবক' পবিত্র কুরজনের্গ কোথায় বर्विত आছে?
8. জিন ও ফেরেশহাকে আল্gাহ কি থেকে সৃষ্টি করেছেন?
৫. দूनিয়ার পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান একদিন কোন্ আয়াত্ড বর্ণিত इढ़়ছছ? কেল্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ)

১. কোন্ দেশে হাতিন্ন জন্য হাসপাতাল आাছ?
২. মানুষের পকে সবচের্যে বুধ্ধিমান প্রাণী কি?
৩. কোন্ প্রাণীর চামড়ায় বন্দুকের খ্ৈিও (সহজে) ছুকে না?
8. প্রজাপতির কান কোথায় थাকে?
৫. কোন্ মাছ পাখির মত ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়?
[7 সংকলनে: মৃহাথাদ আयীযুর রহমান
কেঙ্র্রীয় পরিচালক, সোনামগি।

## সোনার্মণ সংবাদ

২০০১-২০০৩ সেশनেব্গ 'সোনার্মণ' উপযেলা
পর্রিচানनা পর্रिষদ
১০. গোদাগ়াড়ী, ব্রাজশাহীঃ


উপদেষ্টাঃ आनহাষ্জ কসীমুদ্দীन

সহ-পক্রিচালকঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম সহ-পর্রিচালকঃ মুহাশ্মাদ অনোয়ারুল ইসলাম।

## প্রশিক্ষণঃ

## ১. বাঘা, রাজশাহীঃ

(ब) $৭$ มার্চ ২০০২ বৃহष्णত্বিবার্নঃ অদ্য বাদ মাগরিব হ"ঢে ৩০ জন সোনামগি এবং 9 জন দায়িত্ণীীলের টপস্তিতিতে স্থানীয় হাবাসপুর आহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রীশিকণ শিবির অनूষ্ঠिত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিथि হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণ’’ কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহামাদ আयীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেन্ট্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন आহমাদ এবং অত্র টপযেলার সোনামণি প্রষান উপদেষ্টা মাওলানা आবুল হোসাইন। প্রধান অতিথি আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গफ़ার জন্য সোনামণি সংগঠন্নর অপরিহার্যতা এবং রাসূলুল্ঘাंহ (ছং)-এর आদর্শ্র চরি凶্র গঠনের উপর ๒ব্রুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গিয়াছ্রদ্দীন।
(च) ৮ মার্চ ২০০২ ऊক্রবাय্नః অम्य বিকাল ২ টা इ'ঢে সক্ধ্যা পর্যत্ত গগারামপুর মণিগ্গাম মাদরাসায় শতাধিক সোনামণির উপস্ছিত্তিত্তে এ বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অন্মিষ্ঠিত হয়।
উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’ কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাশ্মাদ জাযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্ไীন অহমদা অন্যান্যদের ম<্যে উপন্থিত ছিলেন বাঘা উপযেলার প্রধান উপদেষ্ঠ। মাওলানা জাবুল হোসাইন, উপদেষ্টা মুহাম্যাদ আবু ত্বালিব এবং পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

## ২. গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

গড্ ৮ মার্চ অক্রবার সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত ৬৫ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সারাংপুর আহলেহাদীছ জামম মসজ্রিদে বিশেষ প্রশিক্কণ শিবির অনুষ্ঠিত্ত হয়।
উক্ত প্রশিফ্মণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’ রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক মুহা্াদ आব্রুল সুক্টীত। অन्गान্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র উপযেলাহ পরিচালক
 আল-মারকাযুল ইসলামী आস-সালাखী, নওসাপাড়া শাখার সए-পরিচালক মুহাभাদ সাইফুল ইসলাম। अनুষ্ঠান পরিচালना করেন ছোট্ট সোনামণি মীযানুর রহ্মান।

## ৩. বাগমারা, রাজশাহীঃ

গত 38 মার্চ ২০০২ বৃহষ্পতিবার স্থানীয় তাহের্পপুর পৌরসভা হাই>্কুল মসজিদে বাদ আছর সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্乛 প্রশিক্শণে প্রধান অতিথি হিসাবে টপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদूল ইসলাম। বিশেষ अত্তি হিসাবে উপন্তিত ছিলেন आল-মারকাय শাখার সহ-পরিচালক যুহাষ্যাদ সাইফুল ইসলাম। অनুষ্ঠান পরিচানनা করেেন শাখার্ন উপদেষ্টা মুহাম্মাদ় আবু হেনা।

## 8. नওগাঁ यেলাः

গত ১৪ মার্চ ২০০২ বৃহ্পতিবার বাদ आছর যেলার পাঁজরভাশা आহলেহাদীছ জানে মসজিদে এবং ১৫ মার্চ उক্রবার সকাল ৮-৩০ মিনিটট চকশিদ্ধিপুর আাহলেহাদীছ জামে মসজ্রিদে পৃথক পৃথ্ সোনার্মগি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
 एাখ র রাযयाক (নাটোর)। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে সোনামণি
 উপর खরুত্তৃপূর্ণ প্রশিক্কণ দেন आল-মারকাय শাখার সাহিত্য В পাঠাগার সম্পীদক রবীউল ইসলাম। বৈঠক পরিচালনা করেন শাখা পরিচালক আফয়ান অনী।

## ৫. রাজশাহী মহানগরীः

(১) ২৫ মার্চ ২০০২ সোমবাবঃঃ অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকা হ'ঢে মাগরিব পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরীর বায়তুল आমান জামে মস্জিদে ৩b জन সোনামণি এবং ৬ জন দায়িত্শীৗের্র উপস্থিত্তিতে মুহাম্মাদ রণি এবং সাহেলা বাশার-এর কুর্রান তেলাওয়াত ও জাগরণীর পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। .
উক্ত ब্রশিছ্মণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র মর্সজিদের মুயাययिন মুহাম্মাদ ঢর্রীকুল ইসলাম। প্রধান অতিথि হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ आষীযুর রহমান। তিনি সোনারণি সংগঠনের ऊुর্তুত্ব, সৃরা নূরের ৩১ নং জায়াতের আলোকে পর্দার শुর্তুত্দ ও মর্যাদা, ইসলামী জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের উপর ওরুত্রপূণ आলোচনা রাখেন। অन্যান্যসের মধ্যে जালোচনা রাখেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাপ্মাদ নযরুল্ল ইসলাম ও থুরশিদ আলম।
প্রশিস্কণ শেষে বক্তাদের বক্তব্যের উপরে ২০টি প্রশ্নোত্তরের এক आকর্ষণীয় প্রত্যিযোগ্তিতার आট়োজন করা হয় এবং বিজয়ী সোনামণিদের্রকে পুরষ্ষ্ত কর্না হয়। বিজয়ীরা হ'ল-(১) মুসাম্মাৎ রণজ্রিতা আখতার, (২) आসমা ফারিহা, (৩) ঢाহমীনা আখতার, (8) শারমিন সুলতানা, (৫) সুমী জাথতার, (৬) রাজীব হোসাইন (৭) তৌকির আহমাদ (৮) মাহমৃদুল হাসান (৯) শাফী'উল হাসান ও (১০) সাষ্বির হোসাইন।
(২) ২৬ মার্চ ২০০২ মগলবান্নঃ অम্য বিকান ৩-টা इ’ডে রাজশাহী মহানগরীর লিফ্ বাগান জামে মসজ্রিদে $8 ৫$ জन সোনামণি ও ৭ জন দায়িত্রীীলের উপস্থিতিতে সোনামণি প্রশিক্ষণ অनूष्ठिত হয়।

মুহাম্মাদ রাজীব হোসাইন-এর কুরান তেলাওয়াত এবং সোহাইল ইবনে সীনা-এর জাগরণী পরিবেশনের মাষ্যমে প্রশিকণ ৃরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন অত্র মসজিদের ইমাম হাফ্য জহমাদাদ্দাহ সিরাজী।
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’ কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আयীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপন্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’ রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাপাদ নयহ্লে ইসলাম এবং খুর্রশিদ আলম।
அ্িক্ক্রণ শেষে প্রধান অতিথির आলোচনার উপর ৩০. টি बশ্নোত্রের ভিও্তিতে এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
 করা হয়- (১) মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, (২) আপেল মাহমূদ (৩) তৌকির আহমাদ (8) মুসাম্মাৎ খুকুমণি (৫) শারমিন আখতার ও (৬) খাদীজা খাতুন।

## সোনামণি অংকন প্রতিযোগিতাঃ

গত ১৫ মার্চ ওক্রবার आল-মারকাযুল ইস়লামী आস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে. 'সোনামণি’ রাজশাহী মহানগরী পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে এক অংকন প্রত্যেযোগিতার আয়োজন করা হয়। মহানগরীর বিভিন্ন শাখা হ'তে প্রায় চল্পিশ জন সোনামণি এতে অংশগ্যহণ করে। প্রত্তিযোগিতাটি ত্নিটি স্তুরে বিভক্ত ছিল। যথাঃ ১ম শ্রেণী হ’ঢে 8 र्थ শ্রেণী বালক ‘প্রাকৃতিক দৃশ্য’, ৫ম হ'ঢে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত বালক প্রন্তাবিত 'ইসলামী বিষ্ধবিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ’, রাজাজাহী এবং ১ম ₹’তত ৭ম শ্রেণী পর্যत्ड বালিকা ‘প্রাকৃতিক দৃশ্য’’। অংকন প্রত্রিযোগিতা পরিদর্শন কর্রে ‘সোনার্মণি’ সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপপাষক, 'আহলেহাদীছ জান্দোলন বাংলাদেশ' এর মুহতারাম
 প্রত্যিযোগিতা চলাকালে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক घুহাম্মাদ শিহাবুদ্দী, যিয়াউল ইসলাম ও आবুবকর ছিদীক এবং রাজশাহী যেলা সহ-পরিচালক আব্দুল মুক্টী"ত $ও$ জাহাগীর आলম, রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, সহ-পরিচালক आহমাদ আব্দুল্gাহ ছাক্বিব, মুহামাদ হালশম আলী ও সোহেল, মারকায শাখার পরিচালক দেলোয়ার হোসাইন ও তার সহ-পরিচালক এবং কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ।
প্রতিত্যোগিতা শেশে প্রন্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ধবিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে পুরকার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অनूষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হিলেন ‘‘সানামণি’ সংগঠন্নর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ‘আহলেহাদীছ आন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহ্তারাম আমীরে জামা'আত एঃ মুহাশ্বাদ बাসাদूঙ্লাহ जাল-গালিব। যিয়াউল ইসলামের পরিচালনায় আদ্দুল্পাহ আল-মামূন্নের তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান ऊরঁ হয়। অনুষ্ঠানে সোনামণি জাপরণী পরিবেশন করে সাইফুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম आমীরে জামা'আাত বলেন, সোনামণিরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ नেত্ত্ব তাদের হাত্তই। তিনি এই প্রত্যিযোগিতায় অত্যম্ত খুশী হন এবং প্রাণহীন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য অఫ্कনের এই প্রতিয়োিতাকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠান শেबে মুহতারাম আমীরে জামা'জাত বিজয়ীদের মৃ্যে পুরষ্ষার বিতরণ করেন।
বিজয়ী সোনামণিরা হ'ল-

* প্রাকৃত্কি দৃশ্য অংকन (বালক)

১মঃ তানভীর ইসতিয়াক (মারকাय শাখা)
২য়ঃ রুববাব আমীন (নওদাপাড়া বাজার জামে মসজ্রিদ)
৩য়ঃ সজীব (সপুরা, মিঞাপাড়া শাখা)।

* প্রকৃতিক দৃশ্য অৎকন (বাणिকা)

১মঃ শোগোফা নাজনীন (বানেশ্বর শাখা)
২য়ঃ শাহিনা (হরিষারডাইং শাখা)

৩য়ঃ সুমী (হরিষারডাইং শাখা)।

* ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (थাঃ) জমে মসজিদ অৎকন (বা巾ক)

১মঃ লাবীব জামীন (নওদাপাড়া বাজার জ্জামে মসজ্গিদ শাখা) ২য়ঃ নাছীর্রক্দীন (মারকায শাখা)
৩য়ঃ আব্দুর রশীদ (মারকায শাথা)।

## Poem इ'ब কবिणा

-মুহামাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি।
Eat থাওয়া, Go যাওয়া
Read হ'ল পড়া,
Hope आাশা, House বাসা
Catch হ'ল ধরা৷
Father পিতা, Mother মাতা
Teacher ₹'ল শিক্ষক,
Book বই, Brother ভাই
Bigger হ’ল ভিক্ষুক৷
Goat ছাগল, Mad পাগল
Fruit ফল জানি,
Flower ফুল, Wrong ভুল
Water इ'ল পানিп
Light আলো, Black কালো
Today হ’ল আজ,
Hand হাত, Rice ভাত
Work হ"ল কাজ॥
Star তারা, Do করা
Air হ’ল বাতাস, Flood বন্যা, Daughter কণ্যা

Sky হ’ল আকাশn
Know জানা, Gold সোনা
Down হ'ল नीচে,
Mango আম, Name নাম
False হ’ল মিছো
Story গब्প, Some অ9्প
Might হ'ল ক্ষমতা, Hot গরম, Soft নরম
Poem হ'ल কবিতাn ***


## ১০ হাयার 8শ＇কোটি ডলার এনেও এনজিওরা দার্রিদ্য্য বিমোচনে ব্যর্থ

দার্নিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত এক সেমিনারে দেশের প্রবীণ অর্থনীতিবিদদের পল্ থেকে বলা হয়েছে，সরকার ও এনজিও উভয়েই দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এনজ্রিওখিলি স্বধীনতার পর থেকে দাতাদের কাছ থেকে ১০ হাযার 8শ＇কোটি ডলার এনেছছ। দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে এ जর্থ ব্যয়ের কার্यकর কোন ফল দেथা যায় না।
এই সেমিনারে দাতাদের চাপিয়ে দেওয়া জাতীয় স্বার্থ বিরোষী শর্ত ঈহণ করে কৌশলপপ্র তৈরী না করার জন্য সরকারের থ্রতি आহান জানানো হয়েছে।
গত ৯ মার্চ ‘পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাষ্ট’ ও＇অ্যাক্রশ এইড বাংলাদেশে’র মৌথ উদ্যোগে ‘দারিদ্য্য বিমোচন কৌশলঃ কি， কেন এবং কার জन্য？＇শীর্ষক জাতীয় কনভেনশন অनूঠ্ঠिত হয়। आইডিবি ভবনে आয়োজিত $এ$ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্তাপন করেন ট্রাষ্টের চেয়ারপারসন ও ঢাকা বিশ্ধবিদ্যালয়্যের অর্थনীতিন অধ্যাপক $5:$ এ এম，এম आকাশ। আলোচনায় অংশ নেন দেলের প্রবীণ অর্থनीতিবিদ অধ্যাপক মুযাফফর আহমাদ，সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সুবহান，এফবিসিসিজাই সভাপতি ইউসুফ आক্দুল্মাহ হার্রণ ও বৈনিক সংবাদের ब্রধান সম্পাদক आহমাদুল কবীর।
প্রকেসর মুযাফফর আহমাদ বলেন，এক সময় শহরের মানুষ ঋণের জাল্লে আবদ্ধ ছিল। এথन এनজিওদের মাইক্রো ক্রেড্রিটের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকেও ঋণের জালে আটকে দেওয়া হয়োে। স্ষুদ্র ঋণ অ্রহীणাদের সম্পদ ও অণের দায় হিসাব করলে দেখা যাবে，তাদের নীট সম্পদ কিছ্রুই সৃট্টি হয়নি । গত

 সামাজিক পুঁজি গঠন করে তাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিচিত করা গেলে গ্রামবাংলার চেহারা পাল্টে যাবে।

## এবতেদায়ী মাদরাসা দেশের ইসলামী শিল্মার প্রাথমিক বুনিয়াদ

－শিক্ষা টপমন্ত্রী
শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বলেছেন，সরকার প্রাथমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ সুযোগ－সুবিধী দেশের সকল এবতেদায়ী মাদরাসার জন্য প্রদানের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন। এবতেদায়ী মাদরাসাকে দেশের ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক বুनिয়াদ বলে আখ্যায়িত করে উপমন্র্রী বলেন，প্রাथমিক বিদ্যালয় নो থাকলে বেমনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা থাকবে না，তেমন্ন এবতেদায়ী মাদরাসা ना থाকলে आলिম，खायिল 3 काমिল মাদরাসাখলিও ফ্গি্গিন্ত হবে। তবে এবতেদায়ী মাদরাসা সহ সকন মাদরাসার জন্য সর্রকার একট কারিকুলাম নৈৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য ইসলামী বিষ্ষবিদ্যালয়ের ভিসিকে প্রধান করে একটি কমিটিও গঠन করা रয়েছে।

## এসিড অপরাধ দমন বিল পাস

গত ১৩ মার্চ জাতীয় সংসদদ এসিড অপরাধ দমন বিল－২০০২ সর্বসম্মতভাবে পাস হর্যেছে। এসিড নিক্ষেপ করে কেউ কোন ব্যক্তির মৃহ্যু ঘটালে কিংবা ऊুুত্ূপূর্ণ অ尺্গ বিনষ্ট করলে তার সর্বোচ্ড শাt্তি মৃত্যুদণ্গের বিধান করা হর্রেছে এ বিলে। এ আইন কার্यকর হ＇লে ঐসিড নিক্ষেপ জনিত অপরাধ্র দ্রংত বিচার ও অপরাধীর শাস্তি হরে।
পাসকৃত বিলে বিধান করা হढ়েছে যে，এসিড দ্বারা কেউ কারো মৃত্যু ঘটালে কিংবা দৃষ্টিশক্তি，শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ বা आংশিক নষ্ট

 अতিরিক্ত অনূর্ধ এক লাথ টাকার অর্থদণ্যে দণ্ডিত रবে। এই অপরাধে সহায়তাকারীও অনুর্木প দてত দণিত হবে। এই অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে। এই অপরাধের অপরাধী যামিনের অযোগ্য বিবেচিত হবে।
বিলে आরো বিধান করা হয়েছে যে，৩০ দিनের মধ্যে অভ্রিযোগের তদন্তু সম্পন্ন করতে হবে এবং বিচার প্রক্রিয়া একটানা ৯০ দিতের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

## শেখ হাসিনার ৭টি অনারারি ডক্টরেট ড্র্যী আনতে ব্যয় হয় ১৩ কোটি 80 লাখ টাকা

সাবেক সররারেরর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশ থেকে সর্বন্মাট
 ब্যয় হর্যেছে ১৩ কোটি ৩৯ লাখ ৬৯ হাযার ২৫৩ টাকা। গত 38 মার্চ জাতীয় সংসদে বিরনপি সদস্য গোলাম হাবীব （দুলাল） 3 জামায়াতি ইসলামীর সদস্য এ，এম রিয়াছাত আলী বিশ্ধাসের প্থক দু＇টি প্রশ্নের জবাবে পররাষ্টমন্ত্রী এম，মোরশ্শেদ থান টপরোক্ত তথ্য জানান।
তিনি বলেন，এ ড্রির্রীఆিলি কিভাবে সશ্পহ করা হয়েছিল সে বিষয়ে জানার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়়র কর্মকর্তাদের সশ্পৃক্ততা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং সংশ্নিষ্ট রাষ্ট্রদূতগণকে পত্র লেখা হচ্ছে। তাছাড়া এ ড্রিণীীুলি এ্রহণ করায় তদানীন্তন সরকার ও সরকার প্রধানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিল কি－না সে বিষয়েও সংশ্মিষ্ট দূতাবাস সমূহের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হচ্ছে।

সূতা আামদানীীর উপর ১০ শচাংশ থब্ম पারোপ সরকার দেশীয় সূতা শিল্পের প্রতিরক্ষণণর উদ্দেশ্যে সব ধরনের কটন সূতার আমদানীর উপর ১০ শতাংশ রিলুলেটরি ৫द্ক आরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে আমদানীকৃত কটন ইয়ার্ণের সার্বিক কর आাপাতন প্পীনে ২৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সোয়া 80 শতাংশশ উন্নীত হবে। অর্থমন্ত্রী এম，সাইফুর রহমান উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে যোগদানের আগে সূতা আমদানীর উপর ১০ শতাংশ রিখলেট্টরি শ্ট আরোপের সিদ্ধান্ত দিয়ে যান। সর্রকার একই সাথে স্বর্ণ চোরাচালান নিরুৎসাহিত করার জন্য ব্যাগেজ রুল্লে আনীত স্বর্ণের ত্ক 80 শতাংশ র্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
মন্তণালয়ের উর্ষ্বতন এক সৃত্র থেকে জানা গেছছ，সরকার কটন সূতা আমদানীকে নিরুৎসাহিত করা এবং স্থানীয় কটন সূতা শিল্পের প্রতিরক্ষকের উক্mেশ্যে ৫২．০৫ শিরোনামের এইচএস কোডভুক্ত সকল কটন ইয়ার্ণের উপর ১০ শতাংশ রিখুলেটরি বা নিয়ন্রণণকারী অক্ষ আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরবর্তী


বর্তমানে বট্ Fূতা आমদানীর উপর ৫ শতাংশ आমদানী யब्ठ， ১৫ শতাংশ মাল্ সংযোজন কর，২．৫ শতাংশ উন্নয়ন সার্রার্জ；
 রয়েছে। এতে কর आপাতন সৃষ্টি হয় ২৮．৭৫ শতাংশ। ১০
 80．২৫ শতাংत্ উन्नীত र৫ে। बতত স্থানীয় কটन সৃতা উৎপাদকরা সাড়ে ১১ শতাং凶 অতিরিক্ত মূল্য সংরক্কণ লोভ করবে। ভারতীয় সুত্তা ডাম্পিং－এর ফলে সৃষ্ট পরিল্থিত্তিত্ত স্যানীয়

 দেচ্শ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনধ্টের উক্দেশ্যে সংখ্যাম্সমুদের বিরুদ্ধে উষ্কানিমুলক কাজ্জে লিষ্ত থাকার দनীলপब্রসহ ‘«শ্রিকা’র একজন কর্মকর্তা ওমর তার্রেক চৌধুরী ও এসব তথ্য পাচারের্র घটনার বাহক আयহার্রल্न ইসনামকে ধানরঙ্ থানা পুলিশ ब্থে্তার করেছে।
बানা গেছে，গত ১১ মার্চ সোমবার সদ্ধ্যার্র পর গোপন তथ্যসহ ‘প্রশিকা＇কর্মকর্ডার বাহক आयহাক্রন ইসলাম একরি মোটর সাইকেলযোণে জিগাতলা দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় চলছিল পুলিশের द्वক রেইড। মোটর সাইকেম চালক দ্রুড গাড়ী চালালে পুলিশের সন্দেহ হয়। পুলিশ মোটর সাইকেল অनूসর্নণ কর্র জাযহারুল্লকে জাটক করলে সে একটি প্যাকেট লুকানোর চেষ্ঠা করে। পুলিশ প্যাকেটে সাম্প্রদায়িক সম্্్రীতি বিনষ্টকার্রী কাগজ্র্র পায়। বाइক ক কাগজপত্র কোथায় নিয়ে যাচ্চে，কে পাঠিয়েছে পুলিশ জানতে চাইম্লে ‘প্রশিকা’র ডেপুটি ডিরেষ্টের ఆমর जর্রেক চৌধুর্রীর কাছছ নেয়া হছ্ছ বলে সে জানায়। ঐ সময় পুলিশ কাগজপত্রের মধ্যে যে লিফলেট তাতে এ্রকজন বিতর্কিত ব্যক্তির নাম উज্লেথ ছ্নিন।
বাহক आयহারের তথ্য অनूयाা़ী সোমবার রাতে পুলিশ ঢাকা বিশ্ধবিদ্যালয়ের কুয়েত মৈত্রী হলের হাউজ টিউটর ঢাকা বিশ্ষবিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিডাগের সহযোগী অধ্যাপক গীতিয়ারা নাসর্রীতের বাসায় অভিযান চালায়। পুলিশ প্রশিকান্র একজন কनসালট্যান্ট उ অধ্যাপিকা গীতিয়ারার স্বামী প্রশিকার উপ－পরিচালক ওমর ঢারেক চৌধুরীকক গ্রেফতান করে। এ সময় পুলিশ ঐ বাসা থেকে কন্টিনেন্টাল কুরিয়ার সার্ভিসের ২টি রিসিভ উস্ধার করে，যাতে গত নির্বাচন্রে আগে ভার্রত প্রেরিত ৩ কেজি ওযনের प্ডকৃমেন্ট এবং নির্বাচনেের পরে ৮শী＇গাম ওযনের একটি ডকুমমন্ট প্রেরেেের उथ্য রয়েছছ। ধানর্মি बাना পুিশ দু＇জन＜ে $<8$ ধারায় ब্রেएoার দেখিয়ে ১০ দিনের রিমাঙ্যে জাবেদন জানালে মেট্রোপনিটন ম্যাজিব্টেট শহীদूল ইসলামের্र আদালতে হাযির করে। आদালত চাদের বিब্রস্ধ্ধে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট মামলা ছাড়া রিমাণ্গের আবেদন নাকচ করে জেল হাজতে প্রেরেের নির্দেশ দেয়।

## দেশের ১৬ ভাগ মানুষ আালসার ও৮ ভাগ হেপাটাইটিস বি’তে আক্রাষ্ত

ঢাকায় মর্হাখালী বিসিপিএস মিলনায়তনে পেটের পীড়া বিশেষজ্জ চিকিৎসকদের গক সন্মেলনে বলা হয়，দেশের ১৬ ভাগ প্রাপ্তবয়ক লোক ட্পপটিক आলসারে आক্রান্ত। শতকরা b ভাগ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে এবং ৩ ভাগ মানুষ হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে আক্রান্ত। উক্ত সশ্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে

উপস্থিত ছিনেন স্বাস্ছ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডঃ খन্দকার মোশাররফ হোসেন।

## শেখ মুজিবের ছবি রহ্তিক্করণ বিল পাস

 গত ২১ মার্চ রাত সোয় ৯－টায় জাঠীয় সংসদে দুই－তৃতীয়াংশের বেশী সদস্যের উপস্থিতিতে＇জাতির পিতার প্রতিকৃতি সধ্রস্কণ ও প্রদর্শন（রহিতকরণ）বিল ২০০২＇সর্ষসশ্মতিক্রমে পাস হয়েছে। नওगॉ－8 आসन থেকে निর্বাচিত বিএনপি＇র সংসদ সদস্য শামসুল্ল आলম প্রামাণিক आনীত বিলটি পাস হয় তুমুল হর্ষপ্木নি ও টেবিল চাপড়ানোর মধ্য দিয়ে। অবশ্য বিলটি পাসের বির্রোিিত করে কাদের ছিদ্দীকী ও স্বতন্ত্র সদস্য মूহাষ্যাদ দেলোয়ার হোসেন অধিবেশন থেকে ওয়াকজাউট করেন। কর্ঠভোটে दिলটি পাসের সময় বেগম রওশন এরশাদ সহ জাতীয় পার্তির 『 জন সদস্য উপস্থিত থাক্ললও তারা ভোটের সময় ‘হ্যা’ বা＇না’ ধ্মनि থেকে বির্ত थাকেন। প্রধানমন্ত্রীসহ চারদলীয় জোটের ২০২ অन সদস্য একযোগে＇হ্যা’ ধ্木নি দিয়ে आইনটি বাতিলের পক্ষে রায় দেন। আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যগণ বিল পাসের আগেই বিরোধিতা ্রার্শল করে ভবন তাগ ক্রর্। বিলটি পাসের পরপরই প্রধানমন্ত্রী 3 সংসদ নেট্রী বেগম খালেদা জিয়া এক ভাষণণ ছবি সংক্রান্ত বিতর্ক্রন স্থায়ী অবসান ঘটাতে এথন থেকে সরকারী অফিস－আদালঢত সরকার প্রধানের পাশাপাশি মরহ্ূম শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ প্নেসিডেন্ট যিয়াউর রহহানের ছবি প্রদশন্শের প্রস্তাব কর্রেন। প্রত্তাবের ব্যাপারে आলোচনা করতে তিনি নিজেই বিরোধী দলকে সংসদে আসার আহ্মান জানান।উল্লেখ্য，কার্যকর হওয়ার এক বছর ছহ মাসের মাথায় আইনটি বাতিল হ＇ল। ৭ম সংসদের ১৭ত্ম अধিবেশনে ২০০১ সালের ১b জানুয়ারী বিরোধী দলবিহীন সংসদ্ বেসরকারী বিল হিসারে ছবি সংরক্ষণ जাইনটি পাস एয়। ৬ দিন পর্র ২৪ জানুয়ারী ২০०）প্রেসিড্ণেন্টের স্বাক্মরের মা্য দিয়ে আইনটি কার্যকর इয়।

## ফার ইষ্ণার ইকোনমিক রিভিউ ও ওয়ান ট্টীট জার্নালে বাংলাদেশ বির্রেধী জঘন্য প্রচার্নণা

বাংলাদেশের বির্ণ্দ্ধে সল্পিলিতভারে দেশী ও বিদেশী প্রচারণা ৩রু হয়েছে। बই প্রচারণার টার্গেট হ’ল，বাংলাদেশকে বিশ্ব সশ্প্রদায়ের কাছে বিশেষ ক্রে আযেরিকা ও পচ্চিমা দুनिয়ার কাएছ একটি ধর্মাক্ধ প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদমুখী एथাকথিত তালিবানী রাষ্ট হিসাবে ষিকৃত ও নিন্দিত করা। একটি সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত ধারাবাবাহিক প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে চলমান বিশ্ব থেকে বিচ্ছ্ন্ন ও কোণঠাসা করা। পন্নবর্তী পর্यায়় জান্তর্জাত্কিক অর্থনৈতিক সাহায্য প্পবাহ বঙ্ধ করা। পর্যায়ত্রমিক এই প্রচারণার শেষ ধাপপ বাংলাদেশকে ভারতের জাশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা। बতদিন পর্যন্ত এই প্রচারণা চালিয়ে यাচ্ছিল ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী ‘হিন্দুস্থান টাইমস’ ‘দি হিন্দু’ প্রভুতি পত্রিকা। এর সাথে নভুনভাবে যোগ দিয়েছে＇ফার’ই্টার্ন
 পত্রিকা দু＇টি।
গত 8 এপ্রিল হংकং থেকে প্রকশিতত ইংরেজী সাপ্তাহিক ＇ফারইষ্ঠার্ন ইকোনমিক রিভিউ＇－এর প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিল－ Beware of Bangladesh．অর্থাৎ＇বাংলাদেশ থেকে সাবধান’। জনৈক বার্টিन লিন্টনার রচিত রিপোর্টটি
 বাংলাদেশের বিন্পক্ধে ব্যবস্থা গ্থহণের জন্য আমের্রিকা এবং পচিমা কোয়ালিশনকে উষ্ষিয়ে দেওয়া হয়েছে, জभীদের সাথে গোপন সম্পর্ক রক্ষার অडিযেোগে বাংলাদেশের সশষ্ণ্র বাহ্হিনীকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। দেশের ৬৪ হাযার মাদরাসাকে সষ্ণাস উৎপাদনের স্তিকাগার হিসাবে বদনাম দেওয়া হয়েজে। ভারত এবং आওয়ামী नीগের নির্লষ্জ দালালী করা হয়েছে। উক্ত পত্রিকাটির ভাষায় হর্রকাতুল জিহাদের সশস্ত্র ব্যক্তিরা নাকি বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে কলিকাতায় মার্কিন কনসুলেটে হামলা চালিয়েছে। তারা আওয়ামী লীগের প্রশংসায় পঞ্চমমম রয়ে ‘দলট্রিকে কঠোরভাবে ধর্মনিরেপক্ফ’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে এবং হিন্দুরাও জাওয়ামী নীগের সমর্থক বলে উল্লেখ করেছে।
র্রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে, উসামা বিন লাদেনের অর্থে বাংলাদেশীদের কাছে অপরিচিত জনৈক ফ্যলুর রহমানেন্র দল নাকি বাংলাদেশে आমেরিকার বির্পুদ্ধে জিহাদের প্রত্তুতি নিচ্ছে। @ ব্যাপারে आম্মেরিকা ও দাতা সংস্থাখলির নিবির্কার ভূমিকায় পত্রিকাটি গভীর উষ্भৎ প্রকাশ করেছে। এই উষ্মা প্রকাশের সাথে সাথে প্রচ্ছ্মভাবে তারা বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্য বক্ধ করার সূশ্ম্ম ওকালতি করেতে এবং সন্ত্রাসের বিরুক্ধে মার্কিন যুদ্ধকে বাংলাদেশে সম্র্রসারিত করার পরোক্শ নছীহত করেছে।
উল্লেথ্য, এতদিন পর্যন্ত অই পত্রিকাটি ‘ডাউজ্েোনস’ নামক মার্কিন কোম্পানীর মালিকানাধীন ছিল। শোনা याচ্ছে যে, এই মালিকানা नाকি একটি ভারতীয় কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর হওয়ার পথে। সম্টবত সে কারণেই পত্রিকাটি বাংলাদেশের বিরুপ্ধে এ জঘন্য প্রচারণা চালিয়েছে।
ঐ একই সাংবাদিক ‘ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল’ পত্রিকায় ‘বাংলাদেশে ইসলামী চরমপন্ঠীদের ব্যাপক উथান ঘটেছে' বলে একটি
 পাতায় "In Bangladesh as in Pakistan a Worrisomerise in Islamic extremism" শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত অক্বোবরের সাধারণ निর্বাচনে মৌলবাদী জামাজতে ইসলামী ১৭টি आসনে জয়ী হয়েছে এবং রক্ষণশীল বিএ্রনপি একক সংথ্যাগরিষ্ঠতা অর্জन কররছছ। এরপরই উগপন্থী মৌলবাদীদের তৎপরতা উদ্দেগজনকভাবে বেড়েছে।

## বিদ‘আতীদের চক্রান্তে ইসলামী সম্মেলন প। 388 ধারা জারি

বিদ'আতী ও ষড়यন্ত্রকারীদের চত্রান্তে "আহলেহাদীছ आন্দোলন বাং্লাদেশ' কুষ্টিয়া যেলার মিরপুর উপয়েলাধীন পোড়াদহ ইউপি প্রাञ্গে পূর্ব নির্ধারিত ১৩ ফেক্রুয়ারী তারিথের ইসলামী সণ্মেনটি পল হয় এবং সন্মেলন্নে উপর মিরপুর থানা 288 ধারা জারি করে। ঘটনার বিবরনণে প্রকাশ উক্ত এলাকার কতিপয় ভাই আহলেহাদীছ इ'লে স্থানীয় মাयহাবী আলেমগণ ঢাদের টপর ক্ষিষ্す হয়ে ઉঠেন এবং নতুন আহলেহাদীছ, ভাইদেরকে নানাভাবে হ্মকি-ধমকি প্রদান করতে থাকেন। কিন্জু তাতে কাজ ना इওয়ায় তারা সম্মেলন বানচালের চক্রান্তে লিপ্ত হন এবং অবশেষে তারা থানাকে দিয়ে 388 ধার্রা জারির ব্যবস্থা করে সন্মেলনটি পও করেন।

## বিদেশ

## ইরাকে মার্কিন হামলায় সমর্থন দিলে বৃটেনের কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করতে পারেন

ইরাকের বিরুহ্থ মার্কিন সামরিক অভিযানকে সমর্থন দিলে বৃটিশ প্রধান্র্র্র্রी টনি ভ্রেয়ারের মন্র্রীসভার কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করতে পারেন। এর মধ্যে কমপক্ষ একজন কেবিনেট মন্ত্রীও রয়েছেন। ‘ফिনান্সিয়াল টাইমস’ পত্রিকা একथা জানায়। মন্ত্রীসভার নিয়মিত বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে आলোচনার পর সরকারের ভিতরেরে একজন পত্রিকাট্টিকে জানান, নিম্ন পর্যার্যে পদত্যাগের কথা আলোচনা হয়েছে। তবে তা কেবিনেট পর্যম্ত গড়াতে পারে।
সন্ত্রাসবাদ বিরোষী যুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্ধিউ বুশের ঘনিষ্ঠ মিত্র র্রেয়ার উপসাগরীয় যুদ্ধের পুরনো শত্রুদের কঠঠার সমালোচনা কর্রে। তবে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে তার एँশিয়ারি নিজ দল ‘লেবার পার্টি’র মধ্বেই প্রত্তিবাদের ঝড় তুলেছে। এ যেন ভিমরুলেের চাকে ঢিল মারার অবস্থা।
সাদামের বিরুদ্ধে ব্লেয়ারের কঠোর সমালোচনার পর পার্লামেন্টের ৫২ জন সদস্য ইরাকে সামরিক অভিযানে বৃটটনের সমর্থনের সম্ভাবনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন।
এদিকে বৃটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ব্লাঙ্কেট প্রধানমন্তী টনি ব্রেয়ারকে সতর্ক করে দিয়ে রলেছেন, ইরাকে সামরিক অভিযান বৃটেনে তীব্র গণঅসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে। 'সানডে টেল্পিাফ' প্রিকার খবরে একথা বলা হয়েছে। ভ্বাক্কেট বলেছেন, "আমরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইরাককে আলাদা করকে পারি না। তাই ইরাকের বিরুদ্ধে গৃহীত কোন ব্যবস্থা আাত্তজার্তিক ও আড্যস্তরীণভাবে বড় ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি করবে’।
ইরাকী প্রেসিড়েন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার মার্কিন নীতির প্রতি টনি ब্রেয়ারের সমর্থনের কারণে উর্ষ্ধতন বৃটিশ কর্মকর্তা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যকারর অসন্তোষের প্রেক্ষিতে ডেভিড ভ্বাক্কেট এই মন্ত্য করেন। 'সানডে টেল্পি্রাফ' বলেেছ, মুসলিম নেতারা এই অভ্মিতের সত্গে একমত যে, বৃটেন यদি ইরাকে হামলা চালায়, তাহ'দে মধ্যপ্রাচ্যে সহিংসতার কারণে বৃট্টেনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা দাশায় পর্যবসিত হ'তে পার্রে।

## ভার্ত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এইডস কবলিত দেশ

ভার্ত বিশ্ধের দ্বিতীয় বৃহত্তম এইডস কবলিত দেশ। গত 28 মার্চ বৃহ্্পত্তিবার নয়াদিজ্ఘীতে সরকারীভাবে যোষণা করা হয় যে, ২০০১ সালে দেশ এইচাইভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৯ লাঁ ৭০ হাयার। ত্তিন মাস ধরে পরিচালিত এক জরিপের পর এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। জরিপে বলা হয়, ১৯৯৮ সালে এইচজইভি পজিটিভ লোকের সংথ্যা ছিল ৩৫ লাখ, ১৯৯৯ সালে ৩৭ লাখ, ২০০০ সালে ৩৮ লাখ্খ এবং ২০০১ সালে ৩৯ লাথ। তবে সরকারী হিসাবে ভারতে এইডস রোগীর সংখ্যা ৫০ লার্থে কাছাকাছি। উক্ধেখ্য, বিশ্ধের সবচেয়ে বেশী এইড্স রোগী রয়েছে দক্কিণ আফ़िকায়।
 বীगा ব্য় 0880 কোটি ডनाৰ্
২০০১ সালে পাকৃতিক দুর্যোগ ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগে বিশ্বে ৩৩ হাযার লোকের মৃছ্যু হয়েছে এবং এর জন্য ই ্্যুরেক্ বাবদ ৩ হাযান্র 880 কোটি ডলান ব্যয় হয়েছে। আর এর মধ্যে অর্ধ্ধকেরও বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে ১১ সেপ্টেম্ধরের ঘটনায় সৃষ্ঠ क্কয়ক্ষতির ফলে। গত ১৩ মার্চ জুরিখে সুইস রি-ইন্যুরেন্থ সংস্থা ‘সুইস রি’ এ থবর পরিবেশেন করে।

## মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ১b হাযার মুসলিম সৈন্য

ফिলিস্টীনী বংশোদ্জত মার্কিন নাগরিক যুক্তরাঁ্ট্রর অর্জটাউন বিশ্ষবিদ্যালয়ের বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে সন্ধ্রাসী হামলার ৬ মাস পরেও পাচ্চাত্য এবং পাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে ভুল রুঝাবুঝির अবসান ও ভবিষ্যৎ সংघাত নিরসনে শিক্ষার বিস্ঠার ও সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াজন রয়েছে। ম্কলার ইমাম হেন্দী গত ১২ মার্চ টেলিফোনে এক সাংবাদিক স্মেলনে বিভিন্ন পশ্নের बবাবদান কালে বলেন, মার্কিন মুসলমানরা একেবারেই অবাপ্ছিত নয়। তারা মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থাপনা, সামাজিক, অর্থनৈতিক ও শিল্ষাগত কাঠামোর जংশবিশেষ। তারা মার্কিন সামরিক


## বিশ্বে बাখ बাখ সৈन্য মোতায়েন করে যুক্তরাষ্ব মানবাধিকার অংঘন করেছে

গত বছর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলার পরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট বিশ্বজুড়ে তাদের সামরিক উপস্থিতি আরেরো জোরদার করায় চীন চার কড়া সমালোচনা করেছে। একটি চীনা সরকারী রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সারাবিশ্ধে লাখ লাখ সৈন্য মোতায়েন ও অজय্র সামরিক ঘাঁটি তৈরী করে মার্কিন কর্তৃপক্ষ মানবাধিকার नংঘन করেছছ। বিশেষ করে যুক্তরাষ্রে ১১ সেক্টেষ্বরের হামলার পর মার্কিন সেনা মোতায়েনের ঘটনা আরো বেড়েছে। সাশ্প্রতিককালে জাফগানিস্তানে সেনা অडিयाন ছাড়াও মার্কিন সেনাবাহিনী ফिলিপাইন, ই<্রেমেন ও অর্জিয়ায় সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ্ে জড়িত হচ্ছে। আার বলকান ও উপসাগরীয় অঞ্টল, দক্ষিণ কোর্রিয়া এবং জাপান ছাড়াও কিছू দেশে বিভিন্ন মাত্রায় মার্কিন উপস্থিতি লক্ষণীয়। মার্কিন কর্তৃপদ্巾 বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই যে সেনা উপস্থিত্তি বাড়াচ্ছে তার


## ১১ সেক্টেষ্যরের ট্রাজ্টির্র শিকারদের্র পর্রিবার্গ অতিপূরণ পাবে

 ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারদের অন্য এককালীন ফত্তিপূরণ প্বদান্নে ঘোষণা গত ৭ মার্চ চূড়ান্তভাবে দেয়া হয়েছে। নিহত্দের পরিবারকে গড়ে ১৮ লাথ ৫০ হাयার ড়লার করে ফেডারেল তহবিল থেকে থ্রদান করা इবে। গত্ত ডিসেম্ষরে দেয়া প্রাথমিক ঘোষণার তুলনায় তা পায় -দুললাখ ডলার বেশী। ऊধু তাই নয়, সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট এবং চাকরিস্থলের жত্রিপূরণের অর্থও নিহত্দের স্বজনরা পৃথকভাবে যাতে পায় সেই ব্যবস্থাও রাथা হয়েছে। সংশোধিত ঘোষণা অনুযায়ী ঐ হামলায় আহতদেরকেও বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের কथা বলা হয়েছে। ‘‘ুইন টাওয়ার’ ধূলিসাত হবার ৭২ ঘন্টারমৰ্ব্য যারা আহত হয়েছে অর্থাৎ হাসপাতালে চিকিৎসা नিয়েছে ঢাদেরকেও ক্ষত্পিরণণের আওতায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া উদ্ধারকর্মী অর্থাৎ পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এখনো यमि অসুস্থ কিংবা আহত হয় তবে তারাও ঐ্ণ কত্রিপূরণ পাবেন। চডড়ান্ত ঘোষণা অनুযায়ী স্বজন হারান্না সন্তান<ক (মাथাপিছ্র) দেয়া হবে এক লাখ ডলার করে। এটা হচ্ছে ৫ধুমাত মানসিক
 উল্পেখ্য, ট্রেড সেন্টার ট্রাজেডির শিকার ৬ বাংলাদেশীর স্বজনরাও সংশোধিত ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নিহত বাংলাদেশীরা হ'লেন- শাকিলা ইয়াসমীন এবং তার স্বামী নূর্লু হক মিয়া, মুহাম্মাদ শাহজাহান, সালাউদ্দীন আহমাদ চৌধুরী, সাব্বির আহমাদ এবং আবুল কে, চৌধুরী।

## হেনিকথ্টার বিষ্মস্ত হয়ে ভারত্রেম পার্লামেন শ্পীকার নিহচ

 ভার্তেের পার্লামেন্ট স্পীকার জি,এম,সি বালাযোগী (৫০) গত ৩ বলা হয়, হেলিকন্টারে বালাযোগী, তার একজন ব্যক্তিগত সহকারী এবং পাইলট ছিলেন। তারাও নিহত হয়েছেন। জানা. यায়, বালাযোগীকে বহনকার্ীী হেলিকপ্টার কুয়াশার মধ্যে নীদ্র मिয়ে উড়ে যাবার সময় একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে সকাল ৭-টা 8৫ মিনিটের দিকে উপকললীয় কৃষ্ণ যেলায় বিষ্ম বালাযোগী অক্র্রপ্রনেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন। উল্পেষ্য, বালাযোগী বিগত নির্বাচনে অক্ধ্রের 'তেলুঙ দেশম পার্টি’ থেকে নির্বাচিত হয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয়বারের মত ভারতীয় লোকসভার শ্পীকার নিযুক্ত হন। ভারত্তের নিম্নশ্রেণীর দলিত সস্প্রদায় থেরে তিনিই প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন। তার দল বিজ্জেপি নেত্ত্বাধীন জোট সরকারের ব্বিতীয় বৃহ্ম শহীী দল।

## বিশ্বের ১২০ কোটি লোক জাশ্রয়হীন অবন্থায় রয়েছে

বিশ্বের ১২০ কোটি লোক প্রায় आশ্রয়হীন অবস্থায় রয়েছে। জাতিসংঘের মানববসতি কর্মসূচীর निর্বাহী পরিচালক জানা কাজুমুদ্লো তিবাজুকা একथা জানান। মেক্সিকোর মনটেরে এক সাংবাদিক সন্মেলনে তিবাজ্রক বজেন, প্রত্যেকের জন্য आশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই হবে প্রধান চ্যালেঞ্। কিন্তু অনেক সময় একथা आমরা ভুলে যাই। তিবাজুকা আশা করছছেন, উন্নয়নে आর্থিক সহর্যোপিতা বিষয়ক জাত্সিসঘের আাত্তর্জাতিক সন্মেলনে গৃহায়নে অর্থ যোগানের ব্যাপারে একটি সমঝোতা হরে। তিনি বলেন, এ লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সহয়োিতার প্রয়োজন।

## ভার্রতে বিতর্কিত পোটো আইন পাশ

ভারতের পার্লামেন্টের একটি বৌথ অধিবেশনে গত ২৬ মার্চ বিতর্কিত আইন ‘পপাটো’ পাস रয়েছে। बই আইনের অধীনে সন্দেহ্ভাজন লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশকে অতিরিক্ত কমচা দেওয়া হর্যেছে। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্গ করারও বিধান রাখা হয়েছে এত্। এমনকি তাদের কথাবার্তাও রেকর্ড করা याবে। সরকার বলেছে, সন্ত্রাস দমনের জন্য এবং বিশেষ করে গত ডিসেম্বরে পার্লামেন্ট ভবনে হামলার প্রেক্ষিতে ঢাদের একটি শক্তিশালী आইনের প্রয়োজন। কিস্দু ভারত্তের বিরেখী দলফলি সরকারের তীত্র সমালোচনা করে বলেছে, এই আইনটি ব্যবহার করে বিরোধীদের দমন করা ই'তে পারে। অনেকে আশংকা করছেন, এটি ভারতের সংখ্যালঘু ম্রেলমানদের

বির্চেক্টে ব্যবহার করা হ＇তে পারে।
এ আইনটির ব্যাপারে দিল্মীর একজন আইনজীবী বলেছেন，এর ফबে সন্ত্রাস आরো বাড়বে। কেননা পুলিশের্গ হাতে এত বেশী কমতা দেওয়া হ＇লে তারা যাকে তাকে ধরে ক্ষমতার অপব্যবशার করকে পারে। बই আইলে একটি বিধান রয়েছে যে，পুলিশের্র কাছে স্বীকারোক্তি দেওয়া হ＇লেই সেটি সন্র্রাসের স্বীকারোক্তি হিসাবে গহণ্যোগ্য হবে।
आইনজীবी বর্মাকৃষ্ণ বলেন，এতमिন आমরা बেলে এসেছি， পুলিশের কাছে या কিছ্ূ বলা যায় তাকে প্রামাণ্য দলীল হিসাবে মাना যাবে ना। কেনना রিমাe্র ভढ़ে অनেকে অनেক कथा স্বীকার করতে পারে। সরকার বলেছে，এ ধরনের जাইন ছাড়া দেশ থেকে সস্ত্রাস निর্মূল করা यাखে না। এ ব্যাপারে বর্মাকৃষ্ণ বলেন，এর আハেও এ \＆রন্নর অনেক আইন যেমন টাডা’ আইন
 পাজ্ৰাবে ওরা তো ব্যবহার করেনি ‘টাডা’। কোন আইনকে না পেনে তারা অনেক লোককে এমনিই মেরে एেনেছে। পুলিশ
 তাদের জন্য এত নতুন আইনের দরকার কি？

## চীनে হাযার হাযান উইধ্রুর মুসলিম গ্যেফতার্গ

চীন সত্রাসের বিব্বংদ্ধে মার্কিন হামলার সুযোগ নিয়ে সে দেশের প্রত্যন্ত পकিমাঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সश्थামর্ত মুসলমানদের ন্যাপকভাবে থ্রেফতার করছছ। ルান্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ‘এ্যামনেষ্টি ইইন্টারন্যাশনাল’ একथা
 ঝিনজিয়াং－এর হাযার হাযার উইঘুর মুসলমানকে ল্রেফ্তার কর্রে आটক রাখা হয়েছে। গত কল়্েক বছর স্বল্পসংখ্যক উইঘूর মুসলিম ছোটখাট বোমা হামল্গা চালিয়েছে। কিন্তু চীন সরকার বহু সशথ্যক निরপরাষ মুসলমানকেও ज্ञেফতার করেছে যারা

এ্যামরনষ্টি বলেছে，গত কয়েক বছরে बিनজিয়াং－এর উইঘুর
 হয়নি। তারপরও গ্ত ৬ মাসে হাযার হাযার লোককে ক্ত্তপক্ক আটক রেথেছে এবং ধর্মকর্ম পালনে বিঘ্न সৃষ্টি - সাং্কৃতিক অधিকার সংকুচিত করার লর্⿰েস নতুন করে বিধি নিষ্েে আরোপ করেছে। সংস্থাটি आরও বলেজে，কিছ্ বন্দोকে मীর্घকালের

চীन বলেছে，উইঘूর মুসলমানদের্ অनেকে আফগানিত্তান্
 সশ্পর্ক র্রে্রেছে। কিস্ডু জাত্সিংমের উদ্ঘাত্র বিষয়ক হাইকমিশনার


 তারা आরো বলেন，গত বছরে কমিউनिষ্ঠ পার্টির छाতিগত 3
 উইঘুর মুসলমানদের ৮ হাযার ইমামকে প্রশিক্কণ দেয়।
थবরে आরো বলা इয়，পবিब্র রামাयान মাসে ছিয়াম পাनন না করার অন্য ক্কুলের ছাত্র－ছাত্রী ও কর্মকর্তাদের চাপ লেe্য় হল্যেছ।
উল্লেথ্য ভে，উইघूর মूসলমানরা তুর্कী ভাষী। তারা চীनের সংथ্যাগরিষ্ঠ＇＇হান’’ সম্প্রদায় থেকে পৃথক বৈশিচ্যের অধিকারী এক স－্প্রদায়। উইঘूর মুসল্দানরা একীটি স্বধীন রাঁ্র প্রতিষ্ঠার জ্ন্য সগ্পাম করজে। তাদের बই রান্ট্রের নাম হবে পূর্ব তুর্কিত্তান।

## 

## यिলিস্তীন－ইসরাঈन সংঘাত চর্নমে


 जাञूল দেখিয়ে শাত্তিকামী বিষ্ষকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে ইসরাঈলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্রী এরিত্যেল শ্যারনের ৫০ হাযারের বেশী ไৈन्य শত শত ট্যাংকসহ অত্যাধৃনিক মারণাত্রে সজ্জিত


 নा；बরং নতুন নতুন ফिলিস্টীনী এলাকা দখল করে निচ্চে এবং সমানে গণহত্যা চানিয়ে যাচ্ছে। এমনকি রামাল্মা হাসপাচাল্েও ইসরাঈলী সৈन্যরা গवহত্যা চালিয়েছে বলে ফিলিস্তীনীরা অভিযোগ করেছেন। প্রতিনিয়ত সেখানে ফিনিস্তীনীদের রক্তে ইসরাঈলী সৈन্যরা হুলি খেলহে। নিহত হচ্ছে বেসামরিক লোক，
 গ্গেফতার করা হচ্ছে। গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে যেতে দেওয়া হচ্চে না।
आাগাসী ইসরাओनी বাহিনী জ্রেনিনে ফিলিস্তীনী যোদ্ধাদের্ পাশাপাশি ब্যাপক সংथ্যক নারী उ শिए হ্য্যার পর ভারী বুলড্েেজার দিয়ে তাদের লাশ মাটিতে পিষে ফেলেছে। জেনিনে ＇কয়েকশ＇অসামরিক নারী－পুর্চমকে হত্যার চিহ্ মুছে ফেনার জन্যই এই কৌশन অবলম্বন কর্না হয়েছে। জেনিनসহ পकिম চীরের সর্বঅ অচিন্তনীয় ষ্বংস আর হত্যাকাভ চালানো সত্ত্রেও যুক্তরাষ্টের ‘হোয়াইট হাউজ’ ইসরাঈলের রক্ত পিপাসু প্রধানমট্টী এরির্যেন শ্যারণকে ‘শান্তিবাদী মানুষ’ रिসাবে অডিনন্দিত করে
 ওয়াশিংটনের आহ্নান অগ্রাহ্য করলেও ইসরাইলের थতি যুক্ऊরাচ্ট্রে সমর্থন কমবে না। ইহুদী মিত্র মার্কিন প্রশাসনের্র এই নমनীয়তার সুযোগ निয়ে ইসরাঈলী বাহিনী आরো বেপরোয়া হয়ে নতুন নতুন ফिলিস্তীনী এলাকায় তাদের আধিপত্য বিত্তার্রে ক্রুদ্মই অथসর হক্পে। বেথলেহেম，কালকিলিয়া，রামাধ্মা， বেইতজালা，তুলকারাম，জেনিন，নাবলুস প্রভৃত্তি শহরে তাদের দখলদার্রিত্ব ইত্মিষ্যেই কায়েম হয়েছে।
রামাল্ছায় ইসরাঈলী ট্যাংক প্রেসিডেন্ট কমপ্পেক্সের ৮টি ভবনের মষ্যে ৭টি ভবন ऊড়ির্যে দিত্যেছে। কেবলমাত্র আরাফাতের
 পানি，গ্যাস ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইসরাঈনী خসন্যদের ঘ্ঘারা ২৯ মার্চ থেকে অবরুন্ধ অবস্থায় রয়েছেন। অকাি মাত্র মোবাইল ছাড়া বাইরের দুনিয়ার সাথে তাঁ্র যোগাযোেের आর কোন পথ নেই। কমপ্নেক্সের জেনারেটরটিও ইসরাই্গলী সৈন্যরা ধ্বংস করেছে। আরাফতের অফিস কর্ষ একটি মাত্র
 বिদ্যুতবिशীन जবস্থায় তিनि মোমবাতি দিয়ে তাঁর কাষ্জ চালাচ্ছেন। এদিকে ভ্লনবশত আরাফাতকে থনী করে হত্যা করার একটি পর্রিকল্পनो निয়ে জজ্পনা চলছছ। যেকোন মুহ্রুর্ড চাকে হত্যা করা হ＇তে পারে। প্রেসিডেন্ট আরাফাত বলেছেন， ইসরাঈলের কাতছ নতি স্বীকার করার্র চেয়ে তিনি শাহাদাত্টে হাসিমুঝে বরুণ করে নিবেন।

এক্ষণে ইসরাইলী আগাসাসনে এ পর্যন্ড কত্জন যিলিক্তীনী নিহত বা আহত হয়েছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান জানা দুক্রহ। কারণ ইসরাঈলী বাহিনী যখন যেই এলাকায় অ্রবেশ কর্ছছ সেখানে
 आক্রমণকৃত এলাকাকে সামরিক এলাকা ঘোষণা मिয়ে সেখানে সাংবাদিকদের थ্রবেশ করতত দিচ্ছে না। এদিকে এ হামলা কতमिন চबবে সে সম্পক্কে গত ৮ই এथ্রিল ইসরাঈলী भার্লাম্মন্টের এক উত্ত্ত অধিবেশনে শ্যারন বলেন, ফिলিস্টীনীদের
 অভিযান চলবে।
 করে দিয়েছে। आরব বিপ্থের জনগণসহ মুসলিম বিশ্ব এবং অমুসলিম বিক্ষও ইসরাঈলের এ ধ্ধংসলীলার বির্রুক্ধ্ বিক্ষোভে ফ্টে পড়ডো। এমনকি ফিলিস্টীনী ভূ-ঋণ ইসরাঈলের সামরিক অडিयানের প্রতিবাদে টোকিওর একটি পার্কে চাকাও হিমোরি (৫8) नाমের একজन জাপানী মানবাধিকার কर्মী প্রকাশ্যে নিজ দেহে জাӊন লাগিয়ে आঅ্মহত্যা করেছেন। এতকিছ্রু পরও


## জাতিসংঘ নির্নাপত্তা পর্নিষদে ফিনিস্টীন রাষ্ব্রকে অনুমোদন করে প্রস্তাব প্ৰহণ

জাতিসংঘ निরাপত্তা পরিষম এই ब্রপমবারের মত ফিলিস্টীনী রাষ্থ্রে অनুমোদন কর্রে একটি প্রস্তাব গহণ করেছে। बস্তারে অবিলচ্ধে ফिলিস্তীন-ইসরাঈল সংঘাত বক্ধের जাহ্নান জানানো रूखেেে।
आকস্শিকভাবে যুক্তরাৰ্ট্রের উখ্খাপিত बই প্রד্তাবটি ১২ মার্চ রাতে গৃহীত হয়। निরাপত্তা পব্রিষদের $১ ৫$ সদস্যের মধ্যে 28 অन সদস্য थস্তাবটিকে সমর্থন কর্রেছেন। একমাত্র সিরিয়া ब্রস্টাবের উপর ভোটদানে বিরত থাকে।
যুক্তর্রাষ্ট্রে উখাপিত এই প্রস্ঠাবটিতে ‘এমন একটি অঞ্চলের স্বপ্ন
 পাশাপাশি একটি নির্যাপদ ও স্বীক্ত সীমান্ঠের মব্যে বসবাস করূেে। ১৩ゅ৭ নষ্গর প্রস্তাব হিসাবে গৃহীত এই প্রד্তাবে 'अবিলম্বে সহিংসতা, সহিংসতায় ই কার্यকলাপসহ সকল প্রকার সহিংস তৎপর্ততা বক্ধের আহ্মান জানানো হয়েছে'।
জাতিসংচে ফिলिস্তীদনর পর্यবেক্ষক নাছের আল-কিদওয়া
 রনেন, 'ফिলিস্তীনী পক্ এই ब্রত্তাব মেনে চলতে তার जাথহের কथी পুনর্য্যক করবে’। জাতিসংঘে ইসরাঈলের রাষ্র্রদূত ইছদী ब্যানক্রাই बই প্রত্তাবকে ‘বিরম ४ ম্মরণীয়’ বলে মন্তব্য করেছেন।

## जাব্রব ও মুসनমানরা শাচ্তিকামী

-সউদী যুবরাজ
সউদী যুবরাজ आব্দুধ्ףाহ বলেছেন, आর্রব ও মুসলমানরা শাস্তিকামী এit বিষ্ষক দেখানোর জন্য ভিनि মধ্যभाচ্য শাষ্তি
 ज্রেহ্যালেম $\begin{aligned} & 3 \\ & \text { গোলান উপত্যকা থেকে ইসরাউলীদের }\end{aligned}$ প্ত্যাহারের বিনিময়ে ইসরাঈলের সাথে সস্পর্ক স্বভাবিক করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, সিরিয়াসহ অধিকাংশ আরব দেশ


এবিসি’র সাথথ এক সাক্ষাৎকরে তিনি বনেন, প্রথমড় বিশ্বে বিচারের অভাব, দ্বিতীয়তঃ মানবতার অভাবের কারণে আমি প্রস্তাব দিতে উদুদ্ধ হই। তৃতীয়তঃ आমি বিশ্শকে এটা দেখাতে চাই যে, আর্রব ও মুসनমানরা শান্তিকামী। তিনি বলেন, মুসলমানরা শাত্তিকামী এ প্রস্তারেই তার প্রতিফলন ঘটেছে i জनाব আद্यूল্মাহ বলেन, आমরা সন্ত্রাসকক প্রত্যাখ্যান করি। ক্ররজানের শিক্ষা হচ্ছে, একজন निরীহ মানুষকে হত্যা মানবতাকে ধ্নংস করার শামিল।

ইসলামাবাদ গ্রেনেড হামলায় নিহত ৫, জাহত ৪৫ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদদ কড়া নিরাপত্তাবেষ্টিত কৃটनৈতিক পল্মীতে অক গীর্জায় গত $2 ৭$ মার্চ সকাল ১০-টা $8 ৫$ মিনিটে জজ্ঞাত পর্রিচয় ২ ব্যক্তি শ্রবেশ করে কয়েকটি অ্রেনেড निক্মে করর এবং পরে নিরাপদে পালিয়ে যায়। এ গ্রেনেড হামলায় ৫ জন निহত ও $8 ৫$ জन आरত रয়েছেন। निহত্দের মধ্যে দু'জন মার্কিন নাগরিক রয়েছেন। এছাড়া ১০ জन आর্মেরিকান নাগরিক আহত হয়েছেন। শ্রীলংকার রাষ্ত্রদূত, ঢার त্তী ও কন্যাও আহত হয়েছেন। এছাড়া আহতদের মধ্ধেয যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে তাদর মধ্যে রয়েছেন বারূজন পাকিন্তানী, পौঁচজন ইরানী, একজন ইরাকী, একজন ইথিওপিয়ান ও একজন জার্মান নাগরিক। উল্লেথ্য যে, প্রোটটট্যান্ট ইন্টারন্যাশনাল চার্চ পার্থনা সভায় ১৫০ জনের মত উপস্থিত ছিল।
ইসলামাবাদের সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা নাসির খান দুররানি এই হামলাকে একটি 'সক্ত্রাসী কাఆ' বলে বর্ণনা করেন। পাকিস্তান্তে প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এই হামলার তীব্র নিन্দ্া কর্রে বলেন, পাকিস্তান তার সষ্ত্রাস বিরোধী অভিयाনে অট্ল থাকবে। পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী থালিদ রানকা এই হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, বহির্বিব্বের সত্গে আমাদের সম্পর্ক নস্যাৎ কর্রার এটি একটি অপচেষ্ঠ।। হামলাকারীরা সরকারকে ব্বিত্কর অবস্থায় ফেনার জন্য এই স্থানকক বেছে নিয়েছে। বিশ্লেষক মহল বলছেন, প্রেসিডেন্ট মোশাররফ ধর্মীয় চরমপন্থীদের বির্নক্ধে ভে দমন অভিযান চালাচ্ছেন এটি তারই একটি পাল্টা জবাব বলে মনে হচ্ছে।
শ্রীলংকা সরকার ইসলামবারেদ গীর্জায় ত্থেনেড বিস্ফোরণে তাদের রাষ্ট্রদূত্ আহত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেরে।

## विजाबज दरांख़ रन

এখানে সকল প্রকার আঁচিল, অর্শ্ব, আমবাত, घन घন প্রস্রাব, প্রসাবের সাথে ধাতুষ্ষয়, প্রসাবে জ্বালা-যন্ত্রনা, সিযিলিস, গণোরিয়া, মূত্র $\stackrel{1}{3}$ পিত্ত পাথরী; গ্যাষ্টিক, মাथা বাথা, পুরাতন আমাশয়, হাঁপানী, বাত, প্যারালাইসিস, চর্মরোগ, টিউমার, মহিলাদের ঋতুর যাবতীয় গোলযোগ, বাঁধক, বন্ধ্যাত্, হাত, পা, মাথার ঢালু জ্বালা ও ধজভজ রোগ সহ সন্বপ্রকার রোগীর সু-চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

## ডা8 মूহা-্মাদ শাरोन রেया

 (ডি,এইচ,এম,এস), ঢাকা।চেষ্ধারঃ রাজশাইী টেষ্সটাইল মিলের ১নং গেটের সামনে
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

## 

## পাनि পান ছাড়াই বেঁচে থাকে যে প্রাণী









## পাথ্র থেকেও কাগজ গ্রু্ুত কর্木া যায়










## 










 मर्गलゃ।

## ২ কোটি বছর্ন জাগের্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর্র अभिन जाবিষার









 अणितिष्पुप কबए।

## আমাশয় সাব্রায় ব্রসুন




সহকর্মীরা গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে，রসুনের সক্রিয় উপাদান এনিসিন আমাশয়ের জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। তারা বলেন，রসুন্নে রস ও গক্ধে आমাশয়ের জীবাףু সংক্রুমিত হ’তে পারে না। গবেষণায় দেখা গেছে শে， জীবাণু ধ্মংস করতে এলিসিন খুব কার্যকর। তারা আরো বলেন，খধু আমাশয় নয়，अन্যান্য রোগের ভাইরাস ধ্বংসেও＜Г্মনनর কার্যকারিতা आছে। রসूনের রস কোলেট্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া রক্তের জমাট় ভেক্গে দিতে 勺ুরুত্দপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই রসুন। উল্লেখ্য যে，প্রতিবছর বিশ্বে ৫ কোটি লোক আমাশয় রোগে आক্রান্ত হয়।

## ভিটামিনযুক্ত সোনালী ডাত




 বিচাকার্রাত্ম। যার ফলে ভাত্র রুং সোনাनी।

## জनসংখ্যার চাপ কমাতে চাঁদদ আবাসন！





















 अত্র্রি० বাড়বে। লেथান্ন ১৬০ একর জমি চাষাবাদ






বাড়ীতে ভেতে হবে শহার ডেত্র দিত্যে। শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দूরে নির্মাণ কর্রা হবে পর্রাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র । थাকবে সৌর বিদ্যুত্তর ব্যবস্থা। সেখানে থাকরে সিভিক সেন্টার নামে একট বিনোদন কেন্দ্র। আরো থাকবে সুইমিংপুল，খাবারের দোকান，ইনডোর টেডিয্যাম প্রতৃতি। চাঁদে পুকুর थাকবে，তাত্ চলবে গোসলের কাজ্টা। পুকরে মাছ চাষ করা হবে। ডিম আর মাংসের জন্য হাস－মুর্গী আার ছাগলের খামার থাকবে। খামারে বেশী থাকব্রে সাদা রঙের ছাগল।
এখন Өধ্ইই অハেক্ষার পালা－কখন आসবে সেদিন，বেদিন মানুষ চাদদ आবাসন করে জনসংখ্যার চাপ থেকে রশ্巾 করতে পারবে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে।

## ক্চোনিং－এর মাধ্যমে খরগোস জন্মদানে ফরাসী বিজ্ঞানীদের সাফল্য

একদল ফ্রাসী বিজ্ঞানী প্রথমবার্রে মত ক্লোনিং－এর মাধ্যমে খরগোস জন্মদান্রে কথ্থা ঘোষণা করেছেন। द্রোন কর্রা এসব থর্গোস জাসলে জন্ম নেয় গত বছর। বিজ্ঞানীরা বলছেন，বিষয়t প্রকাশ করতত সময় নির্যেছেন এ কারণে যে，তারা খরগোসথলি স্বাস্যুবান এবং প্রজননে সক্শ কি－না তার ব্যাপার্রে নিচিত ছ’তে চেয়েছেন।
 इওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় आর্রো বেশী কাজ্জ লাগবে। ক্সোনিং－এর মাধ্যম অন্মান্না এইসব খর্গোসের জিনগছ পর্বিবর্তন ঘটালে তারা বে দুষ তৈরীী কন্রবে তাতে এ্ন अষুধ্রের উপাদান সৃষ্টি করবে，यो মানবদেহের ক্যাসার চিকিৎসায় ব্যবহার করা সষ্বব হবে।

## বাংলাদেশী বিজ্টননীর কৃতিতু <br> জ্বালানি ছাড়া বিদ্যুৎ তৈর্রীর বিশ্ময়কর প্রযুক্তি উজ্টাবন





 रবে নামমাত্র।
ড．খালেকের নতুন উफ্যাবন অनুयाয়ী थাকৃতিক শজ্জি ব্যবহার

 रবে। बतে কোন জ্বালানিন প্র্যোজন হবে না।
 বিজ্ঞাनी ঢার নডুন জাবিষারের প্যাটেন্ট র্রাইটের জন্য ওয়ার্ড ইল্টেটেক্হ্য়াল ब্রপাঢি＇জর্गানাইজ্েশনে（ওয়াইপো）आবেদন করেছেন। জেনেভায় অयश্তিত জাতিসংম্ঘের অই অফিস থেকে
 जাশী কর্হেন।

## s $\quad$＜

## घणামতের জন্য স্পাদক দায়ী নন

## ঘীন ইসলামমর দু＇টি ম্মৗল ভিত্তি

দ্মীন ইসলাম দু＇টি মৌল তিত্তির ঊপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রথমটি এই বে，এক আল্লাহ ভিন্ন आর কারো ইবাদত করা চলবে না। आর দ্বিতীয়টি এই যে，ইবাদত একমাত্র র্যাসূলল্নাহ（ছাঃ）－এর তর্রীকা অনুসারেই করতে হবে। যার ধর্ম সন্বধ্氏ে সামান্য জ্ঞান आছছ，তিনি বিना প্রতিবাদে উক্ত উক্তি মেনে নিবেন। বস্তুতঃ आমরা সবাই আল্মাহকে একমাত্র প্রতু এবং হযরত মুহাম্মাদ（ছাঃ）－কে চাঁর প্রের্রিত রাসূন বলে স্বীকার করে থাকি। आর ইসলাম ধর্মের দু’ঢि মूल উৎস আছে। আল্লাহ্র বাণী ‘আল－কুরজান’ এবং র্রাসূলূল্মাহ（ছঃঃ）－এর সুন্নাত＇আল－হাদীছ’। এতেও আমরা সমান বিশ্ধাসী। এতদসত্বেও আমলের ক্ষেত্রে এ্রত বিভিন্নতা ওं মতপার্থক্য ভে，এতে বিশ্পিত না হয়ে পারা যায় না। थ্রিয় নবীজির आনীত ম্বীনে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে এই উপ্পল㕍র কারণে তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে তাঁর উম্মতকে সতক্ক করেছেন এই বলে বে，আমি তোমাদের কাছে দু’ঢি মহান ব্থু র্রেখে যাচ্ছি，যতসিন তোমরা সে
 তোমরা পথज্রষ্ঠ হবে না। বস্তু দুঁটি হচ্ছে－আল্লাহ্র বাণী आল－কুর্যান ও আমার সুন্নাহ। ${ }^{3}$
পৃথিবীর বুকে দীর্ঘ প্রায় দেড় হাযার বছর ধরে মহাগ্থন্থ आল－কুরআান অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছ্ এবং হাদীছেন্ন বিয়য়লিও গন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কুর্ান ও হাদীছ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ₹ওয়ায় জনসাধারণের বুঝার সুযোগ হয়েছে এবং আলেম－ওলামার সংখ্াাও
 স্বরে ঘোষণা করেন，‘তোমরা আল্মাহৃর রজ্জূকে দৃঢ়ভাবে
 Jov）। মूসলিম জাত্কে এক ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে शृথিবীর বুকে অবস্থান করার জন্য आাল－কুরজান ও হাদীছে অসংখ্য বাণী রয়েছে। ঢथাপি আল্লাহुর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম আজ শতধা বিভক্ত। এর কারণ কি？ এর जবশ্যই কারণ রয়েছে। आমি আমার সামানা জ্ঞানে বুৰেছি，মাযহাব সৃষ্টির שরু থেকে মুসলিম জাহান বিভিন্ন ভাबে বিজক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ মহীগ্থন্থ आন－কুর্ান ও হাদীছ গ্থন্থ৫লির কোনটিতে প্রচলিত মাयহাব্ণলির নাম নেই।

মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। এ কারণে ইসলাম ধর্মাবলध্যীর একটি শ্রেণী মাযহাব স্বীকার কর্রেন না এবং তারা ঢাত্ত বিশ্ধাসীও নন। অপরপক্ষে মাযহাবপন্থীরা

[^25]অ-মাযহাবপন্থীদেরকে ভীষণভাবে দোষারোপ করেন। মূলতः উভ্য়ে উভয়কে দোম দিতয়ে থাকেন। এর্পপ দোষাদোষী না করে ইসলামের গৌরবোজ্জল দিনের মুসলিম জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হ"তে হ'লে দ্বীনের দু’টি মৌল ভিতির যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে মাযহাবের কারণৌ দু’ট মূল উৎসের প্রতি পुরুত্ধ না দিয়ে মযযহাবের রীতি-নীতিকে প্রীধান্য দেওয়াতে মুসলিম জাতির মধ্যে আমলগত ঐক্য মোটটই নেই। আমি একথার সত্যতা প্রমাণে কিছু উদাহরণ পেশ করছি।-

জনাব আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ আयীযুল হক ছাহেব চাঁর অনুবাদকৃত বুখারী শরীফের মুখবক্ধ্ধে লিখেছেন, 'সম্গ্য বিশ্বে প্রবাদ রুপে স্বীকৃত র্রেড়ে, আল্মাহ্র কিতাব কুরআন শরীফের পরেই বিফ্ধকতার সর্বপ্রথম স্থানের অধিকারী ইমাম বুথারীর এই अদ্বিতীয় গ্卜ন্থ বুখারী শরীফ এবং এই জন্যই ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীছ শাশ্ত্রের সম্রাট রুপে ভূষিত হয়েছেন'। অনুবাদক ছাহেব গ্ৰন্থটির অদ্বিতীয়ত়া প্রমাণে কতিপয় মুহাদ্দিছের স্বপ্নের বিবরণও সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন-
(ক) নজ্জ ইবনে ফোজাইল নামক একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম- হযরত রাসূনুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় রওযা শারীফ হ'তে বাহিরে এসেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) ঢাঁর পিছনে পিছনে হাঁটছেন। রাসূলুল্দাহ (ছাঃ) যে যে স্থান্ন পা রেখে হাঁটছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর পিছনে ঠিক ঠিক ঐ ত্থানে পা রেখে হাঁটছেন’।
(খ) "আবু যায়েদ মারওয়াयী নামক একজন প্রসিদ্ধ মুহাপ্দিছ বর্ণনা করেছেন, একদা आমি পবিত্র কা‘বা ঘরের নিকট ऊुत্যেছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, রাসূলুল্ধাহ (ছাঃ) আমাকে বলছেন, হহ আবু যায়েদ! ঢুমি কত কাল ইমাম শাফ্েের কিতাব পড়াইতে থাকবে, আমার কিতাব পড়াও না কেন? आমি आরজ করলাম, হুযূর, আপনার কিতাব কোন্টি? হযরত (ছাঃ) উত্তরে ফরমইল্েন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল যে কিতাবখানা সংকলন করেছে, উহাই আমার কিতাব’।

অনুবাদক মহোদয় মুখবন্ধে বুখারী শরীফ প্রন্থখানির প্রশংসায় পঞ্চ্মুখ, অথচ তিনি নিজে আমল করেন ঐ অন্থের বিপরীত। यেমন 80 ২ নং হাদীছের সার কথা বড় অক্ষরে লিখিত হয়েছে, ফরय ছালাতের একামত হ'নে সুন্নাত বা নফল আরম্ঠ করবে না। অথচ তিনি ফজর ছালাতের সুন্নাত ছালাত आদায়ের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 88ゝ নং হাদীছের অনুবাদে তিনি লিখেছেন, রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতেহা না পড়বে, তার ছালাত হবে না’।
এই হাদীছে এককভাবে কিংবা জামাআততবদ্ধভাবে কিছ্ উল্লেখ না করে ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার স্পষ্ট नির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি এই হাদীছের বিপরীতে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতামত সংযোজন করে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনি "জামা আত্বদ্ধভাবে

ছালাত आদায়ে পায়ে পা কাঁषে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর বিপরীতে মন্তব্য করেছেন, এটি সম্ভবই নয়। তিনি অবশ্য লাইন সোজা করার জন্য উক্ত দু’কাজের উর্শেশ্য ব্যক্ত কর্রেছেন। পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর। ঢাঁর নির্দেশ পালনের পরেই উক্দেশ্যের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বলে মনে করি।

আবার লায়লাতুল বরাত বলতে যারা শবে-ক্দদরকে বুঝানো হয়েছে বলে সঠিক মন্তব্য করেন, তারাই আবার শবে বরাত অনুষ্ঠান রেডিওতে প্রচার কढ़্রে এবং সারা রাত্রি জেগে বে-দলীল নফল ছালাত আদায কররেন এবং হালুয়া র্রুটি বিতরণ করেন।

এইব্দপভাবে আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা বহির্ভূত आমল করেও যারা মনে করেন দ্বীনের সঠিক পাবन्मि করছেন, তাদের বুঝানো কঠিন।
ছালাত শেষে ইমাম ছাহেব দু’হাত উঠিয়ে আরবী কিংবা বাংলায় করুণ সুরে মুনাজাত করবেন আর মুক্তাদীগণও দু’হাত উঠিয়ে আমীন আমীন বলবেন, এটি প্রিয় নবীজ্জির তরীকা নয়। এটা ঢাঁর তরীকা হ'লে ইসলামের প্রধান কেন্দ্রদ্বয় পবিত্র মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফে মুনাজাত চালু থাকত। এদেশের বহু সংখ্যক লোক প্রতি বছর হঞ্জ্রব্রত পালন করে থাকেন এবং তাঁরা সবাই এ মুনাজাত না করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন। অথচ দীর্ঘ দিনের আমল হিসাবে সেটিকে ছাড়তে পারছেন না।
প্রিয় নবীজি কারো জন্ম কিংবা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অথচ সেটি আজ ধর্মের প্রধান অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা মীলাদ অনুষ্ঠান করেন, তাদের যুক্তি ${ }^{\prime}$ 'ल, आল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর জীবनী আলোচনা তো দোষের কথা হ"তে পারে না। তাঁর জীবনের কঠিন সংকটময় কার্যাবলী আলোচনা সন্দেহাতীতভাবে ভাল কাজ। এদের কিভাবে বুঝানো যাবে যে, আল্লাহ্র রাসূল যা যা করতে বলেছেন, তাই-ই করতে হবে। যা করতে নিষেষ করেছেন সেটি অবশ্যই ভাল কাজ নয়। আল্মাহ পাক आমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ দান করুন এবং সঠিক আমল করার তৌফিক দিন। আমীন!

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্ত্রষ্টিই শতর্পপার অঙীকার

गीणाणश नियद्यिए
সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা
মালোপাড়া, রাজশাফী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

## অशগঠन गःবাদ



## নাशীবাবাদ ইসলামী সক্মबनः

 आব্দোলন বাংলাদেশ'-এর অত্র এলাকা সংগঠন কর্তৃক नाशীরাবাদ ঈদগাহ ময়দানে जায়োজিত ও মাওলানা মুহাপ্পাদ ইয়াসীनের সভাপতিত্ধে অनूष्टिक ইসলাসী সম্মেলনে ब্রধাन अত্তিির ভাষণে মুহতারাম आমীরে জামা'আত, র্রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রকেসর ও চেয়ার্যম্যান ডঃ
 পৃর্বथান্তের এই বিরাট आহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকায় जাসতে পেরে আামরা আনन्मिত। তিनि অত্র ब্রিাকায় যুগ যুপ ধরে বসবাসর্ত आহলেহাদীছদের পৃর্বপুব্রౌমের ঐত্থিয্মध্তিত ইতিহাস শ্মর্ণণ কর্রিয়ে দিয়ে বলেন, দूनिয়াবী উন্নতি ब্রকৃত ঊন্নতি নয়।
 ইসলাম্রের প্রকৃত ঐতিহ্য ফির্রিয়ে জানার জন্য এতদঞ্চলের ভাইদের প্রতি আহনেহাদীছ আর্দোলনের সাংগঠনিক তৎপরতায় শরীক इఆয়ার आহ্নান জানান।
উক্ত সभ্মেनনে অन্যান্যের মধ্যে যোগদান করেন ঢাকা যেলা 'आব্দোनন'-এর সভাপতি ইজ্জিনিয়ার आবদून जायीय, যেना 'সুবসংনে'র সভাপতি হাফফय आাবদूছ ছামাদ সহ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্न স্তরের্গ नেতৃবৃন্দ। বক্জা रिসাবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা যুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), মাওলাना জাহাশ্গীন অালম
 ওলামায়ে কেরাম।
ঊল্লেখ্য यে, ঢাকা থেকে পৃর্বদিকে মাদারটেক থেকে নন্দীপাড়া হয়ে ত্রিমোহিনী থেয়াঘাটের্র পৃর্বপাড়ে নাঘীর্যাবাদ সহ খিলগা|ও थानाর মধ্যु ब্রিমোহিনী, দাসেরকান্দি, গৌরনগর, বাবুর জায়গা, নাগদার পার, লায়েনহাটি ও জাহ্গারজোড়া নিয়ে মোট b-ট গাম ১০টি জूম'আ মসজিদ র্রয়েছে। দাসেরকান্দিতে তাওহীদ ট্বাc্টের সসৗজন্যে কক়্েক বছর পুর্বে একট आামে মসজিদ निর্মিত रয়েছে। সেখানে একটি ইবতেদায়ী মাদরাসাও রয়েছে। এছাড়া গৌরনগর পুর্ব পাড়ায় এ্রকটি দাথেলী মাদরাসা সরেমাত্র ত্র্র रয়েছে। পার্প্ববর্তী ডেমরা थানার মধ্যে বাইগদিয়া; সবুজবাগ থানার মধ্যে শেথের জায়গা মোল্ধাবাড়ী; বাড্ডা थানার ম<্যে বাঘাপুর ই ইন্দ্রিলিয়া-মোল্মাবাড়ীতে মোট 8 টि জুম"আ মসজ্গিদ রয়েছে। শেশোক্ত আমত্তিতে অর্ধেকের বেশী হানাফী রয়েছেন। বাকী গামল্লিতে সবাই একচেটিয়া আহলেহাদীছ। গ্রামஞ্ি সবই কাছাকাছি দূब্রত্ণে অবস্থিত।
এथान बেকে অन्যুन তিन মাইল উত্তরে বাড্ডা थानाধীन ঐতিহ্যবাহী বেরাইদ গ্রাম অবস্থিত। যেথেেে ৮টি মহহ্ছা রয়েছে। যथাঃ বেরাইদ পূর্বপাড়া, মোড়ন্নপাড়া, ভ̌ঁইয়াপাড়া, आগারপাড়া, চিনাদ্পিাড়া, আরদ্দিয়াপাড়া, आশকারটেক ও চান্দারটেক। মাড়িলপাড়া, পূর্বপাড়া, আরূদ্দিয়াপাড়া ও ভূঁইয়াপাড়াতে ভ্রূম‘আ মস্সিদ রয়েছে। এর পার্ষ্ববর্তী গাম পাতিরাতে ২টি জ্মম‘আ มসজ্জিদ, ড়ুমলীতে ২টি জूম‘আা মসজিদ ও মষ্যুল বাগপাড়াতে ১টি জूম্মজা মসজিদ রয়েছে।
বেরাইদ ব্যতীত অন্য এলাকাখলির পায় সমষ্ঠ লোক প্রধানতঃ বৈষয়িক কারণে অन্যুন আড়াইশ বছ্র পূर্বে কুমিল্দা থেকে

হিজরত করে এখানে বসতি স্থাপন করেন। এতদঞ্চলের উল্भেখযোগ্য आলেম হ'লেন মাওলানা ইয়াসীন (গৌরনগর), মাওলানা ইউসুফ (দালেরকান্দি) প্রমুথ।

## বাখরপুর্র ইসলামী সম্মেননঃ

 মাইক্রোয়েগে মুহততারাম আমীরে জামা"আত চাদদপুর রওয়ানা হয়ে মাগরিবের কিছু পূর্বে বাখরপুর পৌছেন। তার পৃর্বে চাদদুর শহ্র ঘেঁচে থ্রবাহিত মেঘনা নদীর চৌধুরীঘাট থেকে কুমিল্দা যেলা ‘आহলেহাদীছ যুবসংঘে’র সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদূদের নেত্ত্ত্ব ১০টি হোজার বহর্ন শ্লোগান মিছিল সহকারে মুহতারাম আমীরে জামাআতকে নিচ্যে হাইমচর উপযেলা সড়ক बেয়ে ১৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণে চাঁদপুর সদর উপয়লাধীন বাখরপুর अভিমুথে রওয়ানা হয়।
মুহত্তরাম आমীরে জামা‘অাত বাথরপুর প্ৰীছেই পায়ে হেঁটে ফসলভরা মাঠের আইল দিয়ে প্রায় এক কিঃ মিঃ দূরে মেঘনা नদীর डीরে চলে যান। জানা গেল বে, এখানেই ঢोকা থেকে বিদেশী র্রাষ্ট্র आসেন। नদীর বুকে সক্ধ্যায় ডুবন্ত সূর্यের রক্তিম आধ্পনা, তীর্রে সবুজ ফসলের বিশাল সমারোহ, সেই সাথে পড়ন্ত বিকেলের ফির্যিরে দখিনামলয়, সাত্থে ছিল এলাকার অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ্রের ও সংগঠনের নিব্বদিত্্রাণ কর্মীবাহিনীর आবেগঘন
 नদী তীর থেকে ফির্নে এসে आমীরে জামা‘আত মাগরিবের ছালাত ইমামতি করেন। অंতঃপর তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে নব নির্মিক অত্র জাল্ম মসজ্জিদের ফভ টদ্বোধন ঘোষণা করেন। সংক্ষিপ্ট উদ্দোধনী ভাষণে তিনি সকলকে মসজিদ আবাদ করার্র आহ্রান জানান ও সেই মর্মে এলাকাবাসীর নিকট শেকে ওয়াদা নেন।
বাদ মাগর্রিব হ'তে রাত্রি প্রায় ১-টা পর্যন্তু সল্যেলন চলে। যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্মাহ্র সভাপতিত্ৰে অনুষ্ঠिত টক্তু সর্মেলন্ন অन্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মৃছলেহৃদীন (ঢाকা), মাওলাना জাহাभীর আলম (সাতক্ষীরা), মাওনাना শরাফত आলী (কুমিল্মা) যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সम্পাদক
 উক্লেথ্য यে, এই গ্রামে কবিরাজ পাড়াটাই মাত্র আহলেহাদীছ। आশপালে আর কোন आহরেহাদীছ গ্রাম নেই। গ্রাম 'আহলেহাদীছ आক্গোলন বাংলাদেশ' ও'বাংলাদেশ आহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সক্রিয় শাখা রয়েছে। এখানে ১০ জনের মত आলেম রয়েছেন । যুবসংঘের ‘কেন্দ্রীয় কাউস্সিল সদস্য’ একজন ও 'কর্মী’ রয়েছেন ৫ জন ।
সষ্ববতঃ ১৯১৫ সালে মরহহুম আবদूছ ছামাদ পপ্তিত অত্র এলাকায় প্রথম আহলেহাদীছছর দাওয়াত দেন। তিনি বাইরে লেখাপড়া করে আহলেহাদীছ হন এবং গামে এসে দাওয়াত দিলে কবিরাজ পাড়ার লোকেরা আহলেহাদীছ হল্যে যান। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাকী नোকেরা এদের ত্যাগ করে দূরে গিয়ে পৃথক মসজিদ করে•। জাবদুছ ছামাদ পधিত ছাড়াও মরহ্ম মাত্তানা সিরাজূল হক
 সশ্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা ‘আান্দালন’’ ఆ যুবসংদের দায়িড্ণশীলদের নিয়ে রাত ৩-টা পর্যत্ত বৈঠক করেন । বৈঠকেকে যেলা নেতৃবৃন্দ ও টপরেৃষ্ঠাবৃন্দ ছাড়াও ঢাকা যেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আবদুল आयীय, ঢাকা যেলা সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সমাজ কन্যাণ সম্পাদক মাওলানা



 অবতরণ করেন।


 শयाাপাশ্শ কট্ট ও র্রোগমুক্তিন জন্য দোজা করেন।

## মেহের্রপ্র্র যেলা সন্মেপন



 ইসলামী সव্মেননে প্রষান অতিথिন ভামণণ মুহणা木াম जামীরে

 শাক্তির কোন বিকক্প পথ নেই। তিनि কমিউনিজম，সোশ্যালিজম








 তুলতে হবে।



 মাওनाना जाবদूর রাययाक বিन ইউসूख（র্যাজশাऐী），মাওनাनা














## ইসनाমী সণ্মেলন

মণিন্রামপুর，यশোত্র，২২শে মার্চ ২০০২ Шত্রবালাম जদ্য বাদ
 সাংগঠনিক যেলার মণিন্রামপ্র（চ介िপুর）এলাকার উদ্যোপে


 এলাকার সভাপতি মাজনানা মুহাপাদ ইসমাঈল হোসাইন－এর


 কেন্দ্রীয় মু

 मাওनाना মूহাষ্মাদ जादूल মান্नान（সাতक्षীরা），মাওनाना ছিবগাডুদ্মাহ（রাজশাই），মাওনানা ল্যাশাররফ（হোসাইন সাউদী （घশোর），মাওলানা आাদूল आनীম（ধिनाইদহ），মাওলানা মোত্তালেব বিন সমান（यলোর）প্র্ম্য।
ধুর্নইの，ডি，এস，কামিল মাদরাসা，রাজশাईী २৩ মার্চ






 ইयज＇এ সষ্মানিত সদস্য মাওনানা जাক্দু রাযयाক বিন ইউসুক， याওनाना जाराभीर आালম（সাउक्ञीरो），মাওनाना গোলাম
 মাওলাना जাবুকক্র হিদ্দীক থ্রমুঈ।






 （नाढোর），স্থাनीয় দড়িক্মন জাcে মসজিদের ইমাম মাওনানা

হাকিমপুর，দিনাজপুর，২৬ শে মার্চ ২০০২ মগপবান্ধঃ


 जनूष्ठिक ₹য।
ভ্যো সভাপতি ডাঃ মুহাস্পাদ এনামাল হক－এর সভাপতিত্রে जनूष्टिज উক্ত मट्यেनনে প্রধান অতিথित বক্ত্যা পেশ কর্রেন
 মাওলাनা হাফীযুন বহমান ও বিশেষ अতিথि ছিলেন কেন্দ্রীয়




 มाদड़ाসার जাবयী ब্রভাষক মাওनाना आयীনूल ইসলাম，

 দিনাজপুর－পৃর্ব সাংপঠ্ঠনিক বেলার সভাপতি মাওলাना आাদूল

उয়ার্রে প্রমুখ নেতৃবৃন্দী। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ


## দিনাজপুরে মুহতারাম आমীর্রে জামা‘আত

 চिडितবক্দর, मिनाखপুরः গত ২৯শে মার্চ ২০০२ खক্রবার সাংগঠুনিক যেলার উদ্যোগে চিরিনবন্দ্র দার্রুল खাबাহ आলিম মাদরাসা প্রাত্র বিরাট ইসলাयী সष्মেলन অনুষ্ঠিত इয়।
 সশ্মেলনে প্রান अত্তি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলোৌছছ आन्দোলन बাংলারেশ'-এর মুহহারাম आাীীর জামা'ษাত,



 রাযयाক বিन ইউসুফ। সর্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন

উল্gেখ্য যে, মানनীয় প্রধান जত্থিথিকে অভ্যর্থনা জাनानোর জন্য যেলা সংগঠন্নর উদ্যোগে পার্বতীপুর জশাইয়ের মোড়ে তিনটি মাইর্রে সহ ৩১টি হোधার মিছিল অగপক্ষনরত ছিল। মूহতারাম आমীরে জামা‘আা দুপুরে চিরির বন্দর পৌছছ সেখান থেকে পূর্ব-উত্তরে ১০ কিঃমিঃ দূরে নৗখর উপস্থ্তিত হন। সেখানে
 আছরের ছালাত আদায় করেন এবং উপস্তিত জনগণের উল্দেশ্যে ভাষণ দেন। অতঃপর সফরসকী নাঢ়েরে आমীর শায়খ আবদুছ ছायाদ সাनাयী, দার্থল ইফতা সদস্য মাওলানা आবদूর র্যাযयाক বিন ইউসুফ, আল-হেরা শিষ্পী গোষ্টী প্রধান মুহাশ্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ জসীরুকীन, সাধারণ সম্পাদক মুহাষ্মাদ আইয়ৃব হোসায়েন এবং 'আান্দোলন’ 3 'যুবসংঘে’র দায়িত্দশীল ও স্থানীয় नেত্বৃন্দ সমडিব্যাহারে চিরিরবন্দর অত্মিত্থে রওয়ানা করেন। পथিমধ্যে তিনি নিস্নোত্ত 8 টি স্থান পরিদর্শন করেন $\quad$ পथসভা সমূহে বক্কৃতা করেন।

 यুবসংঘের সক্রিয় শাখা রক্য়ছ। बখানকার মসজিদটি বৃটিশ
 अनতিদূরে রান্তান ধারে নতুন জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৭ শতক জमि थরিम করা হয়েছে। অब পাড়াগাঁ়়ে এতमिनের পুরান্া আহলেহাদীছ জাহম মসজিদ সত্যিই বিস্ময়কর।
 দক্ষিণে অত্র বাজারের অনত্দিরের মুহ্তার্যাম আমীরে জামা‘আত মাগরিটের ছালাত आদায় করেন। অতঃপর बাদ মাগর্রিব স্বতঃস্টূর্তভাবে आয়োজিত বিরাট পথসভায় বক্কৃতা করেন। সফ্রসগীগণও বক্তব্য রানেন। উद্লেখ্য যে, এথান থেকে অন্যুন সোয়া কিলোমিটার দূরর রাণীপুর ইয়াতীমখানা অবস্থিত। যা মাওলানা খলীলুর রহর্মান আনোয়ারীর (৭৫) নেতৃত্টে পরিচালিত।

 মর্সজিদ কমপপ্পে’্স'-এর জন্য খর্রিদকৃত ৩ একর জমির উপরে ৯৬×৩০=২৮৮০ বর্গষুট বিশাল জাম মসজিদ निর্মাণাধীন आए下। কমপ্পের্সে একणি দাখিল মাদরাসা রয়েছছ, या ইতিমখ্যে

(घ) घন্টাघর यাজার, চিবিরিরবক্রঃ সাতনলা থ্রেক फেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে এই মসজ্রিদ ‘आন্দোলন’-এর সক্রিয় শাখা রয়েছে। স্ছানীয় দানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে।
 श্থলে মৃহতারাম আমীরর জামা আত রাত সোয়া b টায় পৌছছন এবং স্থानीয় সরকারী রেষ্ঠ হাউగস অবস্থান করেন। खালসা শে<ে তিনি দারুন ফালাহ আলিম মাদরাসার অব্যক্ষের ক<্ষে

ভায়া মक्षীপুর, চারঘাট, রাজশাযী ৩১শে মার্চ রবিবার্ অদ্য বাদ আছর হ্র'তে অব্র সানাফিইয়াহ মাদরাসা প্রাপনে आর়োজিত দু’দিন ব্যাপী ইসলামী সস্শেলনের শেষ দিনে প্রধান অর্তিথির ভাষণণ ‘আহরেহাদীছ আcি্ছাল্লন বাংলাদেশ’-এর আমীর্র জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ জাসাদুল্লা জ জাन-গালিব বলেন यে, বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র দ্বীন ইসলাম, যার প্রবম 'অহি’ হ'ল

 আদমকে বিশেষ্ষ কর্রে মুসলিম উশ্মাহকে নির্দশ দান করা
 হাদীছেন্ন ইল্ম থেক্ক আমরা ব্যেন অনেক দৃর্রে সরে এসেছি, ত্মনি দूनिয়াবী ইল্মেও দক্জা अর্জনে ব্থর্থ रয়েছি। তিनि শিক্কার সকল স্তরর কুরআন ও হাদীছের মৌলিক শিফা যুক্ত করে প্রুলিত ব্রিমুখী শিঙ্ষার পরিবর্ত্ত একক ইসনামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকার্রের প্রতি আহ্নান জানান । যাতে একজন ছাত্র ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার্ন इ'লেও ইসলামের बৌলিক শিক্মা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত না হয়। একইভবে অন্য ধর্ম্মর লোকেরাও ডাদের স্ব স্ব ধর্शীয় ও নৈতিক জান অর্জন করতে পারে।
সভায় অन্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাছখन প্রবীণ আলেম মাওলাनা आনীসুর রइমান (টাগাইল), মাওলানা আব্দুস সালাম মিঞা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), মাওলাना আদ্দু মান্नান (সাতক্ষীরা) ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।
কৃষ্ঞপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ১ এপ্রিল সোমবার্নঃ অদ্য योम आছ্র "आरলেহাদীছ आन्দোলन বাংলালে" মোহনপু এলাকার উদ্দ্যেগ স্থানীয় কৃষ্ণপুরে आয়োজিত এক বিরাট ইসলাयী সম্মেলনন ब্রধান पতিথির ভাষণে ‘आহলেহাদীए आব্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম জামীরে জামাআতত ডঃ মুহামাদ आসাদूল্লাহ आল-গা/্िय বলেন যে, निर্ভেজাল তাওशीम, ইज্তেবায়ে রাসূল ও थাनেছ निয়ত ব্যতীত आमाननর কোন আমলই आল্দাহ्র নিকটে কবুল হবে না। তিनि মুসলিম উম্মাহকে ‘जপ্রিল यু্ল’’ (April fool)-এ্র দুং্খজনক ইতিহাস থেকে শিক্ষা অহণের আহ্নান জানান এবং আহলেহাদীছ आক্দ্দালনের মাষ্যমে সমাজ সংষ্করের লক্ষ্যে সকলরক ঐক্যবদ্ধ इওয়ার आবেদন জানান। সडায় অন্যান্যের মধ্যে दক্ত্য রাঘেন মাওলানা আব্দুর রাयযাক বিन ইউসুফ (র্রাজশাহী), মাওলানা आद্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা) প্রমুথ।

## তাবলীগী সভা

มুক্ন্দপুর্র, পাবনা, ২৩শে মার্চ শनিবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছু আन্দোলন বাংলাদেশ" ‘বাংলাদেশ आহলেহাদীছ যুবসংঘ" পাবনা সাংগঠনিক যেলার ব্যীথ উদ্যোগ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক निर्মিত পাবনা সদর थানার্র মূকুन्मপুর আহলেহাদীছ জামে



 কেন্দ্রীয় মুনাद्ᅨिগ এস,এএম, आদूল লতীফ বলেন, निর্ভেজাল ছাওহীদের ঝাণাবাহী बক অनন্য সংগঠন 'आरলেহাদীছ आদ্দোলन বাংলা!দम"' অল্পাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক

 বিধান বাহ্তবায়নে আর্ষ্মনিয়োগ করত্তে হবে। সভায় অন্যান্যদের
 অন্যতম কেন্দ্রীয় মুবাধ্ধিগ মুহাম্মাদ আতাটর রহমান, পাবনা যেলা যুবসং!ের সভাপতি মুহাম্মাদ জাক্দুস সুবহান ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
উল্भে丬্য बে, উক্ত তাবनीगी अভার দू’দিন পর ২৫লে মার্চ
 দায়িত্শীী বৈঠকে মিলিত इন। তিনি যেলা দায়িত্বশীলগগককে কেন্দ্রীয় निर्मেশ ও কর্মসূচী যथাযথভাবে বাত্তবায়নেন প্রতি
 সভাপতি, মুহাभাদ ইউনুস আनीক্ক সছ-সভাপতি ও মুহাপ্যাদ আশরাষুন ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পাবনা যেনা যুবসংঘের কর্মপরিষদ পুন্গঠন করেন।
ঘোষপুর, পাবনা ২8শে মাচ র্রবিবাব্নঃ অদ্য বাদ মাগরিন

 জनाব आফসার आলীর সভাপতিত্ন অनুঠ্ঠिত উক্ত তাবলীগী সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাদ্দিগ ब্রস,এম, आাদ্দল লতীফ ও মুহাম্মাদ আতাউর র্রহামন।
কেন্দ্রীয় মেহমানগণ ‘আरলেহাদীছ আান্দোলন বাংলাদেশ’ 3 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উপস্থিত সদস্যদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছছর आা়োকে নিজ্রেেের আমनो যিন্দ্দগী গড়ে় তোলার পাশাপাশি স্ব স্ব পরিবার ও সমাজকে সুন্नাতের পাব所 করার্র লক্ষে সাপ্তাহিক তাললীমী বৈঠক ও মাসিক তাবলীগী ইজত্মো যथাযথ্াবে আয়োজন করার প্রতি শুরুত্ত্রার্রোপ করেন।
গোবিন্দগক্জ, গাইবাক্ধা ২৭শে यার্চ বুধবারঃ জ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ आন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবাষ্ধা-পচিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোযগ जাওহীদ ট্টাi্ট (রেজিঃ) কর্ত্হ निर्মিত গোবিন্দগঞ্জ টি, এঞ,টি জাহলেহাদীছ জামে মসজ্জিদে এক তাবलীপी সভা অनूष्ঠिত इয়।
গাইবাঙ্ধা-পচিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি শায়খ আद্দूর রশীদ-এর সভাপত্ত্তে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় 'আহলেহাদীছ आক্দোলন বাংনাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবা/্মিগ মাওলানা এস,এম, आব্দूল লতীফ বলেন, निর্ভেজাল ঢাক্ছীদের ঝাংাবাহী সংগঠন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর প্রত্যেক নেতা ও কর্মীর ঈমানী দায়িত্ব হ'ল, শিরক-বিদ‘আত ও ক্সসংষারে নিমষ্জিত সমাজকে পবিত্র কুর্রআন ও ছহীহ হাদীছের্র আলোকে ঢেলে সাজানো। তিনি বলেন, यতক্ষণ পর্যণ্ত না आমরা দর্শকের ভূমিকা পরিহার করে কর্মীর ভূমিকা গ্গণ করব, ততক্ষণ পর্यন্ত এই সমাজ জাহেলিয়াত মুক্ত হওয়া সষ্ভব নয়। সভায় অन্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব নুরুল ইসলাম, যেলা সহ-সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদ, সাধারণ সস্পাদক্র মাওলানা আব্দুল হালীম 3 স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মুকন্দপুর, দিনাজপুর, ২৮ণ্শ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীए आল্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পৃর্ব সাংগঠনিক যেলার মুকন্দপুর এলাকার উদ্যোগে তাওহীদ আ্বাষ্ট (রেষ্ষি) কর্ত্তক निর্মিত মুকন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদেদ্দ এক তাবলীগী সজা অনুম্ঠিত হয়।
মুকন্দপুর শাথার সভাপিি জনাব আব্দুল লতীফ চেয়ারম্যান-এর
 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেन্ট্রীয় মুবাল্ধিপ এস,এম, आদ্দুল লতীফ, দিনাজপুর-পুর্ব সাংগঠনিক যেলার প্রচার
 মুহাম্মাদ মোমদেল হোসাইন প্রমুখ।
পীরগাছা, রংপুর, ২৯শে মার্চ ঔক্রন্বারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আল্দোলन বাংলাদেশ' রংপুর ও কুড়ি্যিম সাংগঠনিক ব্যলার উদ্যোগ তাওহীদ ট্রাi্ট (রেজিঃ) কর্তৃक নির্মিত পীরগাছ্ম দারুস সালাম आহলেহাদীছ জামে মসজিরে কর্মী ও দায়িত্ণশীলদের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্টিত হয়।
যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব-এর সভাপতিত্রে অनুষ্ঠिত উক্ত দায়িত্নশীল পশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিকক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্পেগ এ্,এএম, আদুল লতীফ। তিनि উপস্থিত কর্মী ও দায়িত্ণশীলनৈর<ক আহলেহাদীছ পरিচিতি, আমরা আহলেহাদীছ আস্দোলन করি কেন; ও ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্েণর পদ্ধতি ও তার খুরুত্বের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান কর্রে।
জলাইডাহা, রৃংপুর, ৩০ণে মার্চ শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর ‘আহলেহাদীছ আন্দ্রালন বাংলাদেশ" রংপুর যেলার জলাইডাছা এলাকার উদ্যোগগ তাওহীम ট্বাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক निর্মিত জলাইডাক্গা আাহলেহেদীছ জাম্ মসজিদে এক মাসিক তাবলীগী সভা অनুষ্ঠিত হয়।
এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন-এর সভাপতিত্রে
 এস,এম, আদ্দুল লতীए এবং "আহলেহাদীছ আন্দোলन বাংলাদেশ’ রংপুর সাংগঠনিক যেলার দফ্তর সম্পাদক মুহামাদ नयরু ই ইসলাম ও স্থानীয় नেতৃবৃन्দ।

## ফिनिन्তীনকে রক্ষা কর্রুন

-বিশ্ন নেতৃবৃন্দের প্রাত আমীরে জামাশ্রাত
'आহলেহাদীছ আন্দোলন বাংন্বাদেশ'-बর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত, রাজশাইী বিশ্ধবিদ্যালয়্যের আরবী বিভাগের প্রফ্সের ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গাలিব সংবাদপর্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ফিলিস্তীন 3 তার প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতকে রুপ্ষার জন্য आল্লাহ্র নিকটে আকুল প্রার্থনা জানান এবং সাথে সাথ্থ মানবাধিকার সংগঠন সমূহ, ও.আই.সি ও জাতিসংঘ সহ বিষ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের যथাযथ দায়িত্ব পালনের আহান জানান।
তিনি বলেন, ১৪৯২ সালের ১না এপ্রিল যেভাবে প্রতারণার মাধ্যমে নিরশ্ত্র সাত লক্ষ মুসলমানকে মসজিদে ঢাল্াবদ্ধ করে পুড়িয়ে হত্যা করে খৃষ্টান নেতারা স্পেন থেকে মুসলমানদের আট্শত বছরের গৌরবাম্বিত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল, তেমনিভাবে খৃষ্ঠান আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ব্রध্লি প্রতারণার মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীনীদের নিজ মাতৃভূমি থেকে হটিয়ে অন্য লেশ হ’ঢে ইহৃদীদেরকে ডেকে এনে অবৈধধ ‘ইসরাঔল রাষ্টㅁ’

 অাল্র লেষ ঢেষ্ঠা চাল্টিযে যাতচ্ছ।







## 








 করার आহ্নান জানান।




 रাস্তায়, বাজার-घাটে ও ঘরে ঘরে চলঢছ ভ্যাটপ্র্থী নারী ও পুরুু্মে ছবির ছড়াহ্ফড়ি। সেই সাথ্থ রয়েছে দেওয়ার্ল-দেওয়ালে


 দংশন থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্য লিনি জোট সর্রকার্রের প্র্তি দাবী জানাन।
মুহ্তালাম बামীর জাযাআত দেশের জাতীয় नেত্বৃन্দসহ दिগত

 করার अন্য ঙ্জোট স<্রকার্রের প্রাি আাহ্মান জানান।

## 

 বংশাল নতুন চৌরাঙ্তা ₹"ক্তে ফিলিস্তীন ইসরাঈলী অবররাধ,
 বাংলাদেশ' B 'বাংন্াদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার বৌথ উদ্যো:ছ বিক্শে ভ মিছিল बের হয়ে নর্থ-সাউথ রোড


 প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সমাজক্্যাণ সপ্পাদক মাওলাनা মুহनেহুদীन ও अन্যান্য नেতৃবৃন্দ। বক্তাগণ বলেन,
 आমাদের ऊমাनी उ नৈচ্তিক দায়িত্, তাঁরা বিশ্বের घूসলিম
 জ্তথখে দাড়ানোর আহ্নান জানান।
 इ'ত্ত মাগরিন পর্ষष্য সন্ত্রাসী ইসরাউল কর্ত্ত্ক নিরীহ ফিলিস্তীनী মুসলমাनদের উপর ন্রশংস হামলা এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াসির
 'आহजেহাদীश আক্দ্রালন বাংল্লাঢেশ' उ' 'বাংলাদেশ आহলেহাদীছ

 মসজিদ इ'তে বাদ आছর অরু হর্যে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক
 একটि श्रणिदाদ সভায় মিলিত হ্য। উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে


 ইসলাম বির্রোষী সকল ঋক্ত্কেে इঁশিয়ার করে দিয়ে বণেন,


 ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা প্রতিহত ক্রার উদাত আহান জালান। সভায় আররা বক্তব্য রাখেন, ‘বাংলাদেশ আহুেহাদীছ



## जा'লौमী বৈठক

৬ই মার্চ ২০০২ বুধবারঃ जদ্য বাদ মাপরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জারম মসজিদে কেন্দ্রীয় যুবাল্লিগ এস,ৎম,
 রহয়ীনের বিঙ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দাননন

 आস-সালাফী’র শিক্কে মাওলানা आক্দুর রাययाক বিন ইউসুফ।
১৩ই มার্চ ২০০২ বুধবারঃ जদ্য বাদ মাগরিন ন৩দাপাড়া দাব্প্ল ইমারত মারকাযী জানম মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা‘লীমী বৈঠ্ঠক अनूচ্ঠिত इয়। বৈঠকে মাসিক অাত-তাহরীক
 উপর ऊরৃত্বুপ্ণ দরস পেশ করেন আল-মারকায়ুল ইসলামী
 পঠিত্য্য দে"'অ: শিক্ষা দেন হালে্য সুহাম্মাদ মুকাররম।

## बাহরলেহাদীছ পাঠাগার সিলেট ম্যি্্িদ ভিত্তিক শিকা বোর্ডের পুরষ্ষার বিতরণী

সিলেট । লা মার্চ ২০০২ ऊ্রবারः অम্য বিকাল అ-টায় F্থানীয় ফাও-বাঁশবাড়ী তাহেরিয়া সালাফিইয়া মাদরাসা প্রাকনে 'আহলেহাদীছ পাঠাগ|র গাছনাড়ী'-এর মসজ্জিদ ভিত্তিক শিক্ষা বোর্ডের পুরষ্কার বিত্রণী অনুষ্ঠান সশ্পন্न হয়। অনুষ্ঠারন প্রধান अত্তিথি হিসাবে উপহ্তিত ছিলেন গাছবাড়ী আলিয়ो মাদরাসার প্রতাষক ড: মাওলানা ইবরাशীম আলী। গাছবাড়ী आহলেহাদীছ পাঠগারর্রর ঊপদেষ্ঠা পরিষদের সভাপতি মাষ্টার অাদ্মুল มতীন-এর সভাপত্তিত্রে অন্ম্টিত উক্ত পুরষ্কার বিতরণী অনূষ্ঠोনে आন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওনাनা শামসুদ্দীন সিলেটী ও বर्তমাन রিয়াদ ब্ববাসী মাওলাनা অ|জমল হোসাইন ब্রমুখ্থ।



 प्रअः $(3 / 23):$ बामता जानि बै，स्राउ आपष

 প্রত্তক नারী


> -खাতাটন রহমানবি, आই, 应, রাজশাহ।
 इযরত হাওয়া（আঃ）－কে স户⿵্টি করা হ হয়ছে বলে পৃথিবীর


 প্রত্যেককে স্বীয় পিতা－মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্নাহ বন্নেন，অত্রব মানুমের দেথা টচিৎ ন্ কি বস్তু





 বনে হালাত खাদায় করা হয় ঢাহ＇ঢन কি ছালাত সিক্ফ इबে？
－জামির্न ই ঈनাম
হাড়াভাপা ফাযিন মাদরাসা
গাংনী，মেহ্রুুু।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে উপরোক্ত নিয়মম কেউ ঈদের ছালাত আদায় করলে তার ছালাত সিদ্ধ হবে না। কেনলা রাসূল্ （ছাঃ）বলেन，＇তোমরা आমাকে खেভানে ছালাত আদায় করতে দেথ，ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় যর＇（ভুঋারী．পু ৮৮；মিশকাত হা／৬৮－＂দেরিতে আযান＂অনুন্ছছদ）। তবে যদি ভুলবশত ঈদের তাকবীর উললাট－পালট হয়，তাহ＇লে ছালাত एদ্ধ হয়ে যাবে এব：এর্ জন্য সহো সিজদা লাগবে

প্রশ্নঃ（৩／२১৩）：কোন পীচটি অন্নের জবাব দান ব্যতীত बোন বנক্কি তীয় কদম নাড়াঢে পারবে না？এ সম্পর্কিছ্ হাদীছটি জানিয়ে বাধিত কব্রবেন।

## －আলহাঙ্জ যেকেন মোল্লা গ্রামঃ বরিদ বাশাইল দূর্গাপুর，রাজশাহী।

ট্তরঃ क্তিয়ামতের দিন যে পঁচটি প্রশ্নের জবাব দান

ব্যতীज आদম সন্তান স্বীম कদম অড়াতে পারবে না সে পাঁটি প্রশ্ম হত্চে－（১）ঢার বয়স সশ্পক্কে，কিভাবে নে তা अতिবাशिए कढ़ुक्श।（2）जात तोৗनकाल，किखानে नে का









 ग্যীপিত কররেন।

> -সাআमूর রহ্ম্মান
> নभুরা, রাজ্রাহী।

উত্তনঃ পুরুদ্ের মজলিতে না সর্সজ্জিদে আতর বা শেকোন
 ঘরের মট্যে নয়। ইবনু মাসউদ্রের স্ত্রী যয়নবকক রাসূলুল্লাহ







 নয় कि बヌः आর फनুসারীরা মুশর্রিক নয় কি？इशীহ দলীলভিত্রিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

$$
\begin{aligned}
& \text {-आরীফ } \\
& \text { কर्टिপাছা, পারনা। }
\end{aligned}
$$

উত্তরঃ জনগণ নয় আল্লাহই সকল ক্ষমতার এক্যাত ট্যস। आাল্মাহ বলেন，＂সকল ফ্ষমতা একমাত্র आল্লাহ্র এবংং তিনি শাত্তি প্রদানে অত্যু্ত কঠঠার’（বাক্যারাহ ১৬ধ）। অन্যত্র তিনি
 याকে ইচ्ছা কমা কলরন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন’（एাতহ 28）। সুতরাং প্রশ্নোল্লিথিত শ্লোগানটি সম্পূর্ণ बितরकी
 প্রকারাষ্তরে শিরক কর্রে থাকেন।
প্রশ্নः（৬／२১৬）：জামার ञামীর গোপন অগাঁাশনের
 ক্রুর্নজ মাজীদ দিढয় এ মর্ম শপष করায় যে，জামি



এমणाবস্থায় জামান্न কন্নণীয় कि？इ्रोश দबीलভिखिক জবাব मানে বাধ্তিত করবেন।
－নাম প্রকাশে অनিচ্ছক মোহনপুর，রাজ্রশাই।
উত্ত্রঃ শেকোন যুক্তিসংগত কারণণ ং্র্রী বিবাহ বল্পন भুলে
 （ছাঃ）－এর নিকটে এলে তার বিবাহ বক্গু খুলে নিढে চাইলে রাসূনূন্মাহ（ছঃ）ঢাকে মোহন «েন্গৎ দিত্র এবং

 থাকত্তে পারে অথবা ‘খোলা’ তালাক গহ্ণ কর্তে পারে।
কুর্যজান গাতে নিয়ে কসম কর্যা ঠিক নয়। কেননা রাসূলূল্লাহ
 ব্যাক্তি আল্লাহ ব্যতীত অन्যের নামে শপথ করুল，সে ব্যক্তি

 তఆবা－ইস্তিগফার করতে হবে।
প্রশ্নঃ（q／२ゝq）：মৃত ব্যক্তির मাফ্দের কাজ কেবল


 আাহ। এてে মহিলাদের নেকী হবে কি？জানিয়ে বাধিত কड़बयन।

> -তোতা মিয়া
> গড়েরবাড়ो, রাজ্রশাইী।

উত্তরঃ যারা দাফন কার্ব্যে অংশ নিবেন，তারাই মাঢি দিবেন এবং তিন মুঠি করে মাঢি কবরের মাথার দিক থেকে পাল্যের
 মিশকাত श／$/ \mathrm{QQPO}$ ）। অতএব বর্ণিত প্রथাটি निঃসন্দেহে বিদ＇আত। काরণ $₫$ মর্মে কোন দলীল পাওয়া यয়় না। র্রাসূल（ছাঃ）বলেন，＂যে ব্যক্তি আমার শরী＇আতে এমন নতুন কাজ आবিষার কর্রবে，যা শরী＇জততের अন্তুর্ভूক্ত নয়；



 कि？
－আতাউর রহমান উজর নাড়ীবাড়ী，৫র্রুাসপুর，নাটোর।
উত্তরঃ এ ধরনের বাক্য মূলতঃ আরাবীদের কথা বলার আাদব এবং এর দ্বারা নিগুঢ় ভালবাসা প্রকাশ করা হয় মাত্র। ছাহাবীগণ রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）－কে কোন কथা বলতে চাইলে এ ধরনেনর বাব্য ব্যবशার করে তাঁকে নিজের দিকে আকৃষ্ঠ করতে চাইত্নে এবং Мানুগত্য প্রাশ করতেন। সাたে

সাথে ‘আমার পিতা－মাতাকে आপ্নার জন্য ফিদদইয়া বা









 यাধিত্ত করবেন।

> -নাম প্রকাশশ অনিচ্রুক

উত্ত্রঃ ছহীহ হাদীছের আলোক আলে｜চ；আয়াত্তে মমার্থ তিন ধরনের হ＇তে পারে（১）এथানে বিবাহ অর্থ নয়；বর্ मिलन অর্থ হবে। অর্थাৎ ব্যভিচারী পুরুষই কেবল य্যडিচারিনী नाরীীর সাথ্থে মিলনে লিষ্ঠ হয়।（२）কোন সe পুরুষ্ ব্যडিচারিনী নারীকে তওবা না কর্রা পর্যল্ত বিয়ে कরবে না।（৩）आলোচ্য आয়াতটি অত্র সूরার ט२ নং আয়াত দ্ঘারা রহিত। যथन কেঙ ব্যভিচারের পরে তওবা করে，তখন সে আর ব্যভিচারী বা ব্যভিচার্রিনী থাকে না। কাজ্জেই তাওবাকারিণী কোন মেয়েকে পরবর্তীতে আর ব্যভিচারিনী মনে করা ঠিক হবে না（কুরতুতী，সূরা নূর ० आয়াত－बत তাएসীী）।
 ইমাম पাহ্যে মৃত বাক্তিকে সামনে রেন্ষ কাষ্যারা



 কাফ্ষারা জাদায় না কর্রে পোনাহ হबে कि？

> -আব্দুল্লাহ আল-মামূন
> আল-মাদানী নুরানী মাদরাসা লজ্জীফফলা, পাবনা।

উত্ত্যঃ অপরাধীর অপরাধের কারণণ বে দ আদায় করা হয়，ঢাকে কাফফারা বলে। শরী ‘আতে কতিপয় অপরাটে কাফফারা রয়েছে এবং তার পরিমাণ বিভ্নি। যেমন－শ্রীকে মায়ের সল্গে তুলনা করলে অর্ধাৎ ‘যিহার’ করলে কিংনা ছিয়াম অবস্शায় त্ত্রী সহবাস করূলে তার কাফফারা ধারাবাহিকভাবে দু’মাস ছ্যিয়াম পালন করা বা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা একজন গোলাম आयाদ করা
 মাহরাম মহিনার সাথে বিবাহ কর্লে তার কাফ্ফারা
 কসম ভজ্গে কাফফ্যারা ১০ জन মিসকীनকে चাওয়াबো বা

গ্গোলাম আযাদ করা অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা （সুস্নিম，বুলুশুন মারাম হা／১৩৭২）। তবে মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কুরআন বা যেকোন ধরন্ের কাফফারা আদায় করা নাজায়েয। কেননা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফ্যারা আদাঢ়য়র প্রমাণে কোন দলীল নেই। যাদের ক্ষেত্রে কাফফারা প্রযোজ্য তা অনাদায়ে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কেননা কাফফারাই তার পাপ মোচনের অন্যতম প্রধান কারণ।
 ২টি ডিম এবং অন্য এবজন＞কেজি দিষ দান করেছেন। ডাকের মাষ্যলে मর্যকষাকষি কর্নে ২টি ভিমের দাম 330 টাকা এবং দুধের্গ দাম ১২০ টাকা ধার্ষ কর্রা হয়। এভাবে

 ब্রেতান না দাতার？

－মুহাম্মাদ আলী<br>সাতনালা জোত<br>চিরিরবন্দর，দিনাজপুর।

উত্তন্গঃ ডাকের মাধ্যমে দরাদরি করে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়－বিক্রয় শরী‘আত সম্মত।＇ছহীহ বুখারী＇তে＇ডাকের মাধ্যমে বিক্রি করা’ অধ্যায়ে হযরত জাবির বিন আবদুল্ধাহ （র্木াঃ）কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে উল্gেখ আছে＇জনৈক মুখাপেক্ষী ব্যক্তি তার মুদাববার গোলামকে মুক্ত করলে রাসূল（ছাঃ） উক্ত গোলামটিকে নিয়ে ডাক দিলেন যে，আমার নিকট হ＇তে কে এই গোলামটিকে ক্রয় করবে？অতঃপর নু＇আইম ইবনে আবদুল্नाइ এ্রত এত টাকা দিয়ে গোলামটিকে ক্রয় করলেন। তারপর উক্ত গোলাম বিক্রয়ের টাকা আল্মাহ্র রাসূল（ছাঃ）ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন（নখারী，পৃঃ ৩৫৪）। এক্ষেত্রে ক্রেতারই ছওয়াব বেশী হবে। যেহেতু ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্যে সহযোগিতা করেছে।
 দেঝে জনৈक ব্যকি বিতর্কে कि इন এবং ই‘তিকাষ जবস্ৃায় পপান্স－পত্রিকা পাঠ কর্যা যাবে না মর্ম জোর্রারো বख্য পেশ ঝদ্রেন। 9 বিষয়ে দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত ক্্রবেন।
－রযীক্লল ইসলাম মুসাফির সক্ধ্যাবাড়ী，গাবতলী，বঋড়া।
ঊত্ত্বঃ ই＂তিকাফ অবস্থায় অহেতুক কারো সাথে বিতর্কে লিধ্ इওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় 3 अঙ্فীল পেপার－পত্রিকা পাঠ করা জায়েয নয়। কারণ अধিক নফল ইবাদত， তাসবীহ－তাহলীল，তেলাওয়াতে কa র অ। ন ও দো‘আ－ইস্তিগফারে নিপ্ত থেকে আল্মাহ্র নৈকট্য অর্জন করাই ই＇তিকাফের মূন উफ্দেশ্য। হযর্ত आয়েশা（রাঃ） হ’তে বর্ণিত，তিনি বলেন，＂আল্মাহ্র রাসূল（ছাঃ）মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় তাঁর মাथা আমার দিকে এগিয়ে দিলে आমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। কিন্তু মানবীয় প্রয়োজন

ব্যতীত কখনও घরে আসতেন না’（মুও্তফকৃ আলাইহ，মিশなাত হা／১৮৩＇ই＇তিকাফ’ অধ্যায়）।

 বইর্যে जাকীকার জন্য পৃথক দো‘জা লিপিব每 রয়েছে। এটা কি ठिক？

－দাটদ হোসাইন＊ তেলিগান্দিয়া，বড় গান্দিয়া দৌলতপুর，কুষ্টিয়া।

উত্ত্রः ছহীহ হাদীছে আকীকার জন্য পৃथক কোন দোজা

 দোআআ প্রয়োজ্য।
প্রম্নः（১8／२28）：অনেক মাওনানা বক্তব্যে বনে পাকেন বে，इষরত নূহ（অাঃ）बনৈबा বূড়িমাকে বたেছিলেन， বুড়িমা！मেশেন্ন মানুষ আল্লাহ্র্র ঐতি ঈমান না জানান্র
 দিबেন। पूমি আা্লাহ্রন প্রতি ঈমান এনেছ। কাজজই
 প্লাবন অব্স হ＂মে নূহ（৫াs）যুড়িমার কथা ডুলে লেলেন। অणঃপ্র প্লাবন শেষে নূহ（অাs）স্চিরে এসে দেখেন दूড়িমা মাঠঠ হাগল চর্রাচ্ছ। ঘটনাটি जামান নিকট
 কর্রবেন।
－মুহাম্মাদ আযহার আলী 3 মুহান্মাদ আব্দুল করীম নখোপাড়া，বাগমারা，রাজশাহী।
উত্তব্পঃ প্রশ্নে উল্লৌিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে বিঋদ্ধ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বুড়িমা যদি মুমিনা হ＇ত，তাহ＇লে অবশ্যইই তাকে ঈমানদারগণের সাথ্থে नৌকায় তুলে নেওয়া ए＇ত। কেনनা नৌকায় উঠানোর ব্যাপারে কোন ঈমানদারকেই বাদ রাখা হয়নি। এ মর্ম আল্মাহ বলেন，＂आমি বললাম，সর্বপ্রকার জোড়ার দু’টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাহ্ছেই হহুম হর্যে গেছে তাদের বাদ দিয়ে আপনার পরিবারবর্গ ও সকল ঈমানদার্রগণকে নৌকায় তুলে নিন’（হ্রদ 80）।
প্রস্नः（১৫／২২৫）：ব্যাৎকে একাউन্ট থোলার সমড্যে यमि गिषि बে，সৃদ গ্রহণ কর্রব না। চ্রে ব্যাংক जামাক্কে

 ক্রব। এফণে সূদের্র টাকা জনকन্যাণমূলক কাজজ ব্য়্
 ষোনা শ্রী‘জাত সদ্খত হবে কি？
－আবদুল্মাহ
বারমদি，গাংনী，মেহেরপুর।

উত্ৰ্রः মহান आল্মাহ ক্রয－বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন（বাক্টারাহ २৭৫）। অত্রব যেকোন
 লেনদেন না করে চলা यদি निতाন্ত अসাধ্য হ＜়ে পড়ে， তাহ＇নে ব্যাংকে টাকা রেথে সে টাকার সূদ ব্যাংকের্র

 ব্যয় করা যাবে। কিন্ুু একে কোন মতেই भুণ্যের কাজ মনে








> -यूহামাদ জয়েনুי্দীন মাসিক্দা, কালিগজ্জ হাট তানোর, র্বাজশাহী।

ఉত্তঃ একজন মুসলমানের জন্য অপর মমসলমানের জানাযায় উপস্থিত হ৫য়া ‘एর্যে কিফায়া’। जর্থাৎ সকলের উপস্থিত্ত इওয়া যক্ররী নয়। ছাহাবীণণ একবার্র রাসূনूল্মাহ （ছাঃ）－কক ছাড়াই জटৈनক ব্যক্তির জানাया ও দাফन সশ্পন্ন

 পরহেযোর ব্যক্তির জন্য জানাयায় উপস্হিত না হఆয়াই ভাল। কেনनা জনৈক ব্যক্তি তার শার়ীরিক ব্যथা সश্ না করতে পের্নে আা্ঘহত্যা কন্লে রাসূল（ছাঃ）তার জানাयা
 সামুরা（রাঃ）বলেন，এটা ছিল মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার
 অপজাষ থেকে বিরত থাকবে। উপর্রোক্ত আলোচনা থেরক প্রমাণিত इয় বে，প্রক্লে বর্ণিত ব্যক্তিকে জানাযা বিহীনভাবে দাফন কর়া শরী’＂আত বির্রোখী হয়নি এবং কোন ইমাম বা आলেম কোন आघ্যহण्गाকারীর জাनাया নा পড়लে শারই বিষান অনুयায়ী তিনি দায়ী হবেন না।


 बानिঢ্যে বাপিত ক্রবেন।
－মুহা্মাদ এমাयूफীन মুহাম্যাদপুর，ঢানোর，রাজশাহী।
উত্ख্যঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের সুন্নির্দিষ বিধান শद়ী＇অাতে রয়্যেছে। উম্মে आত্বিয়াহ আনছারী（রাঃ）হ＇চ বर्ণिত，তিनि বলেন，রাসूल（ছা）－এর কন্যা যয়নাবের মৃश্যু পর তিनি आমাদের নিকটে এলে বनললেন，＂जোমরা তাকে（যয়नাবকে）তিনবার जथবা サচচবার অथবা

প্রোজনবোধ করুলে এর চেয়ে অধিকবার কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্যারা গোসল দাও। কিষ্ুু শেষবারে কর্পূর
 বুथারীর जপর এক বর্ণনায় র্য়েছ，গোসল ডান দিক থেকে
 বেनীढে ভাগ করলাম এবং णাঁর পिছন দিকে ছড়িয়ে দিলাম＇（ब্যাযীী भৃo ১৬৬，১৬৮）।
মৃত্রে ত্তী অथবা সন্তানরা মৃত ব্যক্রিকে গোসল দিত্তে পারে। आয়েশা（রাঃ）হ＇তে বর্ণিত，ত্তিনি বলেন，＂মি পরে या জানত্তে পারলাম তা यদি পृ，র্বে জাनতাম（অর্বাৎ
 র্রাসূল（ছঃ）－কে চাঁর त্রী\পণ ব্যতীত কেউ গোসল দিত না’
 গোসল দিতে পারে（ইবহ মাজাহ হা／＞8৬ণ）।
মহিলার্রা মহিলাদদরকক এবং পুর্পম্মরা পুরৃষদেরকেকোসল দিবে। আর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে অन्যान্যদের চেট্যে স্বীয় সত্তান ও নিকটাফ্যীয়রাई অধিক इকদার। आল্লাহুর রাসূল（ছঃ）－কে গোসল দিয়েছিলেন इयর্রত आनी，एयরত आব্বাস，w्यল ইবনে आব্বাস্，

 প্রশ্ন：（J৮／2২b）：গোশচত্র বাজান্ বর্তমান 300 টাকা
 টাকা নেওয়ার শर্ড্ড s৫০ টাকা কেखि কর্রে বিज্রি
 জায়েय হবে কি？

> -মাఆলালা মুকাদ্দস হোসাইন বেয়ালিয়া, দৌলতুর, कুষ্য়া।

উত্ত্ব：ক্রেতা यদি বিত্রেতার নিকট হ＂তে দ্রব্যের মূন্য বাকীতে নির্ধারণ কর্রে ক্রয় করে তাহ＇নে জা্য়য হবে। আর यদি নির্ধারণ না করে তাহ＇লে নাজায়েय হবে। হयরত आবু হর্রায়রা（রাঃ）इ’চে বর্ণিত，রাসুল（ছাঃ）নিষেধ করেcেন একই বিক্রির মধ্যে দুই রকম বিক্রি করা হ＇তে



 याয় दि？উछ मुनाত ছালাত बामाয় না बन्तन কোন जোনাহ इबে कि？एशীइ मलोल डिত্তিক बবाবमानে বাभিত কন্নবেন।
－बম，आयীয়ন রহমান
ধারা বারিষা，也রুদাসপুর，নাটার।
屯ত্ত্মঃ মোহরের পৃর্ব্রে 8 র্রাক＇আাত সুন্नাত ছালাত হ＇ল সুन्नाত্ত মুওয়াকাদাহ（তাকীদকৃত সুন্नাত），या আল্লাহ্র

রাসূল (ছাঃ) সর্বদা আদায় করতেন এবং পূর্বে ছুটে গেলে পরে পড়ে নিতেন। আয়েশা (রাঃ) बढলन, নবী করীম (ছাঃ) যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত সুন্নাত না পড়তে
 यথেট্ট ফযীলতও রয়েছে। উশ্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, आমি রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-কে বলতে ওনেছ্, তিনি এরশাদ কর্রেন, বে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ও পরে দু’রাক‘আত সুন্নাত ছালাত সংরক্মণ করবে, আল্মাহ পাক

 ব্যক্তি দিবারাতে ১২ রাক‘আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত, পরে দুই রাক‘আত, মাগরিরের পরে দুই রাক"আত, এশার পরে দুই রাক'আত ও ফজরের পূর্বে দুই
 অषাষ।। তবে যেহেহু সুন্নাত ছালাত সেহেতু আদায় না করলে কোন গোনাহ হবে না, তবে নেকী থেকে মাহর্মম হবে।
প্রশ্নঃ (২০/২৩০): ফজর, বোহর, জাছর, মাগর্রিব B


 পষাশ ওয়াজ্য হালাত ফর্রय করা इর্যেছিল, এর কোন নামকরণ ছিল কি? উজ্র দানে বাষিত কর্সবেন।
-মুহামাদ মীযানুর রহমান হাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।
উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শাব্شিক অর্থগুলি নিম্নক্রপঃ
(১) কজর ( ${ }^{\prime}$ ) প্রাতঃকালের আভা, প্রভাত, উষ্মা। (২) যোহর ( 'ظُهُ ) দ্বি-প্রহর, মধ্যাছ্, দুপুর। (৩) আছর ("عــر) অপরাহৃ, দিনের শেষাংশ, কাল, সময়। (8) মাগরিব ( مـرب ) সूর্যান্তের স্থান, সূর্যাস্তের সময়, পকিম। (৫) এশা ( (عـشــاء) সন্ধ্যা রাত, রাতের প্রথমাংশের অঙ্ধকার।
এখলির नाমকরণ মহান आল্মাহ রাক্মুল আলামীন করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন সূরায়. এ সম্পর্কে সংক্ষিষ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। আর রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈল (आঃ)-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা সহকারে তা গ্থহণ

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পূর্বের পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ছিল। তবে সেখলির বিবরণ কুরজান বা হাদীছে পূর্ণভাবে পাওয়া यায় না।
 জাখ্মা কোथায়, কিভাबে রাষা इয়? ছহীহ দলীबভিত্িিক অఆয়াব দানে বাধিত করন্রন।
-ডাঃ মুহামাদ আলী হোসাইন সোহাগদল, স্বর্পপকাঠি, পিররাজপুর।
উত্তরঃ মৃত্যুর পর হ’তে হাশরের দিবস পর্যন্ত সময়কে ‘আলমে বারযাখ’ বলা হয়। আর এই ‘আলমে বারযাখে’ আখ্মাসমূহের অবস্থ্থান তাদের আমল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন

মুমিনদের আা্মা ‘ইল্মিঈন’ নামক স্থানে রাখা হবে। 'ইল্মিঈন’ সল্তম আকাশের উপরে অবস্থিত। আর কাফিরদের आখ্মা সমূহ ‘সিজজীন’ নামক স্থানে থাকবে। ‘সিজজীन’ সপ্ত यমীনের নীচে অবস্থিত (তাফ্সীরে কুরতুবী ১০ম *, পৃঃ ১৬৮ সূরা মুড্বাফফিফীন)।
মুমিন শিওদের आা্মা তাদের পিতা-মাতাদের সংগেই থাকবে। চাই তারা ইল্লিঈনেই থাকুক, না হয় জান্নাতেই থাকুক। আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমানদার্র এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুর্রুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিन्দूমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মর জন্য দায়ী’ (তুর २১)।
কাফেরদের সন্তানদের (শিফদের) ব্যাপারে গ্গহণযোগ্য
 0.0) 1

প্রম্নঃ (২২/২৩২)ঃ যের, যবর, পেশ ছাড়া কুরাজান শন্রীষ পড়たে অধবা কোন শঝ্দ টচার্রণে एুল হ'লে এর জন্য কোন শাঠ্তি হবে কি? শাঠ্তি इ"নে কির্গপ শাত্তি হবে?
-আসমা ঋাতুন
মটমড়া, গাংনী, बেহেরপুর।
উত্তরঃ তাজবীদ সহকারে সঠিক উচ্চারাণে কুরআন পড়তে रবে। আল্লাহ বলেন, 'لا 'তোমরা ধীরে ও তদ্ধভাবে কুর্মান তেলাওয়াত কর’ (মুয়যাপ্পিল 8)। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে পড়লে পোনাহ হবে না। সর্বদা ভালভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে হবে। ক্বাতাদা (রাঃ) বढেন, আমি আनाস (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্ধিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেन, নবী করীম (ছাঃ) মাখরাজ সহকারে টেনে টেনে কুরআন পড়তেন (অখারী, আরুদাউদ হা/১৪৬৫)। আবদুল্মাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) बলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ)-কে উটনীর উপর সূরা ফাতহ পড়তে দেখৈছি। তিনি কন্ঠকে হলকের মধ্যে ঘুরিত্যে সুন্দর আওয়াযে পড়ছিলেন (दুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ হা/১8৬৭)। বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের কঠ্ঠের মাধ্যমে ক্বিরাআতকে সুন্দর কর’ (আাুদাউদ হা/১8৬৮)।
ब্রক্নঃ (২৩/২৩৩): ড্থিী জ্লাসের ইতিহাসে দেথেছি যে, নবী কর্রীম (ছাo)-এর সময় জ্মম‘অার シৃৎবা ছানাঢত্র

 भৃর্বে নির্ধারণ করে দেন। এ घটনার সত্যাসण্য জানিঢ়ে বাধিত কর্নবেন।

> -মমতাজ্রুর রহমান চপপিনগ, বঞ্ড়ার। উষ্টন্মঃ ঘটনাটি জুম‘আর ছালাতের সাথ্থে সংশ্মিষ্ট নয়; বরং ঈদের ছালাতের সাথে সংশ্মিষ্ট। আর এ রীতি প্রবর্তন করেছিলেন মারওয়া ইবনুল হিকাম, মু আবিয়া (রাঃ) নন। आবু সাঈদ খুদরী (র্রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঈদूল ফিতর В ঈদूল आयহার দিন ঈদের মাঠে যেতেন্ন এবং প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। তারপর মানুষের দিকে মুথ করে मাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। आবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, মানুষ এভাবে আমল করতে থাকে। একদা অমি মারওয়ানের সাথ্থ ঈদুল ফিৎর অথবা ঈদুল आयহায় গেनাম। তথ্ সে মদীনার आমীর। মাঠে এসে দেথি কাছীর ইবনে সালত ঈদের মাঠে মিম্বর তৈরী করেছে। মারওয়ান মিম্বরে চড়ে ছালাতের পূর্বে ঋুৎবা দিতে চাইলে आমি তার কাপড় টেনে ধরলাম। সে आমার সাথে জোর করে মিম্বরে উঠে ছাল্নাতের পূর্বে খুৎবা দিল। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম! তোমরা (রাসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করলে। মারওয়ান বলল, আবু সাঈদ! ডুমি যে निय़ম জান ঐ নিয়ম এখন চলবে না। आমি বললাম, आমি যে নিয়ম জানি সেটা কল্যাণকর। তথন মারওয়ান বলল, মানুষ ছালাতের পর আমার ঋুৎবা খনার জন্য বসে না। তাই আমি খুৎবাকে ছালাতের পূর্বে করেছি (মসলিম হা/৮৮৯ 'కদায়েন-बর ছালাए' অষ্যায়)।
প্রম্নঃ (28/২৩8)ঃ ইসলামিক खুাট্েশন কর্তৃক প্রক্যিত 'জামপার্রা, শব্ধার্ধ সহ एতিপয় ফ্যীলख্ত্র জায়াত'






 (এশান্ন হানাত্ত্ন পর্ন এ দু'টি জায়াত পাঠ কন্নলে তাহাষ্ফ্মम হালাতের সমান इওয়াব भাওয়া যায়)। (গ) ...সুরা বাক্কারান্র শেষ बায়াত্ঞি জামাকক জারশে্্
 স্টস্টাদরাকে হাকেম), উপब্লোক বর্ণনাயनि হহীহ কি-না জাनিত্যে বাধিত কর্নবেন।
-মুহাষ্যাদ বদর্রুদীন মঞ্ল বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিকম রাজশাহী কার্যালয়, রাজশাহী।



বলেन ‘অল্লাহ তা‘আলা এ দু’টি আয়াত... লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এ অংশ পর্যন্ত ছহীহ হাদীছ ঘ্বারা প্রমাণিত
 ছালাতের পর এ দু’টি আয়াত পাঠ করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়’ এ অংশটুকু সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ সম্পর্কে বলা হয়েছে (দারেশী, মিপ巾াছ


 করে কিষ্রদিন পর জাবার্ন ছেছে দেয়। এভাবে সে जनেক্বান্থ কর্রেছে। এখন সে তওবা করে জাবার निয়মিত হালাত জাদায় সহ অन্যান্য সৎ জামল করান্য ইচ্হা পাষণ করহে। কিষ্দু তনেছি বে, তিনবারের অধিক তఆবা কবুল হয় না। এমতাবস্থায় ঢার জনা চওবার কোন প্ খোলা জাছ কি?

-সুজন মিয়া<br>আবদুল্লাহ্র পাড়া সাঘাটা, গাইবাষ্ষা।

উত্তর্নঃ তিনবারের অধিক তওবা কবুল হয় না একथা ঠিক নয়। বরং একাধিকবার পাপ করেও তওবা করলে তওবা কবুল করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ পাপ করার পর যথন বলে আল্মাহ আমি পাপ করেছি। আমাকে ক্ষমা কর। তथন আল্মাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে তার প্রত্পিপালক রয়েছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করতে পারেন? কাজেই আমার বান্দাকে আমি ক্মমা করে দিলাম। এক্রপ যতবার করবে ততবার তাকে ক্ষমা করা হবে’ (বুथারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩ ‘দো'জা' অধ্যায়)।
প্ৰম্ন (২৬/২৩৬): জামর্রা ৩নেহি যে, হাদীছ জাছে 'বে ব্টি মুছ্যুর সময় 'बा ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলবে সে জানাতে যাবে', কিষ্ৰ্র ঘুমষ্ড অবস্থায় शৃছ্যবরণ কর্রলে কালেমা পাঠঠর সুযোগ थাকে না। তাহ'লে ঘুম্ত অব ्राয় মৃত্যবরণকারীদেত্র অবস্থা কি হबে? এমন কোন फো‘जা আएছ কি, या পাঠ্ঠ কালেমা भাঠেন্न সমান গণা इबে?
-মুহাষাদ আবুল কাসেম পোঃ বঙ্স নং 8১১৭১, কুয়েত।
উক্টন্নঃ হযরত মু'আय (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির জীবনের শেষ বাক্য 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'
 ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে ‘লা ইলা-হা ইল্মাল্লাহ’ পড়ত্তে হবে এমनটি নয়। বরং ঘুমানোর পূর্বে পঠিত দো‘আ সমূহ পাঠ করে ঘুমালেই সে জান্নাতে যাবে আশা করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (র্রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সুসলিম ব্যক্তি দু’টি স্বভাবের (আমলের) প্রতি যত্নবান হ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (১) প্রত্যেক ছালাত্রে পরে দশবার করে 'সুবহানাল্মা-হ,

আল－হামদু লিল্यাহ ও আল্মাহ আকবার’ পাঠ করা ‘অবং（২） শ্যা গ্থহণেণর সময় উপরোল্লিখিত তাসবীহ খলি মোট
 অনুর্পপাবে শাদ্দাদ বিন আটস কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন， রাসূল（ছাঃ）বল্লেছেন，＇যে ব্যক্তি সকাল－সন্ধ্যা সাইঢ্যেদুল ইস্তিগফার পাঠ করে ইন্তেকাল কর্রে，তার জন্য জান্মাত
 মর্জ্ম হাদীছে অন্নক দো＇আ রয়েছে। উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে，যে ব্যক্তি শয্যাগ্রহণের সময় তাসবীই ও সাইয়েদুল ইস্তিগফার পাঠ করে ঘুমন্ত অবস্থায় হোক অথবা জাগ্রত অবস্থায় হোক ইন্তেকাল করবে，সে জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে আশা করা যায়।
প্রশ্নঃ（২৭／২৩৭）ঃ যাদের বাড়ীতে টি心ি，ভিসিজার আছছ


 সশ্পর্কে শারঙ্গ বিষান कि？জাनिতয় বাধিত করবেন।

> -শামসুল আলম মুওআuশিन, কারিগরপাড়া জামে মস্জিদ দূর্गাপ্র, রাজশাহী।

উত্তরঃন যাদের বাড়ীতে টিভি，ভিসিআর আছে এবং সবসময় গান－বাজনায় মত্ত थাকে，শরী‘আতের দৃষ্টিতে তারা অन্যায়কারী। তাদের সাথে আप্যীয়তা না করাই ভাল। আবু সাঈদ খুদরী（রাঃ）হ＂তে বর্ণিত，তিনি রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）－কে বলঢত তনেছেন যে，তুমি প্রকৃত মুমিন ছাড়া কাউকে সাথীরূপে গ্বহণ কর্বে না এবং মুত্তাক্টী ছাড়া কেউ যেন


আর পূর্ব থেকে তাদের সাথে আা্্ীীয়তার সম্পর্ক থাকন্ত তাদেরকে উক্ত কাজে বাধা দিতে হবে এবং নঘীহত করতে হবে। এতে তারা বিরত না থাকলে অন্তর থেকে ঘাণা করতে হবে। আবু সাঈদ খুদরী（রাঃ）থেকে বর্ণিত， রাসূলুজ্মাহ（ছাঃ）বলেন，‘তোমাদের্ন মধ্যে কেউ যथন কোন খারাপ কাজ হ’তে দেথে সে যেন উহা হাত দ্বারা বাধা দেয়। তাতে সক্মম না হ’লে যবান দ্বারা বাধা দেয়। এতেও यদি সক্ষম না হয় তাহ＇লে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে＇ （ সুসলিম，মিশকাত পৃ：8৩৬＇সৎ কাজের জাদেশ＇অষ্যায়）।
তবে জানা আবশ্যক যে，যেকোন আধুনিক প্রচার মাধ্যমকে ইসলামী দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করা অন্যায় নয়，ব্রং যরূরী। কেননা আল্মাহ বলেন，＇তোমরা（আল্মাহ ও তোমাদের）শক্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি সঞ্চ্য় কর．．＇ （आनফাन ৬০）।
बম্নः（২৮／২৩৮）：＇মুসলমান＇শব্দের বর্ণワছ অর্ष কি



 ইইকাল। অর্ৰাৎ বইর়ে ইইকানের বক্তবা নেখা ধাকে।

－শেキ সেতারুদ্দীন<br>প্রাম：মুহামাদপুর，জস্সীপ্র<br>মুর্শিদাবাদ，পপ্চিমবস，ভারত।

উЕ্যরঃ ‘মুসলমান’ শক্দের বর্ণগত কোন অর্থ নেই। ＇মুসলমান＇শব্বটি মূলতः ফার্রসীতে ব্যবহরত হয়ে থাকে। ज्ञর आরবী＜্রপ হল－＇মুসলিম＇। যার বাংলা অর্থ आच্মসমর্পণকারী，आদেশ মান্যকারী，ভন্যেত।＇মুসলিম＇ শক্দেরও বর্ণপত কোন অর্থ নেই। ब্রண ৰন্যী প্রদত্ত বর্ণগত ব্যাখ্যার ও দলীল প্রয়োজন।
প্রঃ（২৯／২৩৯）：দাঁড়িटয় না পারন্লে बসে，বসে না


 জানোকে জөয়াবদানন বাধিত কর্নবেন।

## －আলহাজ্জ কসীহুদ্দীন মঞ্জ সারাংপুর，গোদাগাড়ী，রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্ְিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করাই শরী＂আতের निর্দেশ（বাক্ৰারা 288）। ইমরান ইবন হুছাইন বলেন，রাসূল （ছাঃ）এরশাদ করেন，দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। সষ্ভব না হ＇লে বসে，তাও সষ্ভব না হ＇লে কাত হয়ে বা ऊয়ে ছালাত আদায় কবর（হৃারী，মিশকাত হা／১২৪৮－）। আলোচ্য হাদীছ দ্বার্রা বুঝা যায় যেকোন अবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে। এঞ্কণণ ঢয়ে ছালাত আদায় করতে হ＇ণে পূর্ব দিকে মাথা এবং পচিম দিকে পা রেখে ছালাত আদায় করতে হবে। সেটা সষ্ভব না হ＇লে যেদিকে থাকবে সেদিকেই ক্বিবলার


 ఆৎবা，শায়বাহ সহ ইসলাম বির্রোধী শ心ি নবী কর্যীম （इা8）－এর্র निকট সমঝোতা করার জন্য এসে কতিপয় «্টাব मिতয়েিল। সে প্রন্তাব খি दि কি？

> -আক্দুর রহমান
 দেখলে তিনটি প্রস্তাবের বিবরণ পাওয়া যায়।（১）आপনি আমাদের মা＇বূদের এক বছর ইবাদত কর্রেন，আমরা আপনার মাবূদ্রের এক বছর ইবাদত করব।（২）আপনাকে আমরা প্রচূর অর্থ দিব আপনি মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী হবেন এবং ইচ্ছামত যেকোন মহিলাকে বিবাহ কন্নতে পারবেন। এর বিনিময়ে আমাদের মাবূদের নিন্দা করবেন না।（৩）आপনি আমাদের মাবূদের গায়ে হাত লাগান আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলব（ক্রতুবী ২০／২২৫－২৭）।


 এদের্স সাఠে বক্তুত্ত করা যাবে কি？
－মফ্যিযুफौन
রুদ্দ্রশ্বর কাকিনা বাজান কালিণঞ্র，লালর্মিরহাট। উত্তব্মঃ ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা কাবীরা খনাহ। রাসূল （ছাঃ）বলেছেন，তোমরা সাতটি ধ্木ংসাv্মক কর্ম থেকে বেঁচে थাক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা’
 জিন বা অन্যের পূজা করা শিরক，या সবচৌ়ে বড় পাপ’
 আন্ত্রিক বন্ধু হিসাবে গ্ণণ করা যাবে না। বর্রং এধরনनে লোকের তিনঢি পদ্ধত্তেে বিরোধিতা করতে হবে।（১） শক্তি প্রর়োগ করে বাধা দিতে হবে।（২）সষ্টব না হ＇লে মুথে বলতে হবে（৩）সষ্ভব না ₹＇লে অন্তন্ন দ্বারা ঘৃণা


 नোম পর্রিষাত্র ফর্র बাকি। য＜েহকত थাণীর नোম এভাবে পরিষান্ ক্রা জাढয়্ হ হেে बি？

> -মুহামাদ ইউসমফ আनী
> আলী ভিলা, ম/ষ্টারপাড়া পি,টি,আই, চাপাই নবাবগজজ।

উত্তন্নः হাস－মুরগী বা যেকোন হালাল প্রাণী＂বিসমিল্মা⿰亻 আল্লাহ আকবার’ বলল যবেহ করার পর সুবিধামত আঞেনে সেঁকে বা গরম পানিতে ডूবিয়ে লোম পরিষ্কার করাতে কোন বাধা শরী＂আতে নেই। অবশ্য একটি शাদীছে বना रয়েছে কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কেঊ কাউকে আখল দ্বারা শাত্তি দিতে পারে না（হशীহ बবূদাটদ হা／२৬৭৩）। কিন্টু হাসস－মুরগী পরিষ্কারের উক্ত পদ্ধতি $এ$ হাদীছের হকুম্ম পড়़ না। কেন্ননা এখানে আখ্যন দ্বারা পোড়ানোর উफ্কেশ্য শাষ্তি নয়；বরং পরিষ্কার করা। অত্রব শাঞ্তি দেওয়ার উক্দেশ্যে কোন প্রাণীকে আখেনে পোড়ান্না যাবে না বা মরার পর পুড়িক়ে শাশ্তি দেওয়া यাবে না। অন্যথায় ঢা জাएয়य।

## 

 －ত্তির भूर্বে কथा বथा यায় কি না？－ছाহহে আनী হাটগাংনগা পাড়া বাগমারা，রাজশাহী।
উ্ট্রঃ ছালাতের এক্ধামতের পর ছালাত তরুর পূর্বে প্রয়োজনে কথা বলা যায়। আবু সাঔদ サুদরী（রাঃ）বলেন， রাসূब（ছাঃ）চাঁর সাथীদের কোন ব্যক্তিকে পিছনে দেখলে आগে বাড়ার জন্য বলতেন এবং বলতেন তোমরা আমার অনুসরণ কর，आর তোমাদের পিছনে যারা আছে তারা

তোমাদের অনুসরণ করবে’（इসনিম，বুনৃজ্ল মার্রাম হা／ט৯৬）। প্রশ্নः（08／288）：＇হেরা＇খহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রাসুল （शा：）कि করঢতन।
－আক্দুল গণি
কেঁড়াগাছি，কলাররায়া সাত্ষ্ষীনা।

せত্তর：‘হেরা’ 欠ুহায় ধ্যান মগ্ন অবস্থৃয় রাসূল（ছঃ） そবরাহীম（আঃ）－এর দ্বীন অনুসারে ইবাদত করত্রে（হথারী，

পশ্নঃ（৩৫／28৫）：একাধিক বিবাহিতা মহিলা জানাতে প্রবেশ করলে কোন স্বামীর সাণে ঢার বসবাস ইবে？
－মুসাম্মাৎ ফাতিমা খাতুন কুমারখালী，কুষ্টিয়া।
উত্ত্রঃ একাধিক বিবাহিতা জান্নাতী মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে থাকবে। দারদা（রাঃ）－এর পিতার মৃত্যুর পর তার মাতাকে সু＇আবিয়া（রাঃ）－এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা ₹＇लে তিনি বলেন，आমি अना কোথাও বিবাহ ব\％্ধनে आবদ্ধ হ＂তে রাযী নই। কেননা আবু দারদা বলেছেন যে， आমি রাসূলুল্ধাহ（ছঃ）－কে বলতে ऊনেছি，নারীরা তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। অতএব আiমি আমার স্বামী আবু দারদার পরিবর্ত্ কাউকে চাইনা। একই ধরূনর বক্তব্য এসেছে আসমা বিনডত আবুবকর（রাঃ）হ’তে। अनूরপভাবে হ্যরত হুযায়ফা（রাঃ）স্বীয় ग্রীরকে বলেন，यদি ছুमি আমার সাথে স্ত্রী হিসাবে জান্নাতে থাকতে চাও


প্রন্নঃ（৩৬／२8৬）：মসজিদে ছালাঢত যাওয়ার সময় ふঠাৎ করে জামার জাयা কাপড়ে পাখি পায়খানা করে দেয়। এমতাবস্থায় জামার করণীয় কি？
－মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া，ফুলবাড়িয়া ময়মনসিংহ।
৬ত্টব্রঃ কবুতর，চড়ুইপাখি ইত্যাদি হানাল পাখির পায়খানা নাপাক নয়। তবেব ছাহাবী আবদুল্মাহ ইবনু ওমর（রাঃ） এক্রপ অবস্থায় কবুতরের পায়খানা অাহুল দিয়ে ঘযে ফেলে দিয়ে ছালাত আদায় করেন। ইবনু মাসউদ（রাঃ）থেকেও

প্নঃ（৩9／289）：ঊপৃড় इढয় শয়न করা যার কि？
 इয। বিষয়টি জানিয়ে বাষিত কন্রবেন।
> －মুহাম্যাদ আমীনুর রহহান মজীদপুর，কেশবপুর，যশোন।

ঊত্তরঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ। এতে আল্মাহ ऊা‘আলা নাট্যাশ হন। আাবু হুরায়রা（রাঃ）इ’তে বর্ণিত，

তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছৃঃ) এক बাক্তিকে উপুড়़


 এসেছে, আবু यার (রাঃ) इ'তে বর্ণিত, किলি বা্ধন, আমি
 আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। कিনি স্বীয় পা দ্বীর্রা আমাকে খ্থাচা দিলেন এবং বললেন, হে জুনদूব (আবু যার-এর নাম)! শোয়ার এ পদ্ধতি জাহান্নাম বাসীদের পদ্ধতি’ (ছহীহ ইবনু সাজাহ হা/৩০১৬, মিশকাত হা/৪৬৩১)। তবে উপুড় হয়ে শয়ন করলে ব্যভিচারের ন্যায় পাপ হয় কथাটি ঠিক নয়।
 বলেন, জামার জন্য দো'জা করৰেন। তখন অামর্গা কি

 বাধিত করবেন।

> -আক্দুল হালীম হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিদায় নেওয়ার সময় বা অন্য যেকোন সময় দো'আ চাইলে বিভিন্नভাবে দো‘আ করা যায়। যেমন- রাসূলूল্মাহ (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় বলেন,


অর্থঃ ‘তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ


 অর্থঃ 'তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের
 মিশ巾চ হ///8:04)। অন্য বর্ণनায় এসেছে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দো‘আ চাইলে লিলি বলেন,
 - حِّثُمَا كُنْتِ

অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাকে কারো নিকট চাওয়া থেকে বাঁচান, তোমার গোনাহ মাফ কব্রংন এবং তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৭, বিज্নি সময়ের লোআ' অষ্যায়)।
প্রঝ্নঃ (৩৯/২৪৯)ঃ রাসৃলুম্লাহ (ছাঃ) बজেन, "শ্«ত্যক
 बबেশেব জन্য মৃप্য ব্যীীত জার কোন বাষা ৫াকে না’ নাসাগ-এর উত্ত্丆 হাদীছট কি ছহীহ? জাनिएয় বাধিত কর্বেন।
-মূহান্মাদ মাখন পাঋখিয়া, জামিরা, রাজশাহী।



 ए৮ট মিশকাতে আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এ মর্মের হাদীছটি यঈফ। কারো মতে মওযূ (ब্র)। হাদীছটি ইমাম বায়হাক্ধী

প্রম্ন ( $80 / 2 ৫ 0)$ : আমাদদর এাম তিন বנকি নার্রিকেন হুরি কুরে ষরা পড়ুলে সামাজিক বিচারর ঢাদের জর্রিমানা ধার্य করা इয়। জরিমানার 9 অর্थ দিয়ে ঈদগাহের্র অন্য
 হালাত জাদায় জায়েয হবে কি-না? সঠिক জবাবদানে বাধ্তি কন্নবেন।

-আলহাজ্জ সিরাজ্র্দীন<br>সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ নুন্দাপুর শাখা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জরিমানার ঐ টাকা মূলতः नারিকেল গাছের মালিকের। কাজেই তার হক তাকে পৌঁছু দিতে হবে। আল্মাহ পাক বরললে, নিষ্য়ই आল্মাহ তোমাদেরকে যथাস্থানে আমানত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দেন’ (নিসা ৫৮)। রাসূबूল্লাহ (ছःঃ) বলেন, যার যেটা হক ঢাকে তা দিয়ে দাও (আাু দাঊদ, সনদ ছহীহ ৩/২০৫ পৃ\%)। সুতরাং জরিমানার টাকা มালিককে দিয়ে দেওয়ার পর তিনি यদি তা ঈদগাহে দান করেন বা সষ্মত থাকেন, তাহ'লে ক্র কার্পেটে ছালাত আদায় করাতে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে মালিকের অসম্মতিতে ঐ টাকা দিয়ে কার্পেট ক্রয় করা হ'লে তাতে ছালাত আদায় তদ্ধ হবে না।
 এ ৭ः কোন দোকান বা 9 জाতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম 'बालिए-बাম-মীম' রাখা যাবে কি?
-মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া (বিপুল)
মथুরাপুর, সৌলতপুর, কুষ্য়া।
৬ত্ত্রঃ ‘আল্লাহ্র্র দরগা’ অর্থ আল্মাহ্র কবর বা মাজার। এ ধরনের নামকরণ করা নিঃসন্দেহে শিরক ও ইসলামী आক্לীদার পরিপন্থী। কেননা আল্মাহ পাক চিরস্থায়ী, চিরজ্জীব। তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আল্মাহ बলেন, आল্পাহ ব্যতীত কোন (হক) মা‘বূদ नেই। তিনি জীবিত, সবকিছूর ধারক (বাক্!ারাহ २৫৫)। অन्य आয়াতে আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মাদ)! आপনি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ঊপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই’ (ফুন্রক্ধান ৫b)।
দোকান বা 9 জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের नाম 'سালিফ-লাম-নীম' রাখা যেতে পারে। তবে বরকত মনে করলে এ জাতীয় নাম না রাখাই উচিৎ।





 4 भाপ পেকে বাচচার উ পায় কি?
-নাম প্রকশে অनিচ্হ ক সাতক্ষীরা।
উত্ত্রः বর্ণিত পদ্ধতি শরী "তে নাজায়েয। কেননা শিরক মুক্ত ঝাড়-य<<< ছ ছাড়া অन्य কোন তাবীय রা $এ$ खाতीय़ পদ্ধতি শর্রী জাতে জায়েय নয়। উল্লেখ থাকে বে, তাবীযে কুরজানের আয়াত লেখা थাক আর নাই লেখা থাক তা নাজায়েय। র্যাসূনूद्মাহ (ছাঃ) এর্রশাদ কর্রেন, यে ব্যক্তি তাবীয बটকালো, সে শির্রক করল’' (সিলসিলাছুন আাহাীोए

কেবলমাত্র শিরক বর্জিত আাড়-ফूँক শরী'জাতে জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের
 ঝাড়-ফুঁকে কোন দোষ নেই। যত্ষণ পর্যল্ড তাতে শিরক
 ও রোগী উভয়কে আল্মাহ্র নিকটে খালেছভাবে তওবা কর়তে হবে। রাসান (ছঃ) এরশাদ করেন, ঘষন কোন বাन्দা স্ীীয় পাপ ন্ধীকার্র করে আল্লাহ্র্র নিকট অ৩বা করে,

 চার্রবান্র এর্রপ কম-বেশী করেে ঢাসবীহ পাঠ ক্রা যাবে কि?

> -মুসাম্মাৎ মুনীরা খাতুন বাখয়া, মোলামগাড়ী হাট কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তন্নঃ হ্রকৃৃতে তিনবার এবং সিজ্জদায় চারবার এর্রপ কম-বেশী কর্রে তাসবীহ পাঠ কর্া যাবে। কেননা বে সমत्र

 নয় (मिন্টাত হা/৮-৭-बর অমম)।
 পাঠঠর নির্ধারিত কোন সংখ্যাं নেই; বরং ছালাতকে দীর্ঘ করে পড়ার্র জন্য অধিক হারে তাসবীং পাঠ কর্রাই বাঙ্ছীয়’ (ब)
 এই ஈाजেমাটি কে, কষन চালू কর্রেন? এत्र নাম 'কালেমা ঢ্রাইয়েষা' কে রেষেছেন এবং কেন?
-আ,জ, ম, যাকারিয়া জলাইডাসা, গোপানপুর

পীরগঞ, রংপুন।
 ‘কালেমা ত্বাই়্েবা’। মুফাস্সিরকুল শির্রোমণ অবদদন্ধাহ বিन आব্মাস (রাঃ) সূরা ইবরাহীমের 28 নং आয়াত্র


মুফাস্সির জাতা আল-খুরাসানী সূরা 'ফতহ'-এর ২৬ নং

 (
 বাক্যাি্ন মাধ্যমেই যিকর কর্রতে হবে। এর সাথে مــمد
 যিকর করা যায়, সৃৃ্টিন নয়।


 হাদীছহ্র জানোকে জবাব দানে বাধিত কহ্রবেন।
-মুহামাদ তৈম্যুর রহহান
खার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্পবিদ্যালয়।

উত্ত্রঃ এ ধরনের মসজিদে ছালাত জায়েয হবে না। আয়েশা (রাঃ) इ'তে বর্ণিহ, রাসূলুল্লাহ (ছঃঃ) বলেন, 'ইহদীী ও নাছারারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজ্জিদ বানিয়ে নেওয়ার কারণণ জান্দাহ তাদের উপরে অडিসম্পাত কর্রেছেন। । কবররকে মসজিদ বানিভ্যে নেওয়ার আশংকা यদি না थাকত, তাহ’লে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে প্রকাশ করে
 গানাবী (রাঃ) হ’তত বর্ণিত, রাসূল (ছঃঃ) বলেন, ‘তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় কর না’। মুসনিম্মের অপর বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত आছে, नবী করীী (ছাঃ) কবর সমূহেন মধ্যगস্থল ছাनাত আদায়


উজ্झেখ্য यে, মসজিদের দেওয়াল ব্যতীত মসজিদ এবং ক্বর্থহ্থানের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে মসজিদকে পৃথক করার জन্য यमि आলাদা কোন প্রাচীন দেওয়া হয় बবং যদি সে মসজিস্টি কোন কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে না ఆঠ, তাহ'ঢে টক্ত মসজিদে ছালাত অাদায় করাां যাবে। ख্রেপ্র খোলাফায়ে রালেদীনের যুগে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর ঢাंর গৃহের প্রাচীর ঘারা পৃথক করা ছিল।


[^0]:    ১. ঢাফস্সীর ক্রহুবী ৫/১৬৮"।

[^1]:    

[^2]:    ৫．মूত্তাফাক্ট আলাইহ，মিশকাত হা／8৯১১ ‘শিষ্৪াচার’ অষ্যায়， ＇সদ্যাবহার ও সশ্পর্ক রক্ষা＇অনুচ্ছেদ।।
    ৬．মুखাফাক্ আালাইহ，মিশকাত হা／এ৬৮৫ ‘নেতৃত্ব ও বিচার’ অধায়।
    9．মুসলিম，মিশকাত হা／৩৬৯০।
    b．মूসলিম，মিশকাए হা／৩৭२৭।

[^3]:    ১২. যাহাবী, সিয়াক্ আ'লামিন নুবালা ২/১৩৫, ১৩৯, ১৮২-৮৩।
    
    
    
    
     বহন করে আना' অনুচ্ছে
    
    ১9. স্সসनिম, মিশকাত হা/৩৯৪১ 'জিহাদ' অধ্যায়।
    

[^4]:    
    2৫. মুসनिম হা/2800, বিবাহ অध্যায়।

    々৬. অएৎহ্থল বারী 8/२৯-৩০ शः।
    २৭. মুওাকাক্ আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৩৪ 'যাকাত' অধ্যায়, ‘সর্বার্তম ছাদাক্দা’ অনুহুদ।
    26. মুত্তাएাক্ষ আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯>> ‘শিষ্টাচার’ অষ্যায়,
    
    
    

[^5]:    ৩0. ক্রিমিযী, মিশকাত হা/ט২৬৪ 'বিবাহ' অধ্যায় '⿹্রীদদর সঙ্গে সদ্ববহহার' অनুচ্ছেদ।
    
     হাদীহটি হাসান অथবা ছহীহ; আলবানী মিশকাত হা/৩২৫৪
    
    
    
     मয়া" জनुष्श

[^6]:    ৩৬. মুও্তফাক্দ আলাইহ, মিশকাত, হা/১১।
    ৩9. মুত্তাফাক্ জালাইহ, মিশকাত হা/8৯৫১।
    ৩6. বৃখারী, নিশকাত, হা/৪৯৫২।
     (

[^7]:    
    8). यাহাবী, সিয়ার্ আ'ना-মিন নুবাनो $2 / 200$ ।

[^8]:    
    
    

[^9]:    ৩. হহীহ বুষারী হা/8৬৬১।
    8. রায়श/ক্টী, ছীীহ্ছ ঢারগীব J/8৫৮ প\%, হা/৭8৫।
    

[^10]:    
    ১০．ইহকামুল আহকাম，১／৯৯ পৃঃ।
    2১．ঢাওজীহল আए＜কার 2／9৯ পৃঃ।

[^11]:    ১2. তাদরীবুর রাবী, পৃ: 368 ।
    
    
    
    
    

[^12]:    * সাবেক সদসা, সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ, সটদী আরব।
    ** শিঙ্ষক, টনায়যাহ ইসলামিক সেন্টার, আল-কাছীম, সউদী আরন।
    ১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৮।
    ২. মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৯।

[^13]:    
    38. มুসলিম, মিশকাত হা/७৬৭৩।

[^14]:    
    2．কुषি 3 বनाয়न（णাকাঃ ইমাম প্রশিফ্মन একাডেমী，ইসলামিক ফोউホ̛শন বাংনাদেশ，২য় প্রকাশ：১৯৯৭ ইং），পৃঃ ১8১।

[^15]:    9．বিজ্ঞান না কোরআন，পৃ：১১১－১১२।
    b．ডাঃ অन্দকার আক্দুল মান্নান，কমপিটটার ও আল－কোরআান（ঢালা：
    凹াবিষার করত্তে আधুনিক বৈঙ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য বিপত 000 বছরের ধর়য়াজন হঢয়েছিল। অথচ আল－কোরজান টিাদ্শ বছর
    

[^16]:    * মুজ্টিটোপা সাংবাদিক, ১০/J/অাই, সায়েদাবাদ বিষ্বরোড, ঢাকা।

[^17]:    * প্রেেসর, অর্থনীতি বিজাগ, রাজনাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[^18]:    ＊কুড়ালিয়া（পকিম পাড়া），সিরাজগঅ।

[^19]:    ১．মুয়াজ ই সাম মানেক（णাকাঃ ইসলামিক ষাউণ্েশন বাংলাদেশ জ্হন ১৯৮৭），হা／২৬৯৫；আহমাদ，মিশকাত হা／৪৮－৩৯ ‘৭াদব’ অধ্যায়।

[^20]:    
    
    
    
    
    万िए जब নতুন সাथী’।
    
    
    

[^21]:    ৫．মাসিক ‘জাত－চাহনীক’ জंট্যোবর ১৯৯৮，পৃঃ ১হ।
    
    
    

[^22]:    ১০．দরাসে ক্রুজানিঃ ‘বাদ্য－বাজনাঃ বৃদ্রিবৃত্তির অপচয়’ মাসিক
    
    

[^23]:    

[^24]:    * ডি,এইচ,এম,এস; হোমিও র্রিসার্চ কর্নার, তাহেরপুর পৌরসভা, রাজশাझী।

[^25]:    ১．মুওয়াত্র্রা ইমাম মালেক，মিশকাত হা／১৮৬।

