## Contents

প্রকাশক:

## হাদীছ एাউণ্লন বাংनাजে

কাজनা, রাজশাইী।
কোন ও ফ্যাব্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ক্যানः (অনু:) ৭৬১৩৭b, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণণ : দি বেঙ্গ ধ্রেস, রাণীবাজ্জার, রাজশাহী, কোনঃ ৭৭৪৬১২।


প্রচ্ছদ পরিচিতি : বাদশাए আব্দুল্লাহ মর্জিদা, आম্মান, জর্ডান ।

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

## Monthly AT-TAHREEK

Cheif Editor: Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 \& Tk. $90 / 00$ for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph \& Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.


ধম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গকেষণা পত্রিকা


## ज1ज8

| bম বর্ষ: | रয় সংখ্যী |
| :---: | :---: |
| রামাযান -শাওয়াল | ১৪২৫ रि: |
| কার্তিক-আগহায়ণ | ১8১১ বাং |
| নভ্ডেষ্বর | र208 ইং |

সম্পাদক মগ্টলর সভাপতি
ড: মুহাম্মাদ আাসাদুজ্লাহ आাল-গালিব
সম্পাদক
মুহাম্যাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীद্রম্ল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আबুन কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল্न जালম


## যোগাযোগ:

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর ররাড),
পো: স্পুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও "াত-জাহরীক’ অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার বমাবাইন্০ঃ ○১৭১-৯88৯১১
কেন্ট্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনः ৭৬১৭8১
সম্পাদক মe্नीর সভাপতি
কোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইল: tahreek@librabd.net ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com ঢাকা:
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ b৯১৬৭৯২। 'আन्দোলন’ ও 'যুবসংঘ' जফিস ক্যানঃ ৯৫৬৮২৮৯।
হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।
হাদীছ ফাউতুশन বাংলাঢদ
কাজলা, রাজশাহী কর্তক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবীজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

## হ্যাম্স তুমি ইসলাম কবুল কর্র

## সम्পাদকীয়

























































## बनक

# আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? 

মুহাম্মাদ আসাদুল্নাহ আল-গালিব

## জাহলেহাদীছের পর্রিচয়ঃ

ফারসী সম্ষন্ধ পদে আহলেহাদীছ’ এবং আরবী সম্বন্ধ পদ্দ ‘आহলুল হাদীছ’-এর आভিধানিক অর্থঃ হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী’ । यिनि জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরান ও ছহীহ. হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্মাহ (ছাল্মাল্মা-হ জালাইহ ওয়া সাল্মাম) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন।

ছাহাবায়ে কেরাম হ'লেন জামা'আতে আহলেহাদীছের প্রথম সারির সম্মানিত দল, যাঁরা এ নামে অভিহিত হ"ঢেন। যেমন- (১) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃঃ १৪रিঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন,





'রাসূলুল্মাহ (ছাল্লাল্মা-হ आাनাইহে धয়া সাল্লাম)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্মাহ (ছালাল্মা-হ जালাইহে ওয়া সাब्बाম) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশশ্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী ‘আহলেহাদীছ’ ${ }^{2}$
(২) খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শাবী (২২-১০৪ रि̊) ছাহাবায়ে কেরামের জামা‘আতক্কে 'আহলুল হাদীছ’ বলত্তন। যেমন একদা তিনি বলেন,


‘এখন যেসব ঘটছে, তা आগে জানলে आমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ক্ৰ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে

[^0]'আহলूল হাদীছ' অর্ণাৎ ছাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন। ${ }^{2}$
(৩) ছাহাবায়ে কেরামের শিষ্যম丹नी তাবেঈন তাবে-তাবৌ্গন সকলে 'আহলেহাদীছ’ হিলেন। ইবনু নাদীম


 স্বীয় 'শারহ্ উছূলি ই'তিক্ধাদ ....' গন্ত্যে ছাহাবায়ে কেরাম
 বिडিন্ন প্রাत্তের आহলেशাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের নাম্মে বিরাট তালিকা দিয়েছেন। এত্ঘ্যতীত 'অাহলেহাদীছ-এর মর্যাদা’ শীর্ষক ‘শারফু আছহাবিল হাদীश' নামে ইমাম খষ্রীব বাগদাদীর একটি পৃথক বইও রয়েছে।



 (রহঃ) अধিকহারে রায় ও কিয়াসের আশ্রয় নিয়েছিলেন

 বরং শিষ্যদের অছিয়ত করে গিয়েছেন এই বলে শে,
 खাহ্যা মাযহাবী' जর্থাৎ যখখ ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আামার মাযহাব’।
(৫) একবার তিनि তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১৩--১6২ হিপ)-কে বলেন,



"তুমি আমার পক্ষ इ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্মাহ্র ক্সসম आমি জানি না নিজ সিছ্ধাম্ঠে जমি বেঠिক ना সठिक' $8^{8}$
(৬) आরেকবার তিনি তাকে তাঁর বক্তব্য লিষতে দেখে ধমক দিয়ে বলেন,


 ইলমমিয়াহ, তাবি) $3 / 00$ প\% 1
৩. ইবনু অধবৌীन, শামী হাশিয়া রাদ্দ্ল মুহতান (বৈরুতঃ দার্সে ফিক্র



 'সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শোন, তাই-ই निখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি; কাল যে রায় দেই, পরদিন তা প্রত্যাহার করি’।
চার ইমামের সকলেই তাঁদের তাক্বनীদ তথা দ্বীনী বিষয়ে অঙ্ধ অनুসরণ বর্জন করে ছহীহ হাদীছ অनूयाয়ী আমল করার জন্য সকলকে नির্দেশ দিত়ে গেছেন i - এ জন্য তাঁরা সবাই निঃসन्দ্দেহ ‘অহ্লেহাদীছ’ ছিলেন। কিন্তু জাঁদদর অনুসারী মুক্দা/্লিদগণ ইমামদের নির্দেশ উপেক্ষা করে পরবর্তীতৈ ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে গিয়ে স্ব স্ব মায়হাবী বিদ্বানদের রায় ও তাঁদের রচিত্ত ফিক্কহ ও ফৎওয়া সমূহের অন্ধ অনুসারী হয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে এক ইমামের নামে অসংখ্য আলেমের রায়পন্থী আহলুর রায়’ বনে গেছেন। এ জন্য অনুসারীগপ দায়ী হলেও ইমামগণ দায়ী নন। সেকারণ খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল ওয়াহ्হহাব শা"রানী (৮৯t-৯৭৩ Rিঃ) বলেন, 'نَالْإِمَامُ
 কিন্ঠু অনুসারীদের জন্য কোন ওয় নেই’।
ইমামদের ও্যর আছে এজন্য যে, ঢাঁরা যে অনেক হাদীছ জানত্নে না, সেকথা খোলাখ্লিভাবে স্বীকার করে भিয়েছেন ও পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পেলে তা অনুসরণের জন্য সবাইকে চাকীদ দিয়ে বলে গিয়েছেন। কিস্তু অনুসারীদের কোন ওयর নেই এ কারণে ভে, তারা ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেত তা গ্রহণ করেনি ও তার উপরে আমল করেনি। বরং তাদের মর্যে এই অক্ধ বিশ্ষাস দানা বেঁধে आছে যে, ছাদের অনুসরণীয় ইমাম বা পীর সবকিছ্ম জানেন। তাঁর ভুল হবার সষ্ভাবনা নেই। এমনকি তাঁর ভুল হ'তে পারর, এমনটি চিন্তা করাও বে-আদবী। সেকারণ ঢাঁরা যেকোন ভাবেই হৌক, ইমামের রায় বা মাयহাবী ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এমনকি এজন্য ছহীহ হাদীছকে রাদ দিতে হ"লেও কুছ পরওয়া নেই। অথচ ইমাম গাযযালী (8৫০-৫০৫ रिঃ) স্বীয় ‘কিতাবুল মানখূলে’
 'ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবের দুই-তৃতীয়াংশের বিরোধিতা করেছ্নে' ${ }^{\prime}$ এত প্রচলিত ফৎওয়া সমূহ ও বিণশষ করে হানাফী ফিক্কহে

[^1]বর্ণিত ক্দিয়াসী ফৎওয়া সমূহের সবটুকু অথবা অধিকাংশ ফৎওয়াই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নয় বলে শাহ অলিউল্মাহ দেহলভীসছ বহু বিদ্বান মন্তব্য করেছেন ৷ শু ফिক্কৃী বা ব্যবহারিক বিষয়েই নয় বরং উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইন সৃত্র সমূহেও উক্ত শিষ্যদ্বয় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন ${ }^{\circ \circ}$ অত্রব ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং অন্যান্য ইমামদের নামে যেসব মাযহাব বর্তমানে চালু আছে, ঢার অধিকাংশ পরবর্তী যুগে দলীয় आলেমদের সৃট্টি।
निরপেক্ষভাবে হাদীছ অनুসরণের কারণে ইমাম বুখারী ( $১>8-২ ৫ 4$ रिঃ), ইমাম মুসলিম (২০8-২৬১ হিঃ), ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩О৩ ફিঃ), ইমাম আदू দাউদ (২০২-২৭৫ रিঃ), ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭এ হিঃ), ইমাম ইবনু মাজাহ (২০৯-২৭৩ হিঃ), ইমাম आলী ইবনুল মাদীनী (১৬১-২৩8 হিঃ), ইমাম ইসহাক্ఢ ইবনে রাহ্রয়াইহ (১৬৬-২৩৮ ફিঃ), ইমাম আবুবকর ইবনু আবী শায়বা (নঃঃ২৩৫ হিঃ), ইমাম দারেমী (১t১-২৫৫ হিঃ), ইমাম আবু যুর’আ রাযী (ম! ২৬৪ হিঃ), ইমাম ইবনু খুযায়মা (২২৩-৩১১ ફিঃ), ইমাম দারাকুত্রনী (৩0(-৩৮৫ দিঃ), ইমাম হাকেম (৩২১-8০৫ रिঃ), ইমাম বায়হাক্কী (৩68-8৫6 रिঃ), ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (80৬-৫৬ হিঃ) প্রমুঋ হাদীছ শাস্শ্রের জগদ্বিখ্যাত ইমাম ও মুহাপ্দেছীনে কেরাম এ্যং তাঁদের শিষ্যবর্গ ও অনুসারীবৃন্দ সকলেই ‘আহলুল হাদীছ’ ছিলেন।

## আহ্রে সুন্নাত ওয়াম জামা‘আতः

 ও তাবেঈগণের জামা‘আততর অনুসারী ব্যক্তিকক ‘আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলা হয়। এক্ষণে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পেনের বিষ্ধখ্যাত মনীষী হিজরী পঞ্চম শতকেের ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু আহমাদ ইবনু হাय্ম আন্দালুসী (মৃঃ 8৫u). হিঃ) বলেন,


 মাল্মা মুদন সিক্কী, দিরাসাতুল লাবীব (নাহোরঃ ১২৮-8रিঃ) পৃঃ




 اللَّه عَلْيْهْ
‘आহনে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছ্,ি, চাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (থ) চাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ जাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্কৃীহদের মধ্যে याরা তাঁদের অনুসারী হয়েছ্নেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল "আম জনসাধারণ যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন’।১১

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, মুহাচ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্ীীহগণই কেবল আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা ‘আহলুল হাদীছ’ ছিলেন बा, बরং তাঁদের তর্রীক্বার অনুসারী "আম জনসাধার্রণ "আহলুল হাদীছ' নামে সকল যুগে কথিত হ’তেন বা আজও হढ़ে থাকেন। আল্মাহ বলেন,
 "আার সৃষ্টিন (মানুষের) মধ্যে একটি দল আছ্, যারা एক

 কৃত্ঞ বান্মার সংখ্যা কন্ম' (সাবা S৩)।
এর घ্বানা রুঝা যায় যে, প্রত্যেক নবীর উষচেত্ন মণ্যে
 यमिख फाরা সशথ्याয় কম হবেन। এমনकि কোন কোন নবীকে তার উশ্মढের মढ্যে একজন মাত্র ব্যক্তি সতা বলে
 নিজের উম্মত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্बাণী করে বল্লে,


 كَّاللبَ رُوَاهُ مُسْنْلِّ
('बा তাযা-লু ত্বা-ढয়েফাতুম মিন উম্মাতী যা-रিরীনা আলাল হাক্দকূ, লা ইয়াযুরুুহ্হম মান খাযালাহ্থম, হাতা ইয়া'তিয়া আমরুল্না-হ ওয়াহুম কাযা-লিকা')
অর্থঃ 'চিরদিন आমার উম্মতের ম<ষ্য এ্রকটি দল হক্রের্ত ঊপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন

[^2]ক্ষতি করতে পারবে না এমতাবস্থায় কিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে’ ${ }^{\text {गे }}$ Gর্থ্রাৎ निতান্ত অM্প সংখ্যক হ’নৈও ক্দিয়ামত পূর্বকাল পর্যন্ত হকপন্থী দলের অস্তিত্ৰ থাকবে এবং তাঁরাই হবেন সত্যিকার অर্থে বিজয়ী দল। উল্লেখ্য যে, হাদীছু বিজয়ী দল বলতে আখেরাতে বিজয়ী বুঝানো হয়েছে, দूनिয়াবী বিজয় নয়। নূহ, ইব্রাহীম, মूসা, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) কেউই দूনিয়াবী দিক দিয়ে বিজয়ী ছিলেন না। তथাপি ঢাঁরাই ছিলেন প্রকৃত বিজয়ী, इক্দপন্থী ও বিশ্ব মানবতার আদর্শ পুরুম।
এর্ষণে 'হক্ক’ কোথায় পাওয়া যাবে? এ প্রসজ্গে আল্মাহ পাক এররাদ করেন,

##  

 '(হে নবী!) आপনি বলে দিন 'হক্প' তোমাদের প্রভूর পক্ষ হতে আসে। অতঃপর যে চায় সেটা বিষ্ধাস ক্রুক, যে চায় जেটা अবিশ্ধাস কর্ক।। आমর্না সীমা অংঘनকার্রীদের্ন জন্য
উক্ত आয়াত্রে आলোকে আমর্না বিশ্বাস করি बে, মানूबের চিষ্তাপ্রসূত কোন ইযযম, মাযহাব, মত্যাদ বা তর্রীষা কখনই চূছ্ডান্ত সত্যের সঙ্ধান দিতে পার্রে না। এ সण্য পাওয়া যাবে
 आছू পবিত্র কুরजान 3 ছशीश হাদীছ সমूহের মধ্যে। এদিকে ইগ্থিত করেই ভারতখ্রু শাহ অলিউল্झাহ দেएলভী (রহः) বলেन,

‘‘কোন বস্ক্রুর চূफ़ান্ত ভাল ও মন্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের
 সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছ্रীহ হাদীছের অনুসারী
 उবিষ্যঅ্বাণী অনুयায়ী কেবল তারাই হবেন উম্মতের হক্বপন্থী
 ওয়া সাল্মাম) এরশাদ কর্রন,






 সিनসিলা ছাহীহাহ হা/२৭০-बর דাঁ্যা







 ‘বনু ইসরাউলদের (ইহদী-নাছারাদের) যেমন অবস্থা रয়েছিল, আমার উম্মতেরও ঠিক তেমন অবস্থা হবে। যেমন একः পায়ের জুত অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান इয় I...... বনু ইসরাঈলগণ ৭২ দুলে বিভক্ত হয়েছিন, आামার উশ্মত ৭৩ দলে বিত্ত হবে। এরের সব দলই জাহান্নামে যাবে একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্জেস
 সাল্লাম) বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উশ্রে आছি, তার উপরে যে দল থাকবে’। হাকেম-এর বর্ণনায় এলেছে যে, আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে যার
 ‘সেটি হ’ল জামা ‘আত’। ১৬ টক্ত জামা‘আত বলতে কি বুবায় এ সস্পর্কে আদ্মুল্মাহ ইবনে মাস"উদ (রাঃ) বলেন,
 অनूসারী দলই হ’ল জামা‘আত, यদিও ডूমি একাকী
 কোন্টি, সে সম্পক্কে বিগত ওলামায়ে ম্বীন ও সালাख্ক ছালেহীনের অভিমত আমরা শ্রবণ করু।
[চলবে]
s৫. সনদ হাসান, আলবাनী, ছহীহ তিরমিযী হা/2د২৯; ब., সিলসিলা


১৬. जারুদাউদ, মিশকাত হা/১৭২ ঈমান’ অধ্যায়, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে রiौंकড়़ ষরা’ অনুচ্ছেদ।
১৭. ইবনু আসাকির, তারীখু नियাশকৃ, সনদ ছহীহ, আनবানী মিশকাত হা/ऽ৭৩-এর blকা নং ब দ্রষ্য়।


## গীবত ও গীবতকারীর পর্রিণতি

আখতারুল আমান*
ইসলাম ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট্রকারী সমুদয় কর্ম হ"তে বিরতত থাকতে সকলকে তাকীদ দিয়েছে। সমাজে যেসব বিষয়ে ফাটল ধরাতে এবং ঐ্রে্যের সুরম্য প্রাসাদকে ভেঙে তছ্নছ করে দিতে সক্ষম এমন বিষয়খ্লির অন্যতম হ’ল পরনিন্দা বা ‘গীবত’। এর মাধ্যমেই শয়তান সমাজে ফাটল ধরিয়ে থাকে।
 ও সষ্মুचে পরনিন্দাকারীর জন্য দूर্ডোগ" (হমাযাহ ১)। কুরআন-হাদীছে এই আচরণ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হয়েছে। আলোচ্য নিবক্ধে গীবতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হ’ল।-

গীবए-এর সংজ্ঞাঃ ‘গীবত’ অর্থ বিনা প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ অপর্রে নিকটে উল্লেখ করা। ইবনুল আছীর বলেন, ‘গীবত হ্'ল- মানুষের এমন কিছ্র বিষয় তার অনূপ্পৃ্থিতিতে উল্লেথ করা, যা সে অপসন্দ করে, যদিও তা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে’। এসব সংজ্ঞা মূল্তঃ হাদীছ হ'ঢে নেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গীবতের পরিচয় দিয়ে বলেন, ‘গীবত হ্'ল তোমার ভাইয়ের এমন আচরণ বর্ণনা করা, यা সে খারাপ জানে’।’
গীবত করার পর্রিণামঃ গীবত কবীরা ঞুণাহর অন্তর্ভুক্ত। গীবতের পাপ সূদ অপেক্ষা বড়; বরং হাদীছে গীবতকে বড় সূদ বলা रয়েছে (ছহীহ আত-তারগীব)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর नিকটে আয়ৌ $\dagger$ (রাঃ) ছাা. ইয়াহ (রাঃ)-এর সমালোচনা করতে গিত্যে বলেন, হে আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য ছাফিইয়ার এরকম এরকম হৃওয়াই যথেষ্ট। এর দ্বারা তিনি ছাফিইয়ার বেঁটে সাইজ বুঝাতে চেয়েছিলেন। এতদশ্রবণে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ‘হে আয়েশা! ঢুমি এমন কथা বললে, যদি তা সাগরের পানির সঙ্গ মিশানো যেত তবে তার রঙকে তা বদলে দিত’ ৷?
১. गীবত জাহাল্মাম শাস্তি ভোগের্র কারণঃ রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেন, 'মির্রাজ কালে आমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অত্ক্রিম করলাম, যাদের নখখुলি পিতলের তৈরী, তারা তা দিয়ে তাদের মুখমণ্ণল ও বক্ষখুলিকে ছিড়ছিল। आমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা হে জিবরীল? তিনি বললেন, এরা তারাই, যারা মানুষের গোশত খেত এবং ঢাদের ইযযত-আবব্স বিনষ্ট করত'।

[^3]
## Contents

২. গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার্ন শামিলঃ আল্লাহ বলেन,

‘তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে, তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে? তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করে থাক’ (হজুরাত ১২)। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, গীবত করা মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করার শামিল।

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আরবরা সফরে বের হ’লে একে অপরের খেদমত করত। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে একজন খাদেম ছিল। (একবার সফর অবস্থায়) ঘুম থেকে তারা উভয়ে জাগ্গত হয়ে দেখেন যে, তাদের খাদেম তাদের জন্য খানা প্রস্থুত করেনি, তখন তাঁরা পরষ্পরকে বললেেন, দেখ এই ব্যক্তিটি বাড়ীর ঘুমের ন্যায় ঘুমাচ্ছে ( অর্থাৎ এমনভাবে ন্দ্রায় বিভোর যে, মনে হচ্ছে সে বাড়ীতেই রয়েছে, সফ্রে নয়)। অতঃপর তারা তাকে জাগিয়ে দিয়ে বলনেন, রাসৃল (ছাঃ)-এর কাছে যাও এবং বল আবুবকর ও ওমর আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং आপনার কাছে তরকারী চেত়ে পাঠিয়েছেন (নাস্তা খাওয়ার জন্য)। লোকটি রাসূনুল্মাহ (ছাঃ)-এর নিকটট গেলে তিনি বললেন, তারাতো তরকারী খেয়েছে।.তখন তারা বিস্মিত হ’লেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটট এসে বললেন, হে আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার নিকটে লোক পাঠালাম তরকারী তলব করে, অথচ আপনি বরেছেন, আমরা তরকারী খেয়েছি? তখন নবী করীম (ছঃঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের (খাদেমের) গোশত খেয়েছ। কসম ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্যই আমি ঐ থাদেমটির গোশত তোমাদের সামনের দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। তারা বললেন, (হে আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ)!) आপনি आমাদের জন্য ক্মা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, বরং সেই তোমাদের জন্য ক্ষমা তলব করুক (যিয়া মাক্ধদেসী, আল-আহাদীছ্ম মুখ্রারাহ)। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। ${ }^{8}$





‘আব্দুল্মাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, (একদা) আমরা

[^4]নবী কंরীম (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি উঠঠ চলে গেল। তার প্রস্থানের পর একজন তার সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার দাঁত খিলাল কর + লোকটি বলল, কি কারণে দাঁত খিলাল করব? আমিতো কোন গোশত ভক্ষণ করিনি। তখন তিনি বললেন, 'নিশচয়ই তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করেছ’ অর্থাৎ ‘গীবত’ করেছ। ${ }^{\circledR}$
গীবত কবরে শাস্তি ভোগের অন্যচম কারণঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু’টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হ হাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ‘এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে তাদেরকে তেমন বড় কোন অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না (যা পালন করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল)। এদের একজনকে শাশ্তি দেওয়া হচ্ছে, চूগলখোরী করার কারণে এবং অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া रচ্ছে পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার কারণে’। অপর হাদীছে চুগোলখোরীর পরিবর্ত্ত গীবত করার কথ্থা উল্মেখ রয়েছে। ${ }^{9}$

## গীবতেন্ন প্রতি উদুদ্ধকার্রী বিষয় সমূহঃ

 গীবত করে থাকে। অথচ রাগ দমন করা একটি মহৎ শુণ। আল্লাহ বলেন,

'যারা সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে থাকে, ক্রোধকে সংবরণ করে থাকে এবং মানুষের অপরাধকক মার্জনা করে থাকে, আল্মাহ এই জাতীয় সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন’ (আলে ইমরান ১৩৪)।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাগ দমন করে নিবে অথচ সে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম, আল্লাহ তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সম্মুখে ডেকে 'হুর'দের ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিবেন । সে যত সংং্য্য ‘হুর’ চাইবে আল্মাহ তাকে তাদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিবেন’। ${ }^{6}$
नিজ্জেক বড় মনে করা এবং অপরকে খাটটা করাঃ এই অসৎ উफ্দেশ্যে মানুষ একে অপরের গীবত করে থাকে। অথচ রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কোন ব্যক্তির অমগলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে' (মুসলিম)।
৫. ঢ্বাবারাণী, ইবনু আবী শায়বা, হাদীছ ছহীহ দ্রঃ গায়াত্ল মারাय হা/826।
৬. বুখারী, মুস্সলিম, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৭।
4. আহমাদ প্রভুত্ত, एহীহ আত-তারগীব হা/১৬০ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।
b. সুনান চতুষ্ঠয়, মুসনাঢদ আহমাদ, ঢ্বাবারাণী ছাগীর প্রজৃতির বরাতে হহীল্ল্ জামে হা/৬৫२२।

## Contents

 ঠাটা－মশকরা করতত গিয়ে বিনা প্রয়োজনে অন্नক সময় মানুষ পরনিন্দায় জড়িয়ে•পড়ে। অनেকে এই সমালোচনা দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহেরও ব্যবস্থা করে থাকে। নবী করীম（ছাঃ）এই ধরনের লোকদের উদ্লেশ্যে বলেন，
 －
＇দুর্ভোপ ঐ ব্যক্তির জন্য，যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। দুর্ভ্ভো তার，দুর্ভ্ভোগ ত়ার’।
 দিত়ে চলা এবং ঢাদদর কथার প্রতিবাদ না করে বাश্যিকভাবে তা সমর্থন করা। কারণ প্রতিবাদ করলে তাকে তারা ভারী মনে করবে ও খারাপ ভাববে।
এই প্রকৃতির লোকদের নবী（ছাঃ）－এর নিম্নের বাণী স্মরণ রাখা উচিত，



＇যে ব্যক্তি মানুষকে নাখোশ রেরে আল্লাহ্র সন্ধুষ্টি অন্লেষণ করে，আল্মাহ তা＇আলাই তার জন্য যথেষ্ট হর্যে যাবেন মানুखো সাহায্য হ＂তে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্মাহকে অসন্তুষ্ট করে，आল্মাহ ঢাকে মানুমের নিকট সোপর্দ করে দিবেন＇১০
रিংসা－বিছ্েেঃ হিংসা－বিদ্বেষ্যের তাড়নায় অনেকে অপর্নের
 निযিদ্ধ। নবী করীম（ছঃ）বলেন，‘চোমরা একে অপরেরু সাথে হিংসা－বিদ্বেষ কর না＇（হৃথ্রী）। নবী করীম（ছ৷） आরো বলেন，

 حَالِقَّ الدُّيْنِ－
‘তোমাদের মর্যে প্রবেশ করেছে জোমাদের পূর্ববর্তী জাতির রোগ তथা रিংসা－বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এ ঘৃণাবোধ হ’ল মুध্টনকারী বিষয়। এটা চूল মুন্ডনকারী নয়；বরং দিনকে মুध্তনनকারী＇।

[^5]বেশী বেশী অবসর্রে थাকা ब্রবং ক্লাচ্তি অনুভ্ব করাঃ এ ধরণের মানুষই অধিকহার্রে গীবড করে থাকে। কারণ তার ক্কান কাজ थাক্ না। সময় কাটানোর মাধ্যম হিসাবে সে ঐ नোংরা পথকে বেছে নেয়। এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের উচিত অবসর সময়কে আল্মাহ্র আনুগত্যে，ইবাদত্ত，ইলম অন্ৰেষণে এবং দুনিয়া ও অরখরাতের উপকারে আসে এমন কাজে ব্যয় করা। তবেই তারা অন্যের সমালোচনা করার সময় পাবব না। রাসূলুল্ধাহ（ছাঃ）বলেন，
 － ＇দొ＂িि নে＇মত এমন রয়েছছ，যার ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোকাপ্পন্ত রয়েছে। সুস্থত ও অবসর’। ${ }^{22}$ এজন্যই তিনি অना একটি হাদীছে বলেন，



 बৌবনকালকে বার্ধक্য आসার পূর্বে，সুস্থणাক অসুস্থতর পূর্ব্বে，সण্ছলতাক্ অসচ্ছলতার পুর্বে，অবসরকেে ব্যুতার পূর্বে，জীবনকে মরণণর পূর্ব্রে । ১৩
 দেওয়াঃ এ কারণণও অनেকে গীবতে জড়িয়ে পড়ে। রাসূनুল্দাহ（ছাঃ）বলেন，

 এবং আघ্ম凶্রশংসা’ ${ }^{38}$
পর্बিবেশিত সংবাদ পর্রীषা－निद्बीका ना করাঃ অनেক সময় দেখা যায়，একটা সৎবাদ্দের উপর ভিত্তি করে অনেকে अनেক কিছू বলাবলি করে। অথচ পর্রীক্ষা－নির্রীক্শায় সংবাদটি সম্পুর্ণ ভুয়া প্রমাণিত হয়। এ প্রসন্গে একটি जজরের কथा উল্লেখ করা যায়，ছাহাবী হা‘্াবা নাকি খুব निঃঃ্ব ছিলেন। ঢাই নবী কর্রীম（ছাঃ）－এর সাথ্থে ছালাত आদায় শেষ হ＇লেই লে লৌড়ে বাড়ি চলে মেঢে। নবী করীম（ছাঃ）তাকে জিজ্sেস কর্নলেন，এমনणি কর কেন？ উত্তরে সে বলল，आমাদের একটি মাত্র কাপড় आছে। তাই आমি घখन ছালাত आদায় করচে आসি，তখन আমার त्र्রী

[^6]
## Contents

উলж হয়़ घরে অপেক্ষায় থাকে। आমি গিয়ে তাকে আমার পরুন্র কাপড় यুলে দিলে লে जা পরিধান করে ছালাত জাদায় করে। এজনjই आयি ছালাত শেব্ দ্রুত বাড়ী চলে यiই। অতঃপর সে রাসূলুল্লা（ছাঃ）－এর নিকট তার সচ্ছুতার দরূখাד্ত করুলে নবী কয়ীম＇（ছাঃ）তার ধন－সי্পদ বৃদ্ধির জন্য দোআ করেন। ফলে অল্প দিনেই লে বিত্তালী হ＜़ে याয়। গুু－বকরীর পালে जার বাড়ী－ঘর ভরে যায়।
 যোহর ও আছর জামাআতত আদায় করত্ত লাগলেন। গরু－ছাগল বেড়ে গেলে যোহর－আছরেও আসা ত্যাগ করন। ুধু জুমআয় শরীক ₹’ত। সশ্পদ आরো বেড়ে যাওয়ায় জুম আও পরিত্যাগ করল। নবী করীম（ছং）এক সময় তার কাছ় যাকাত আদায় করতে লোক পাঠালে সে याকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। एुলে নবী করীম（ছাঃ） তার জন্য জাফ্সোস করেন এবং তান সশ্পর্কে আয়াত नायिল इয়। পরবর্তীত সে নিজ্জে নবী করীী（ছাঃ）－এর काছू याকাত্রে সশ্পদ নিয়ে आসলে তিনি তা প্রত্যাখ্যাन করেন। নবী করীম（ছঃ）মৃত্যুবরণ করার পর আবুবকর （রাঃ）－এর যামানায় সে যাকাত নিয়ে তার দরবারে উপ্থিত্তি ₹＇नि তিনিও তার यাকাত নিতে অস্বীকৃতি জানান। आবুবকর（রাঃ）－এর পর ওমর（রাঃ）－এর যামানায় সে याকাত জমা দিতে আসলে，ওমর（রাঃ）ও একইভাবে যাকাত গ্রহণ কন্তে অস্বীকৃতি জানান । उছ্মান（রাঃ）－এর याমাनाত यাকাত निয়ে গেলে ওছমান（রাঃ）ও তাই ক্রেন এবং ওছমানের যামানাতেই তার মৃত্যু হয় । ${ }^{\text {® }}$ घট ঘাটি ছरীश নয়। ১৬ ঊক্ত घটনার কোন ছহীई ভিত্তি নেই। অথচ এই বাनাওয়াঢ কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই জनীলুল बৃদর ছাহাবী ছালাবাহ（রাঃ）－এর গীবত করা হয়েছে।
এরকমই আরেকটি ঘটনাঃ দাউদ（আঃ）নাকি आওরিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে জিহাদে র্রেরণ করেছিলেন এজন্য
 তার श্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবেন এবং বান্তবে নাকি তাই করেছিলেন। অর্থ্ৰৎ তাকে একাধিকবার যুক্ধে পাঠান，যাতে সে নিহত হয় এবং শেষবার যুক্ধে নিহত হ＇লে তিনি তার সूন্দরী श্রীরক বিয়ে করেছিলেন। এ घটনাটিও একটি বাनाওয়াট घটना।
বিদ্বেষী মহন দাউদ（জাঃ）－কে খাটো করে দেখানোর জন্যই উক্ত घটনা রচচনা করেজে। অথচ উক্ত ঘটनা মনুযের মুথে মুথ্রে প্রচলিত। পরিবেশিত তথ্য যাচাই না করার কারণণ नবীদের নাম্য গীবত করা হয়ে यচ্চে।
आামের দেশে আরেকটি গীবত বহুল প্রচলিত শে， ছাহাবায়ে কেরাম বগলে পুতুল ররখে ছালাত আদায়
 ইয়াদায়েন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেন পুতুল豸লি সব
s৫．আन－কুযজানের গক্প Єनि সামান্য তারতম্যে，পৃঃ 8৬－৫১।


बরে পড়ে য়ায। একथাটি সশ্পূর্ণ মিথ্যা ও রানাওয়াট। जथচ এই ভিত্তিহীন কথাটি आলেম－জাহেল সকলের মুশ্থ সমানভবে শোনা যায়। यদি তাই হয়，তবে কেন নবী করীম（ছছঃ）স্বয়ং निজে রাফ＂উল ইয়াদায়েন করেছিলেল， यার জাজ্বল্য প্রমাণ বুখারী 3 মুসলিম শরীফ্ফে একাধিক হাদীছে রয়েছে？তবে কি নবীও বभলে পুতুল নিয়ে ছালাতে
 জাহল এই জघন্য মন্তব্যাটি করেছিনং ছাহাবীদের শানে এই ४রনের बেআাদবী，जাদের নামে এ ধরনের গীবছ সত্যিকার অর্থ্রি অত্যत দুঃখজনক। আল্মাহ आমাদ্দরকে $এ$ ধরন্নর বদ আক্ষীদা হ＇তে তওবা করার তাওফীক্ দিন। ‘খেলাखত ও মুলক’ কিতাবে বর্ণিত ওছমান ও মু＇আবিয়া এবং আমর ইবনুল আছ（রাঃ）প্রমুখের বিরুদ্ধে ইতিহাসের बরাতত आনিত অडিযোগঅলির কোন সঠিক ভিত্তি নেই। অथচ এই বইয়ে পরিবেবেশিত ভিত্তিহীন কথাษলিকে কেন্দ্র করে বিশেষ একটি মহন ছাহাবীদের অহেতুক সমালোচনায়
〒তিহাসিক কিতাব，যাদ্রর লেখকগণ ষ্বয়ং নিজেরাই ঐ্র ঐতিহাসিক বর্ণনাখলির সত্যাসত্যের দায়－দায়িष্ ब্রহণ করেননি। কাজেই ইত্হিসের এসব মিথ্যা ও বানাওয়াট বর্ণना দ্রারা প্রভাবিত হয়ে ছাহাবীদের সমাनোbনায় লিষ্ত
 পুষ্টিসাধন বৈ আর কিছুই নয়।

## গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকার্রী পাপের্র দিক থেকে সমানः

রাসূলূল্মাহ（ছাঃ）বলেন，

‘তোমাদের কেউ যদি কোন মুনকার তथा গর্হিত কাজ দেখে，তাহ＇লে সে যেন তা প্রতিহত করে হাত দিয়ে，যদি ना পারে তবে যবান দিয়ে，यमि তাও না পার্র তবে অন্তর দিয়ে যেন ঘৃণা কর্রে। आর এটা হ＇न সবচেয়ে দूर्यन
 কাজ，সেরেছু তারও প্রতিনাদ করা আবশ্যক। यमि কেউ শক্তি থাকত্ও প্রতিবাদ না কর্রে，তবে লেও গীবতকান্রী বনে গণ্য হবে।
आবুবকর ও अघর（রাঃ）এই দু’জनের একজন মাब্র এ উক্তিই করেছিলেন বে，দেখ এ ব্যক্তিটি তোমাদের বাড়ীতে घूহের সাথ্ সাদৃশ্য করন্থ অর্থাৎ সে এতো ঘूচে অচেতন凶ে，মনে হচ্ছে থ্যেন সে সফর্রে নেই বরং বাড়ীতেই রয়েছে।
 रा／प2 801

## Contents

অথচ নবী করীম (ছাঃ) তাদের উভয়কেই গীবতকারী গণ্য করেছেন। এজন্যই ওমর ইবনু আদ্দুল আयীय গীবতকারীর সম্পর্কে তদন্ত করতেন। একদা কোন এক ব্যক্তি তার সামনে অপর একজন সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করনে তিনি তাকে বললেন, यদি তুমি চাও আমরা তোমার এ বিষয়ে দৃষ्टि দিব। यদি তুমি মিথ্যুক হও, তবে এই আয়াতের

'यদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, ত্বে তা নিরীক্ষা কর’ (হজুরাত ৬)। আর यদি তুমি সত্যবাদী इও তবুও তুমি এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবে,
 বেড়ায় এবং একজনের কथা অন্যজনের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়’ (ক্ষালাম ১১)। আর যদি চাও আমরা তোমাকে ক্য়া করে দিব। তখन সে লোকটি বলল, ক্ষ্যা করুন হে জামীরুল মুমেনিন! आর কখनো এর পুনরাবৃত্তি করব ना ${ }^{\text {bt }}$

## মুসলিম ব্যক্তির মান-সম্মান রক্ষা করার ফযীলতঃ

মুসলিম ব্যক্তির মর্যাদা সবকিছুর শীর্ষে। একদা ইবনু ওমর (রাঃ) কা‘বাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'হে কা‘বা! ছুমি কতইনা মহান, তোমার সম্মান কতইনা মহান, কিস্তু তোমার চেয়েও মুমিন ব্যক্তি বেশী মর্যাদাসশ্পন্ন’। ग৯ नবী করীম (ছাঃ) বলেন,
 ‘শে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইয়যত-আর্রু রক্ষা করবে এটা তার জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী আড় স্বক্রপ হয়ে যাবে’ ।००
অन্য হাদীएে এসেছে,


आসমা বিনতে ইয়াयীদ (রাঃ) বनেন, नবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইঢ়়র অনুপস্থিত্তিতে তার ইয়্যতের পক্ষ থেকে প্রতিহত করবে, আল্মাহ্রর পবিত্র দায়িত্দ হয়ে যাবে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা'।२’

[^7]
# ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পানি 

## ইসাহूদ্দীन बिन জাদून বাशীর*

(শেষ কিন্তি)

## মिरो भानि পানঃ

 জিজ্ঞেস করল, হে আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। তখন आমাদের সার্থে অक্প্প মিঠা পানি থাকে এ অবস্থায় সমুদ্রের লোনা পানি দ্বারা কি ওযু করতে পারি? রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) বললেন, মিঠা পানি পান করবে এবং লোনা পানি দ্বারা ওযূ করবে। 0 आয়েশা (রাঃ) বলেন, ঠালা মিষ্টি পানি রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল। বুঝা যায়। এ পানিতে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাস্থ্যসসম্মত উপাদান आছে। পক্ষান্তরে অধিক মাত্রায় লবণাক্ত পানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্রিকর।
মিঠা পানির উৎস সম্বক্ধে গবেষণা করে জনৈক উদ্টিদ বিজ্ঞানী রিপোর্ট পেশ করেছেন যে, যেখানে খেজুর গাছ ঘনघন ও বেশী পরিমাণ দেখা যায় সেখানকার পানি অধিক মिঠा।
মহান আল্মাহ তাঁর কালামে বলেন, 'তোমরা যে পানি পান কর সে পানি সম্পর্কে ড্রে লেখেছ কি? তোমরা মেঘ থেকে নামিয়ে आন, না আমি বর্ষণ করি? आমি ইচ্হা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি। তাহ'ঢে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না’ (ওয়াক্ষিয়া ৬৮-৭০)। এখানে কট্যেকি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলা অশেষ কর্সণায় মানুষকে পানি দান কর্রেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে তা লোনা করে দিতে পারেন। কিত্তু তিনি তা না করে বান্দাদের উপযোগী করে মিঠা পানি বর্ষণ করেন এবং বিভ্ন্ন উপায়ে তাদেরকে মিঠা পানির যোগান দেন। যা পান করে তারা পরিত্ণ্ত হয়। বৃষ্টির পানি সর্বাধিক বিফদ্ধ। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বর্ষণ করেন
 সর্বোৎকৃষ্ট। পরবর্তীতে পৃথিবীর পরিরেশ বা মাটিন্ন
 বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার। নদ-নদী, খাল-বিল বা

丁ाবি), \%oas।
09. তিরমিযী, গৃইীত, আলবানী- মিশকাত, হা/৪২৮২।
৩2. ডা: মুহাঞ্মদ जারেক মাহমুদ, অनুবাদ হাফফय মাওলানা মুহামদ হাবীবুর রহমান, সুন্নাত রাসূল (ছা:) ওা乡ুনিক বিজ্ঞান (जাকা:

vo. বিজ্ঞানেंর আলোরক কোরজান-সুন্নাহ, পৃ: 80 ।

সমুদ্র হ'তে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানি যখন জলীয় বাষ্প হয়ে উপরে উঠঠ যায়, তখन পানি ময়লা-আবর্জনা মুক্ত হত্যে যায়। এই জলীয় বাष्প घनীভূত হয়ে ब্যেঘ তৈরী হয়। পরে মেঘ হ’তে যখন বৃষ্টি হয়, তখন বিশুদ্ধ পানি ভৃপৃষ্ঠে পতিত হয়। আজ থেকে প্রায় 'সসাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই आল-কুরআন বিশ্ববাসীকে বৃষ্টির পানির বিষ্ধেতার ব্যাপারে অবহিত করেছে। ${ }^{\text {•8 }}$
বন্যা বা জলোচ্মাস হ'লে সমুদ্রের লোনা পানি, মিঠা পানির পুকুর, নদী বা জলাশয়ে ঢুকে পড়ে। পানি. পর্যাপ্ত বর্ষিত ₹’লে এবং বাপ্পীভবন কহে গেলে পৃথিবী পৃষ্ঠের পানি বেড়ে যাবে। ফলে সমুদ্র পৃष্ঠের পানির উচ্চতা বর্ধিত হয়ে जा ছড়িঁ়ে পড়ূবে পৃথিবীর নুকে। পৃথिবীর স্মুদয় পানি তখন रয়্যে পড়বে লবণাক্ত। মহান রাব্বুল্ল আলামীন তা যে করছেন না এটা মানুযের জন্য বড় .মেহেরবানী। এজন্য মানুষের অবশ্যই কৃত্জতা প্রকাশ করা উচিৎ। আল্লাহ ক্ষমাশীল।

## পানি দ্বারা চিকিৎসাঃ

কিছু কিছু রোগ আছে যেগুনি পানির দ্বারা চিকিৎসা করে বেশ উপকৃত হुওয়া যায়। যেমন- জ্রূ, শরীরে अতিরিক্ত জ্বর হ'নে মাথায় পানি ঢেলে এবং ভিজা কাপড় দিয়ে শরীর মুহলে তড়িৎ রোগী উপকার পায়। যা আধুনিক চিকিৎসা বिজ্ঞানেও স্বীকৃত। বহू পূর্বে চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্তমান आधুনিক bিকিৎসা বিজ্ঞানের মত উন্নত ছিল না। সে সময় পাनি ব্যবহার জ্বরের বিশেষ ঔষধ হিসাবে ব্যবરৃত হ’ত। যেমন হাদীছছ লক্ষীীয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হ’তে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ড কর’।৬
বিজ্ঞানের মতে সকল প্রকার তাপের উৎস হ’ল সূর্य । জান্নাত ও জাহান্নাম যেহেত্ত বিজ্ঞানের গবেষণা বহিভ্ভূত জিনিস, সেহেতু এ সম্পকে বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের বিরোচের কোন প্রশ্নই উঠে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জূরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ হ'তে হয়ে থাকে। কারণ জাগতিক সকল ঢাপের উৎস জাহান্নাম। সেখান ₹'তেই আল্মাহ্র কুদরতে জগতের সব রকম গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জৃর বেড়ে গেলে মাথ্যায় পানি ঢেলে কিংবা আইস ব্যাগ লাগিয়ে তাপ নিবারণ করা একটি ডাক্তারী বিধান। এমনকি অতি মাত্রায় তাপ বেড়ে গেলে রোগীর সারা শরীী বরফ দিয়া ঠাধ্গ করা হয়। অবশ্য রোগ ও রোগীভ়েদে চিকিৎসকের পরামশ্শ তা করতে হয়। সুতরাং একথা মানতে হবে যে, মহানবী (ছাঃ)-এর বাণী आধুনিক কালের চিকিৎসা শান্ত্রেও বিধি সম্মত।

[^8]রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাত্রিতে ছালাত আদায় করছিলেন এমচাবস্থায় একটি বিচ্ছু তাঁর হাতে কামড় দেয়। তখন তিনি ছালাত শেষ করে বিচ্ছুটিকে জুতা দ্বারা মেরে ফেললেন। অতঃপর লবণ ও পানিি চাইলেন এবং একটি পাত্রে মিশালেন, অতঃপর অঙ্গুলির দংশিত স্থানে ঢালডে এবং মুছতে লাগলেন।৩ উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ে বুঝা যায় পানিও বহু রোগের প্রতিষেধক। এ ধরনের আরও বহু প্রমাণ রয়েছে।

## পানি পানের কতিপয় শিষ্টাচারঃ

পানি পান্নর কতিপয় আদব রয়েছে। সে নিয়ম-নীতি মোতাবেক পানি পান করলে একদিকে যেমন রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত পালিত रবে, অপরদিকে তেমনি স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারীও হবে, যা আধুনিক বিজ্ঞানেও স্বীকৃত।
3. ডান হাতে পানঃ আল্লাহ তাআলা মানুষকে দু’টি হাত দিয়েছেন। ভালো কাজ্েের জন্য মানুষ ডান হাত ব্যবহার করবে এবং খারাপ কাজ অর্থাং ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করবে। যা রাসূলুল্দাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করে তাঁর অনুসারীদের দেখিয়ে গেছেন नির্দেশও দিয়েছেন। রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, তখন্র সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে সে যেন ডান হাতে পান করে" ৩ঃ
অপরপক্ষে রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) বাম হাতে থেতে ও পান করতে নিষেধ করেছেন । তিনি বলেন, 'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং সেই হাতে (বাম হাতে) না পান করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে' ${ }^{80}$ ডান ও বাম হাতের তালু থেকে কিছ্র অদৃশ্য আলোক রশ্মি (Invisible Räys) বিচ্ছুরিত হয় । তবে ডান হাতের রশ্মি পজ্জিটিভ বা ইতিবাচক এবং বাম হাতের রশ্মিঋিলি নেগেটিভ বা নেতিবাচক। ডান হাত্রের রশ্মিখলিতে রয়েছে শেফা বা রোগমুক্তি আর বাম হাতের রশ্মিখিলিতে রয়েছে রোগ-ব্যাধি। সুতরাং ডান হাতে খানা খাওয়া দেহের রোগ প্রত্রেরোধ ক্ষুতাকে বৃদ্ধি করন। পক্ষান্তরে বাম হাতে খানা খাওয়া দেহে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি জন্মানোর কারণ ${ }^{8>}$
২. দাঁড়িয়ে পানের বিধানঃ পানি বসে বসে পান করতে रবে। রাসুলুল্মাহ (ছাঃ) দাঁড়িিয়ে পান করতে নিষেষ করেছ্নেন। 8 ব বস অবস্থায় পানি পান করলে দেহের সর্বত্র চাহিদামত পৌছে যায় । পক্ষান্তরে দधায়মান অবস্থায় পানি পান করলে পাকস্থলীী ও যকৃতে এমন মারাছ্ঘক রোগ জন্ম নেয়, যা নিরাময় করা অনেক সময় অসब্ব रढয়ে পড়ে়। जদ্র্রপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাनি পান করলে পায়ে ফোলা রোগ হওয়ার ভয় থাকে। সুতরাং পা ফুনে গেলে শরীরের সমন্ত অभ-প্রত্যञ্গ তা ছড়িরে়ে যেতে পারে। অনুর্প माँড়ানো

[^9]অবস্থায় পানি পানে ইসতেসকা নামক পানি রোগও হ’তে পারে $1^{8 ৩}$ তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পানি পান করার প্রমাণেও রাসূল (ছাঃ)-बর বাণী বিদ্যমান। যেমনরাসূন্লুল্নাহ (ছাঃ) यमযমের পাनি দাঁড়িढয়ে পান কর্রেছিলেন 18 आলী (রাঃ) उযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন এ্রী এটাই সুন্নাত বলেছিলেন। ${ }^{8 ৫}$
৩. তিन निঃশ্বাসে পানি পানঃ তিন শ্বাসে পানি পান বিশেষ ফলদায়ক। आনাস (রাঃ) বनেन, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি পান করতে তিন বার নিঃশ্ধাস নিতেন। (অর্थাৎ একবার এক টানে সবটুকু পানি পান করত্তে না)। অবশ্য মুসলিমের রেওয়ায়াতে বর্ধিত আঢে এভাবে পান করা ত্তিদায়ক, স্বাস্ছ্যের জন্য নিরাপদ ও লঘুপাক্ 8 U তিन নিঃশ্বাসে পানি পান করা খুবই ভাল, যা আধুনিক বিজ্ঞানও ग্তীকার করে। তিন শ্বাসে পানি পান না করলে নিম্নে বর্ণিত রোগ-ব্যাধি জন্ম নিতে পারে।
(ক) পানি পানে বিঘ্ন অর্থাৎ শ্বাসনালীতে পানি ঢোকার পরিমাণ অধিক হু’লে মাথার খুলির ভিতর চাপ পড়ে। কারণ পানির শিরাসমূহ মাথার পর্দার্র সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আবার মাথার ডিতর ফ্লয়েড আছে, যার সম্পর্ক থাকে পানির সাথে। যमि षूषে বা ধীরে ধীরে পানি পান করা হয় ত্রবে বিপদ ও ক্ষতিকর প্রভাব ক্থনও মাথার উপর পড়ে না।
(খ) শ্বাসনালীতে পানি पুকে শ্বাস-প্রশ্ধাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে যেতে পারে।
(গ) পাকস্থলীতে অতিরিক্ত পানি জমা হ’লে বিভিন্ন প্রকার রোগ इয়। यথা- পানি যখन ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে তখন উপর থ্থে চাপ পড়লে হার্ট ও লান্সের ক্ষতি হয়। ডান দিক থেকে চাপ হ’লে যককত এবং বাম দিক থেকে চাপ পড়লে নাড়ীঁ̌̌ঁড়ি উল্টেপান্টে যায়। এভাবে নানাবিধ ক্ষতি হ'তে পারে। 8 亿
8. পানপাज্রে শ্বাস ত্যাগ করাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছू পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস কেলতে এবং তার মধ্যে
 বলেন, রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) পানীয় বস্তুতে (পান করার সময়) ফুঁ দিত্ত नিষেষ করেছেন। তখन জনৈক ব্যক্তি বললেন, यদি আমি পানির মধ্যে থড়-কুটা দেখতে পাই (তখন কি করব)? (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তা ফেলে দিবে। তিনি আবার বলল্লেন, এক নিঃশ্বাসে পান ক়রলে আমার তৃপ্তি হয় ना। नবी করীম (ছাঃ) বললেनে, এমতাবস্থায় পেয়ালাটি মুখ হ’তে পৃথক করে নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। অর্থাৎ পাত্রে নিঃশ্ব্যাস ত্যাগ কর না’ ${ }^{8 ৯}$

88. इूসनिय, মিশকাত, পৃঃ ৩90।
8৫. पूथারী, মিশকাত, প্, ৩90।
84. दुभाরী $~$ মुসলিম, মিশকাত, প: 0901




শেষ কथाঃ সর্বোপরি ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থী। ইসলামে সূক্ম এমন কোন বিষয় নেই, যে বিষয়ে ইসলামে আলোচনা নেই। एয় সরাসরি সে বিষয়ে আঢলাচনা কররছে, নতুবা সে বিষ্য়ে ইঙ্গিত দিয়েছে। তাইতো কুরআন এক মহান বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এতে বিন্দুমাত্র সन্দেহের অবকাশ নেই। অপরপক্ষে বিজ্ঞান স্বয়ংসস্পূর্ণ নয়। যুগ্গ যুগেই পরিবর্তনশীল। তাই মনে পড়ে সেই বিলাসী বৈজ্ঞানিককে যিনি তার অভ্জিজ্ঞতার আলোকে বল্লেছে, 'We have seen that the new self consciousness of sciency has resulted in the recoognition that its elaims were greatly exaggerated',
অর্থাৎ ‘বিজ্ঞান এতদিন ধরে যে দাবি করে আসছে তার अধিকাংশই অতিরঞ্জিত। বিজ্ঞানের নব জাগ্রত আ丬্মচেতনা এ সত্য এখন পরিষ্ষারভাবে ঊপনद্ধি করতে পেরেছে’। ৫০ একটু গভীরভাবে মনোয়োগ সহকারে চক্ষুযুগল মহাা্থন্থ্ আল-কুরআনের দিকে ফেরানে একথা পূর্ণিমা শশীর মত স্পষ্ট হর়্ে যায় যে, কুরআন বিজ্ঞানী তথ্যাবলীতত পরিপূর্ণ। आল-কুরানকে নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ যতই গবেষণা করবেন आধুনিক বিজ্ঞান ততই উন্নত ও সভ্যতার উচ্চ শিখরে উন্নীত হবে।
একট ভেবে দেখা উচিৎ যে, বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অথচ হাযার হাযার বছর পূর্বের কুরআন এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে গেছে, যা বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করেও সে তথ্যের বিব্রুদ্ধে কলম ধরার সাহস পায়নি। অनেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের তথ্য ভুল বলে প্রমাপিত হয় এবং ইসলামের মহা বাণীর ত্থ্য অভ্রান্ত সত্য বলে পরিগৃহীত হয়। তারপরও কেন এত বড়াই? কেন আমরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিত়ে ব্যর্থ হুচ্ছি? আঁখিদ্বয় মুছে চিন্তার গহীন অরণ্যের অন্ধ কৃপে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটু গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে ভেবে দেখ্খুন। আপনার হুদয় নীরবে আল্লাহ্র অসীম কুদরতের প্রশংসা না করে স্থির থাকতে পারবে না।

মহা বৈজ্ঞানিক তুমি আল্মাহ সৃষ্টি করেছ মোরে লক্ষ সালাম জানাই তাই आমি বারে বারোর আলোবাতাস, পানি দিয়ে জীবের প্রাণ বাঁচে পাহাড়-পর্বত দিয়েছ বলেই ধরার সমতা আছে॥ আমরা বিজ্ঞানী পারি ভ্বু ভাশ্গা-গড়ার কাজ তোমার সৃষ্টি দেখলে পোরা পাইপো বড় লাজu সৃষ্টি লয়ের আবিষ্ষারক মহা বৈজ্ঞানিক তুমি आকাশ-বাতাস জুড়ে আছে সাগর মরুভুমি॥®)
৫०. বিষ্ঞান না কোরআন, भৃঃ xi (সৃচ্না)।
©) পূर्বাক্ত।

## কবि उ কবिण

## মাস"ঊদ আহমাদ*

কবিতা সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান শাখা। যেকোন ভাষা ও দেশের সাহিত্যের ইত্হিস এমনটি সাক্ষ্য দেয়। মানুষ যখন তার অন্তর-মানসের ভাব ও গভীর আश্মোপলক্ধিকে ভায়া দিতে চেয়েছে, ঢথনই আশ্রয় নিয়েছেছে ছন্দের। আর সেখান থেকেই কবিতার জন্ম। তাই বলা হয়, সমগ্গ শিক্পের্ন প্রকৃত সত্তা বা প্রাণ হ'ল কবিতা।
স্বল্প পরিসরে অনুপম বাক্যবিন্যাসে কোন সুদীর্ঘ ঘটনা, ইতিহাস, দর্শন ও চিত্রকল্প কবিতায় যত নিপুণ গাঁথুনিতে আঁকা যায়, সাহ্তিত্যের অন্য কোন মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায় না। কবিতাকে আমরা বিক্দ ঘৃত’র সজ্ছ তুলনা করতে পারি অনায়াসে। কারণ সমস্ত জ্ঞানের মূলীভূত প্রশ্বাস বা শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসে শ্রেষ্ঠতম বাক্যের সমब্যয়ই হচ্ছে কবিতা। অবশ্য কবিতা মনুষ্য জগতের বাইরের রহস্যময় কোন आधার নয়। কবিতা অপার্থিব কোন বস্তুও নয়। কবিতা চর্চার জন্য সমাজ-সংসার ছেড়ে দুর্গম পাহাড়-পর্বতে ননস্টপ তপস্যাও করতে হয় না। আবার কবিতার জন্য লম্বা চুল, ঢোলাহাতা পাঞ্জাবী আর কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে কখন চাঁদ উঠবে সেই প্রতীক্ষায় আকাশপানে চিরন্তর চেয়ে থাকার আবশ্যকতা নেই। বৈশিষ্ট্যে কিঞ্চিত তারত্য থাকন্নও কবিতা আসরল মানুষ $ও$ মানूষের জীবন-সমাজ-সংসার এইসব বিষয়কে আবর্তন করেই র্রপায়িত হয়।

তবে কবিতা কোন ছেলেখেলাও নয়। কবিতা লেখা, স্পষ্ট করে বলতে গেলে, একটা স্বার্থক কবিতার জন্ম দেওয়া যে কোন সৃজনশীল কাজের প্রক্রিয়ার অনুক্প, সন্দেহ নেই। এতে কিছ্ন রহস্য ও জটিলতা আছে বৈকি।
একটা ভাল কবিতা কয়েক ঘণ্টায় লেখা যেতে পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেশে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছরও লাগত্ পারে। এটা হয় একারণে যে, সুন্দর চেতনা জাগানো চমৎকার কবিতার দু’টি চরণ মনের आকাশে উকি দিয়েই নিভে গেল...। কবির হুদয় দীঘিতে মাছের ন্যায় শব্দমালা আর খেলা করল ना, পরবর্তী পংক্তির দেখা মিলন না অনাদিকাল...। সেক্ষেত্রে এমন হওয়াটা অযাচিত নয়।
স্বীকার করতে হৃবে, কবিরা স্বপ্নের মানুষ। কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়ানো আবেগপ্রবণ কল্পনাচারী। ঢাই তো কবিরা যুগে যুগে কাব্যসুষমায় ধন্য করেছেন কাব্যপিপাসুদের। आবার পথহারা মানুম্যের মনে কাব্য-কথায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। জোরদার করেছেন আন্দোলনকে। জাগিয়ে তুলেছেন ঘুমিয়ে পড়া জাতিকে। একটি স্বার্থক কবিতা বদলে দিত্ত পারে সমাজ-সষ্যতার কুটিলতা। তৈরী করতে

[^10]পারে নব উত্থান কিংবা জাগ্থত করতে পারে ঝিমিয়ে পড়া জাতির্র বিবেক। একজন কবি কেবল তো কবি নন, একই সজ্গে তিনি চিত্রকর, গল্পকার, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, গীতিকারও বটে। তাই কবি মানেই যেমন উদ্রান্ত পাগল নন, তেমনি কবিতা বলতেই প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্य কিংবা সুন্দরী নারীর অनিন্দ্যসুন্দর к্পের ষ্থুতি গাওয়া বা দেহের বর্ণনা দিয়ে শক্সের খেলা নয়। কবিতার শরীরে থাকতে হবে ছন্দ, লয়, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, কাহিনী, आদর্শ, ট্ব্যাজ্রেডি, ভাবের গভীরতা, অনন্য গঠন-রীতি ও শৈলী, উপমা, অলংকার, দর্শনচিন্তা, ইতিহাসবোধ, চিত্রকলা প্রভৃতি। অপরিহার্য এইসব বৈশিষ্ট্যের সমনয়ে সৃষ্টি इয় কবিতার বসতবাড়ি- আপ্পিক।
বক্ষ্যমাণ প্ববক্ধে কবি ও কবিতা সম্বক্ধে একটি বিস্তৃত মনোজ্ঞ আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস সাধন হয়েছে।

## কবি $ß$ কবিতার পর্িিচয়ः

সাধারণভাবে যিনি কবিঢা লিখেন, সংখ্যায় স্বল্প কিংবা বিস্তর কাব্যের চর্চা করেন তিনিই কবি। কিन্তু সমালোচকগণ তা বলেন না। তাদের মতে, সবাই নয়, কেউ কেউ কবি। কারণ কবির হ্বদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভেতরে চিত্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্ত রয়েছে। কাব্য-বিকীরণে ঢা কবিদের সাহায্য করে। সব কবিকে সাহায্য করে না। যারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, তারাই কবি।

কবি কাকে বলে,এই সম্বক্ধে ক্রোচে কবির ত্রদয়ের বেদনা-অনুভূত্রির র্পান্তর-ক্রিয়ার কথা বলেছেন। তার মঢে "Poetic idealisation is no a frivolous embellishment, but a profound penteration in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation." "আসল কথা এই যে, বাইরের জগতের ক্রপ-রস-গহ্ধ-শব্দ বা আপন মনের ভাবনা-বেদনা কল্পনাকে যে লেখক অনুভূতি-স্নিখ্ধ ছন্দোবদ্ধ তনুশ্রী দান করতত পারেন, তাকেই আমরা কবি নামে বিশিশিত কর্রি'।

অनেকে বলেন যে, যিনি জগতের একখানি যথাযথ স্বাভাবিক চিত্রপট এঁকে দিতে পারেন, তিনিই যথ্থার্থ কবি। অनেক সমালোচক এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলেন, 'কাব্যাদর্শ বাস্তবাদর্শ থেকে ভিন্ন। কাব্যের জগৎ বাস্তব জগতের যথাযথ চিত্র নয়; বরং এটা এক প্রকার স্বপ্রতিষ্ঠ,

ইদানীং কবিদের সংখ্যা এবং তাদের সৃষ্টিশীল কর্মের ধরন দেথে অটে ৷ লিলেষ করে সমালোচকগণ নাখোশ। কবিতার সাৰ্যף পাঠকরাও বিব্রান্ত, তাঁরা বর্তমান



২. সাহিত সদ্দর্শন, পৃঃ ২৮।

## কবিতার পর্নিচয়ঃ

কবিতা এক ধরনের উপমাশোভিত, ছন্দোবদ্ধ বাণীবিন্যাস, যা কবিমनের পুঞ্জিত আবেগ থেকে নিঃসৃত হয়। তাতে একট়া সুস্পীষ্ট বিষয়, ঘটনা অবশ্য থাকা চাই। কারণ ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলীর সমাবেশ ঘটলে তা কবিতা নাও হ"তে পারে। অবশ্য কবিতার সংজ্ঞা নিত্যে কাব্য-সমালোচকদের মাঝে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে।
প্রখ্যাত আরবী সাহ্থিত্যিক জুরজী যায়দান কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'কবিতা হ'ল শক্দের মাধ্যমে কল্পনাকে ফুট্ত্যে তোলা, যার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে এবং যাতে আনন্দের উপকরণ বিদ্যমান’। তিনি আরও বলেন, 'खখু ছন্দোবদ্ধ বাক্যই কবিতা নয়; বরং মনের ভাষাকে ফুটিয়ে তোলা তথ্থা অপ্রকাশ্যকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার নামই কবিতা’।

এমিলি ডিকিপ্গন চমৎকার কথা বলেছেন, 'आমি যদি কোন বই পড়ি এবং বইটি আমার সমগ্গ শরীর এরকম শীতল করে ফেেে যে, কোন আখुনই আমাকে আর গরম করতে পারে না, आমি জানি এটা হ"ল কবিতার বই। দৈহিকভাবে यमि आমি এরকম অনুভব করি যে, যেন আমার মাথাটাই কেউ কেটে নিয়ে গেছে, आমি জানি এটা అধু কবিতারই কাজ। ${ }^{8}$
বাংলা সাহিত্য সমালোচক মাহবুবুল আলম বলেন, ‘প্রকৃতি ও জীবনের সান্নিষ্যে কবি মনে সৃষ্ট বিচিত্র ভাব যখন ছবির মত প্রত্যক্ষ এবং গানের মত মধুর করে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে কবিতা বলা চলে’।
সারকথা এই যে, কবিंতা ছান্দিক কাঠামোয় সৃষ্ট বাক্য, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা ও অর্থপূর্ণ ছবি ফুটিয়ে ঢোলে।

## কবিতান্র ইতিহাসः

পৃথিবীর প্রথম কবিতা কোন কবি কখন ও কোথায় লিখেছিলেন, তা সুস্পষ্টরূপে জানা সম্ভব হয়নি। इয়ত ভাবুক কোন কবি মনের ভাবকে অক্ষরে ব্রপ দিতে গাছেন বাকলে কিংবা পাথর খোদাই বা মৃত্তিকায় রেথা টেনে লিখেছিলেন প্রথম কবিতা। সেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ নেই সুস্পষ্ট কোন দলীল-দস্তাবেজে।
তরে কবি রবীন্ড্রনাথ ঠাকুর্রের মতে, পথিবীর आদি কবি বাল্লীকি। পৃথিবীর এই প্রথম কবিতার সৃষ্টি ইতিহাসও. বেশ রোমাষ্ককর। একদা মহাকবি বাল্লীকি তন্ময় হয়ে উপভোপ কর্木ছিলেন মিথুনরত দু’টো পাখির নয়ন জুড়ানো দৃশ্য।

[^11]পাখি-দশ্পতির মিলনের আনন্দে কবির ऊ্বদয়ও ভরে উঠेছিল সীমशীन आनন্দ্রে বন্যায়। এমन সময় হঠৎৎ এক শিকারী এসে পাখি ছু'টোকে উর্দেশ্য করেে ছুড়ে মারল বিষাক্ত তীর। পুরুম পাখিটি তীর্রবিদ্ধ হয়ে ছছটফট করতে করতত মরে গেল সেখানেই। ন্ত্রী-পাখিটি সঙী হারানোর শোকে পাগলপ্রায় হয়ে উঠন। শ্তী-পাখিটার যত্ত্রণা কবির रूদয়েও ঢেলে দিল যন্ত্রণার বার্রু। কবি ক্রুদ্ধ হশ়্ে উঠে শিকারীকে অভিশাপ দিতে গিত্যে নিজের অজান্তে উচ্চারণ করে কেেলেন বিখ্যাত দু'টো পংক্তিঃ

> মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্মমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যe ক্রোষ্চ মিথুনাদেক মধবীঃ কামমোহিতম৷

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এ পংক্তি দু’টোই পৃথিবীর প্রথম কবিত।

## কবিতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্যঃ

কবিতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট বা উল্লেশ্য निয্যে মতভেদ রट্যেছে। কেউ কেউ মনে করেন, কবিতা নিছক শব্বের খেলা। আবার কারো মতে, শব্দের খেলা নয়, কবিতা হ'ল এক ধরনের সण্য আবিষ্কার।
সে যাইহোক, কবিতা নিরাভরণা নয়- একথা বলা চলে जবनीলায়। नाভ্রী यেমন आকার-ইপ্রিতে, সাজসষ্জায়, বিলাসে-প্রসাধनে নিজ্জেকে মনোরমা করে তোলে, কবিতাও তেমনি শד্দ, সঙীঢে, উপমায়, চিজে ও অনুভূত্রিন নিবিড়তায় নিজেকে প্রকাশিত করে।
नীতি প্রচার, শিক্ষাদান বা রাজনীতি বা সমাজনীতি প্রচার কাব্যের উদ্mশ্য নয়। জীবনের সুথ-দুঃv, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোহ প্রভৃতি যেকোন বিষয়ই কাব্যের

 জীবনের যেকোন জিজ্ঞাসা সামাজিক, आর্থিক, নৈতিক সম্ষক্ধে গৌণভাবে অবহিত হ'তে পার্রেন। কিত্যু সৎকাব্য কখনো সাক্ষৎৎভাবে কোন সমস্যা সমাধান করতে বসে না। এই সম্ধে বক্ষিমচন্দ্র উত্তর চরিত্র आলোচনা প্রসপ্গে যা বলেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য-

 সৌদ্দর্यের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্মারা জগতের চিত্তেদ্ধি বিধান করেন’।
সুতরাং একথা পরিষার যে, निছক কোন आদর্শ, মতবাদ প্রতিষ্ঠা কনাই কবিতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট নয়। নীতিকথা, পরামর্শ, উপদেশ এসব কবিতায় বলা যাবে না বা এসय ছাড়া অन্যসব নीতি বর্জিত তथাকথिত आধুनिক বিষয়ই

[^12]কবিতার প্রকৃত প্রকৃতি তা বলা চলে না। কবিতা লিথতে ছ'লে নেশাখোর, লম্পট, আদর্শহীন মন-মগজের অধিকারী হ’ঢ়ে হবে এমন কথাকেও প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। মূলতঃ কবিতা নিজ্জেই এক ধরনের শক্তির অধিকারী। এই শক্তির বদৌলতেই আমাদের বিশেষ কোন চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। মনের ভেতর সুনীতির উদ্ডুব ঘটায়। নীতি প্রচার করা কবিতার বৈশিষ্ট্য নয়, তবু মানুষকে নৈতিক প্রেরণা জোগাতে, মহৎ কোন আদর্শ্রর প্রতি অনুপ্রাণিত করতে পারবে না, একথাও অস্বীকার যোগ্য।
কবিতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে আমরা দু'ভাগে চিহিত করতে পারি। ভাল কবিতা ও মন্দ কবিতা।
ভাল কবিতা কি? ভাল কবিতা তাই, या সকলেরই ভাল লাগে। ভাল কবিতা পড়লে মনের ভ্রেতর প্রশান্তির তেউ খেলে যায় মৃদু ঝংকারে। ভাল কবিতায় একটা ভাল প্লট থাকা চাই। ছন্দের নিপুণ ব্যবহার আর শব্দের গাঁথুনি মযবূত হওয়া চাই। आর মন্দ কবিতা যা পাঠকের মনে বির্রপ প্রতিক্রিয়া সৃা্টি করে। বোধের আক্গিনায় সন্দেহ আর দ্বিধার সুকোমল বললয়ে বিষাদের ছায়া ফেলে। অবশ্য এই কथाকে जाমরা শিক্প্রের সত্ञ ত তুলনা করতে পারি। "কবিতা-শিল্প’ 'হ"ল ভাল কবিতা। শিক্পিত উপস্থাপনায় গ্রন্থিত কবিতাই ভাল কবিতা। এখন আমাদের জানতে হবে শিক্প কি?
শিক্প হচ্ছে মানুষের সুকৃতি এবং গুরুত্রপৃর্ণ কর্মসাধন, একটি উন্নত এবং তাৎপর্যবई কর্মব্যঞ্জনা। শিল্প মানুষের ব্যক্তিগত একটি আবেগের প্রকাশ, আবার সা্গ সক্গে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের উন্নত মানসিকতার প্রতিবিম্ব। শিল্পের উफ্m শ্য হচ্ছে সৌন্দর্যকে রোধ্রে আয়ত্ধে আনা। মানুষ তার অনুভূতির দ্বারা সৌন্দর্यকে গ্রহণযোগ্য করে। সৌनদ্য সব সময় সকলের কাছে ধরা পঢ়ে না। যা অন্যের কাছে ধরা পড়ে না, শিল্পী তাকে উপলপ্ধিতে আনার চেষ্টা করেন ${ }^{t}$
কাব্য-প্রসক্পে ম্যাথু আর্নল্ডের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কবিতার প্রকৃত ও বৈশিষ্ট্য সম্বক্ধে তিনি চমৎকার কথা বलেছেন। তिनि বলেन 'कবিতা মূलত জীবन-দौপिকা (Criticism of life) বा জীबन জিজ্ঞाসা। ल्रिष्ठ কবিতা পাঠে পাঠক কবির সুগভীর আন্তরিকতা ও বিষয়-তন্ময়তায় প্রবুদ্ধ হয়। কবি বা ঔপন্যাসিক आদর্শগত জীবনালেখ্য চিত্রিত করে বাস্তব জীবনের সাথে তুলনা করার এমন ইক্গিত দান করবেন যে, আদর্শগত জীবন ও বাস্তব জীবনের তুলনার সাহায্যে আমরা যেন জীবন ও জগতের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বক্ধে সচেতন হয়ে কাব্যে 'How to live'-এই গভীর প্রশ্নের উত্তুরে ইহ্গিত পাই। এভাবে কাব্য আমাদের নিকট জীবন-দীপিকার কাজ কর্র। শ্রেষ্ঠ কবি জীবনের আদর্শগত চিত্রাঙ্कনের সাহায্যে একদিকে যেমন পাঠকের মনে জীবন রহ্স্য আলোকিত করে তোলেন, তেমন আবার কিভাবে জীবনयাপন করুত্তে হবে, এই গভীর প্রশ্নের ঊত্তরদানে সাহায্য করেন’ ${ }^{\text {® }}$

[^13]
## ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক
ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলूল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা आদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করত্তে ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের निয়ে ঈদগাহে যেত্তেন ${ }^{2}$ তিনি একপথথ যেত্নে ও অন্যপথে ফিরতেন।?
ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফयীলতপূর্ণ। হজ্জের তালবিয়াহ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়তত মুখে বলতে হয় না। বরং হ্রদয়ে সংক্ল্প করতে इয় । ${ }^{8}$ ¡দায়নनে ছালাতে সূরায়ে আ‘লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্টাए ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।
ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে इয়। ${ }^{\text {º }}$ তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আयান বা এক্ধামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌছার পরেও তাকবীরধ্পনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহান করাও ঠিক নয় ${ }^{6}$ কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্থুতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরৌষী কাজ।
ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু’টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ’ হাদীছ রढ্যেছে। ইমাম নববী বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূनতঃ জুম'আর দুই ฆুৎবার উপরে ক্দিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু’হাত फুলে সকনকে নিশ্েে দো‘আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণ্তি সুন্নাত যে, আল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেমে দাঁড়িট়ে কেবলমাত্র একট্টি খুৎবা দিয়েছেনযার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দোআ সবই ছিল। মুসলমানদের জাতীয় आনন্দ উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আयহা । ${ }^{\text {®o }}$ এই দু’দিন ছিয়াম পালন ন্রিষিদ্ধ। ${ }^{১ ১}$ এক্ষণে ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামে তততীয় आরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসক্দেহে বিদ‘আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

২. ন্থারী, মিশকাত হা/3808।
৩. কুরতুরী $১ ৫ / \mathrm{sOb} ।$
8. মুত্তাফাক্দ আলাইহ, মিশকাত হা/১।
৫. नाয়न $8 / 2 ৫$ ।
৬. ब৩/৫く।

৮. মুসनিম, মিশকাত হা/১8৫১; নায়ল 8/২৫১; শিক্হ ১/N১৯।.
৯. মির্জাৎ 2/0৩0-৩) ।
১০. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।
31. মুত্তাফাক্ট আলাইহ, মিশফাত হা/২০৪৮-।

ঈদায়ন্নে জামাআতে পুরুষ্দের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে ব্যেগদান কর্রেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকনে একজন্নর চাদরে দू’জন आসবেন। খতীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকন্কে লক্ষ্য কর্রে মাতৃভাযায় পবিত্র কুর্জান ও ছইীই হাদীছের ভিত্তিতে乡ুৎবা প্রদান কর্রবেন। ঋঢুবতী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ

 'มুসলমানদদর দো'আ শামিল হবে’ কথাঢি ‘আম’। এর দ্बারা খুৎবা ও নঘীহত ব্ধানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাত্তে পরে (সশ্মিলিত) লো‘আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি’।
ঈमाয়নের ছালাত আল্লাহুর নবী (ছাঃ) সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজ্জিদে নববীর পুর্ব দরজা বরাবর পাচলো গজ দূর্রে ‘বাত্হহান’ সমতল ভূমিতে अবস্থিত। ${ }^{18}$ সুতরাং কোন বাধ্যগত কারণে ময়দানে যাওয়া
 কিন্ুু বিনা কারণে বড় মসজ্রিদের দোহই দিয়ে মহানগরী বा অन্যত্র মসজিদে ঈদের ছানাত आদায় করা সুন্নাত বিরোেী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু’রাক‘আত ছ্ছালাত जাদায় করে নিবে। ঈদগাহে आসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকল্ণক নিয়ে দদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকার্নে জামা‘আতের সাথ্ে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় কররে। ${ }^{\text {JL }}$
জম'আা ও ঈদ একই मिনে হওয়াতে রাসূলুল্মাহ (ছı) দু"টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জমমআ অপরিহার্য করেননি’। ${ }^{39}$
ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পর্পরে সাক্ষৎ ₹'লে বनত্নে ‘আল্লাহ্ম্মা তাক্দাব্বাল মিন্नা ওয়া মিন্কা’ (অর্থঃ আল্মাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ ছত কবুন করুন!) ${ }^{\text {jt }}$ এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।১১ কিনু পটকাবাজি, ক্যাসেট্যাজি, চরিত্র বিभ্ৰংসী ডিডিও প্রদর্শন, বাজ্জ সিনেমা দেখা, খেলাখুনার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সশ্पूর্ণkপপে निষিদ্ধ।
ঈদায়ানের ছালাঢত অতিরিজ তাকবীরঃ প্রথম রাক‘আতে তাকবীর্রে তাइরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাজাত্র পৃর্বে সাত ও দিতীয় র্রাক जাত ক্বিরাজাতের পুর্বে পাঁচ মৌট বারো তাকবীর লেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ অন্ঠে ক্বিরাজাত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু’হাত উל্ঠাবে। চাকবীর্ন বলढ্তে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুनরায় বলঢত হয় ना বা সিজদায়ে সহহে লাগেনা।

[^14] হাদীছটি নিম্ন্রপ:


অর্থাৎ ‘র্রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) দদায়নের প্রথম রাক'আতে

 তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম র্রাক‘আতত সাত তাকনীর বলেन। কিন্ুু अবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, ‘এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা
 এটি इ’ল অতিরিরিক্ এবং সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আরু মূসা আশ‘‘ারীকক ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কিতাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞে করেন २৩ তিनि निष্চয় সেখান্ন তাকবীরে जाহর্রীমা সম্পর্কে জিজ্জেস করেনनি। ছৃতীয়তः ইবনু आব্বাস (রাঃ) থেকে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীর্রের আছার সমূহ ছইীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ${ }^{28}$ চすুর্থতः শায়খ आলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাহ ‘অতিরিক্ত তাকবীর’ হিসাবে গণ্য করেছেন ! 2\& অতএব अতিন্রিত তাকনীর কখनো তাকবীর্রে তাহরীমার ফ্র্যय তাকবীর্রের সাথে যুক্ত হ'ঢে পার্রে না। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীর ऊৈলি ছিল ক্বিরাজাতের পুর্বে, ছানার পূর্বে নয়। जथচ তাক্ীীর তাহরীমা ছানার পৃব্বে হয়ে থাকে। অতএব
 তাকবীর ছাড়াই ₹ఆয়া দনীল সশ্মত।

## উপরোক্ত হাদীছ সম্পকে ইমাম তির্মম্নিযী বলেন,


‘হাদীছচিন্র সনদ ‘হাসান’ এবং এটিই ঈদায়ন্রের অতিরিত্ক জাকবীর সम্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর’ রেওয়ায়াত। ২৬ তिनि आর্র বলেন यে, आমি $A$ সশ্পক্কে आমান্ন উস্ঠাय ইমাম বুথারীকে জিজ্ঞেস কর্রুেে তিনি বলেন,
 ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে अधिক आর কোন ছरोহ রেওয়ায়াত নেই এবং

2د. ঢিরমিयী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/3881।

2৩. আবৃদাউদ, মিশকাए হা/১88৩।

 তিরমিযী হা/৪8২, ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।

## Contents

आমিও একথা বলে থাকি’
রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় কর্রেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ‘হাসান’ সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সীনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি’। হাফেয হাযেমী বলেন, দু’টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কथা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ ছাকবীর্রে উপরে আমল করতত্ন। অতএব এটাই আমলযোগ্য. (মির‘‘্⿰াৎ 2/080)। হানাফী ফিকহ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, यमि ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তরে মুক্তাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। ‘জানাযার: তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর’ বলে মিশকাত্থ এবং নয় তাকবীী বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাডে২শ যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসউদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই ‘যইফ’ বলেছেন। (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্ষী বলেন,

 ‘এটি আবদুল্লাহ বিন মাস‘ঊদের ‘ব্যক্তিগত রায়’ মাত্র। অতএব রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) হ’তে বর্ণ্তত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম’ আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ধ দিন’। |'১
চার খলীফা 3 घদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্টীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম आবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করত্ন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশয়ই তাঁরা এটা आমল করত্নে ना। ভারতের দু’জন থ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদूল হাই লাক্ষ্নীবী ও আনোয়ার শাহ কাশীীী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন । ৩২
আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিত্তে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হ্ওয়ার তাওফীক দান করুন।-आমীন!!

[^15]
## যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক
‘যাকাত’ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান যা আল্লাহ্র নিকটে ক্র্মশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ঠু হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিষ্ট্ধ করে। 'ছাদাব্ধা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্মাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে यাকাত ও ছাদাক্ধা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহ্তত হয়।

## যাকাত ও ছাদাক্মার উদ্দেশ্য:

যাকাত ও ছাদাক্ধার মূল উদ্mেশ্য হ’ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্। রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেन, "

 করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মষ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে’।

## ইবাদঢে মালীঃ

ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্কে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করত্তে চেয়েছে। এজন্য য়াকাতকে ‘ইরাদতে মালী’ তথ্থা অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদनी বা দৈহিক ইবাদত, यার মাধ্যমে মানুযকে ওদ্ধাচারী ও উন্নত নৈতিকততা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সজ্গ সজ্গ আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ্ে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্ধা 巾ুঁজি ভেজ্েে দিত্যে का জनসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরজানে বর্ণিত হয়েছে,

 ছাদাক্ধাকে বর্ধিত কর্রেন। আল্মাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না’ (বাক্দারাহ ২৭৬)।

## যাকাতের্ন প্রকার্রডেদঃ

যাকাত চার প্রকার মালে করय হয়ে থাকে। ১- স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা, ২- ব্যবসায়রত সম্পদ ৩-উৎপন্ন ফস্সল 8-গবাদি পৰ। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকনে শতকরা আড়াই টাকা বা 80 ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পত্তর মূলধনের এক বছর হ্সিাব করে যাকাত দিতে হয় । উৎপন্ন

[^16]ফসল যেদিন হত্তগত হরে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফর্যয হয়। এর জন্য বছরপৃর্তি শর্ত নয়।

## যাকাত্রে নিছাব:

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে' পাঁচ উক্ষিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্পামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ৰনীয় (ইসলামর যাকাত বিষান $2 / २ ৫ ২) । ~ গ হ হ ্ ন া ও ~ স ্ ব র ্ ণ ে র ~ য া ক া ত ~$ रिসাবে গণ্য।
২. ব্যবসায়রত সম্পদ -এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ’লে তার যাকাত আদায় করতে হরে।
৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ম যা হিজাযী ছা‘ অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এরে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ"লে নিছফে ওশর বা ১/২০ অংশ নির্ধারিত।
8. গবাদি পশুঃ (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (থ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর। (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা 80 টিতে একটি ছাগল।

## যাকাতুল ফিৎরঃ

এটিও ফর্যয যাকাত, या ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা‘ বা মধ্যম হাতের চার - অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেকের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়।
(ক) আবদুল্মাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উপ্পতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকল্লের উপর মাথা পিছু এক ছা‘ খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফর়য করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হ্ওয়ার পূর্ব্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন। ${ }^{\circ}$
(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরय। উহার জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাং সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ ঢোলা রূপা কিংবা সাড়ে १ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাयाর) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।
(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় ‘গম’ ছিল ना। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন

[^17]এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, যাঁরা অর্ধ ছা গমমর ফিৎরা দেন, তাঁরা মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর ‘রায়’-এর অনুসরণ করেন মাত্র ${ }^{8}$

## ছাদাক্কা ব্যয়ের খাত সমূহ্রঃ

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে 'ছাদাক্দাহ’ শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এনে তার অর্থ হনে ফরय ছাদাক্বা। প পবিত্র কুরআনে সুরায়ে তওবা ৬০ আয়াতে ফর্য ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি थাত বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ
১. ফক্কীরঃ নিঃসम্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, २। মিসকীনः যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারেনা, মুখ ফুটে চাইতেও পারেনা। বাश্যিক ভাবে তার্ক স্বচ্ছল বলেই মন্গে হয়, ৩। 'आদ্মলীনঃ যাকাত আদায়ের জন্য निয়োজিত কর্মকর্তা 3 কর্মচারীগণ, 8। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ঠ ব্যক্তিগণ। অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এইই थাতটি निर्मिষ्ট, ৫। দাসমুক্তির জন্য। এই খাত বর্ত্মানে শূন্য। তবে অন্নকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্ত্র্ভুক্ত গণ্য করেছেন (কুরতুনী), ৬। ঋণগ্র্ত্ত ব্যক্তিঃ যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্কীর ও ঋণগ্থস্ত দু’টি থাতের হকদার হবে, १। यो সাবীলিস্লাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদ্দের খাতই প্রধান। আল্লাহ্র দ্ধীনকে প্রতিষ্ঠা मान ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ইসলাयী পৰथে ব্যয় হবে, ৮। দूস্থ সুসাফিরঃ পথিমধ্যে কোন কারণবশতः পাথেয় শূন্য হ"ঢ়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ"তে সাহাযা পাবেন। यमिও তিনি নিজ দেশে বা बাড়ীতত সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসানন তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐখলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূত ভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।

## বায়ত্রল মাল জমা করা সুন্মাত

ফিৎরা ঈদের এক বা দু’দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু उমর (রাঃ) অনুর্রপভাবে জমা করততন। ঈमুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ इ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসত্তে ও লোকেরা ঢার কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বন্টন করা হ’ত। ${ }^{9}$
यাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফর্য ও নফল ছাদাক্দা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বন্টন কর্াাই

[^18]হ’ল বায়তুল ম্মাল বন্টনের সুন্নাতী তরীকী। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ্গে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। ডাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত नিজেরা হাতে করে বন্টন করতেন না। বরং याকাত সংগ্রহকারীর নিকটট গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব，কুয়েত প্রভুতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাত়ে নিজের যাকাত বন্টন করার মব্যে একাধিক মন্দ দিক निহিত রয়েছে। বেমন 2－এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২－ স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ’তে পারে। ৩－নিজের মধ্যে ‘রিয়া’ ও অহংকার সৃষ্টি হ’তে পারে। ফলে যাকাত কবুল না হওয়ার নিচিত্ত সম্ভাবনা দেখা দিবে। 8－এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫－দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহর্রম হয়। ৬－যারা আসতত পারে，তারাই পায়। যারা চায় না বা অসডে পারে না，তারা বঞ্চিত হয়। ৭－একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করর এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষন্ত্তরে যারা দৌড়াতে অসমর্থ，তারা বঞ্চিত হয়।
পরিশেশে বলব，রাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাযার হাযার কোটি টাকার বার্ষিক শত্করা আড়াই টাকা হারে যদি যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফস়লের ১／১০ বা ১／২০ অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয়，অনুর্রপভাবে এলাকার কুরবানী ও ফিৎরা সমূহ স্ব স্ব বায়তুল মালে জমা করে তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যেম ব্যয়－বন্টন ৩ বিনিয়োগ করা হয়，তাহ＇লে ইনশাআল্লাহ যাকাত ও ছাদাক্দাই হ＇তত পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনেন স্থায়ী কর্মসূচী। আল্লাহ आমাদের তাওফীক मिन－आমীন！！


ब্রেঃ মহাষাদ সাঈদুর রহ্যান
 র্রেথ जन


नाद्य नाड़ाज，जाजगाशी।

एাनः पোকাनः 990৯くら
বাসা： 990082

## जाजाष गजिए

## হুয়ায়ফা ইবনুল ইয়ামান（রাঃ）

कামার্যুयायान विन आক্লল বারী＊
（পূর্ব প্রকাশিতের্র পর）

## কুরআন সংকলনে অবদানঃ

মুসলিম জাহানের ত্তীয় খলীফা ওছমান ইবনু আফফান （রাঃ）কুরআনুল কারীমের যে স্ট্যাণ্ডার্ড কপি তৈরী করেন এবং বিভ্ন্ন অঞ্টলে পাঠান，সেক্ষেত্রে প্রধান ভৃমিকা পালন করেন মমলতঃ হ্যায়ফা ইবনুল ইয়ামান（রাঃ）। তিনি সিরিয়াবাসীদের সাথে ইরাক，আরমেনিয়া，আজারবাইজান অडিযানে অংশগ্রহণ কর্রেন। এ সকল এলাকার নবদী倠ত অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে ঢ়ারতম্য লক্ষ্য করে তিनি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি মদীনায় ফিরে খলীফাকে বললেন，হে आমীর্রুল্ল মু’মেনীন！आমি আরনেনিয়া ও আজারবাইজান্ণের লোকদের দেখেছি，তারা সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানে না। তাদের কাছে কুরআনের স্ট্যাগ্ডার্ড কপ্রি না পৌঁছাতে পারলে ইহুদী ও নাছারাদের হাতে তাওরাত ও ইনজীলের যে দশা হয়েছে，এ উশ্মাতের হাতে আল－কুর্নআনের দশাও অনুর্রপ হওয়ার আশংকা রয়েছে। খলীফা ওছমান（রাঃ）ब অবস্থা অবগত रয়़ উম্মুল মু’মিনীন হাফছা（রাঃ）－এর নিকট থেকে আবুবকর （রাঃ）－এর প্রস্তুতকৃত মাছহাए नিয়ে যায়েদ ইবনু ছাবিত （রাঃ）－এর নেতৃত্টে কাতিবে অशি－র মাধ্যমে কুরাইশ ভাষায় কুরআন সংকলন কর্র সকল প্রদেশে প্রেরণ করেন ${ }^{\text {bb }}$

## ইলমে হাদীছে অবদানः

রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）－এর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে হ্যায়ফা（রাঃ） বিভিন্ন রণাঙ্গনে এবং রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যতিব্যত্ত থাকায় হাদীছ বর্ণনায় অবদান রাখতে পারেননি। তদूপরি যেটুকু অবদান রেখেছেন তা একেবারে ক্ম নয়। তিনি কৃফার মসজিদে হাদীছের দরস দিত্ন। তাঁর দরসে ইলমে হাদীছের জ্ঞান পিপাসু অনেক ছাহাবী 3 ঢাবেঈ অংশগ্রহণ করত্তে। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই তিনি एँশিয়ার ছিলেন ।১
তিনি শতাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ${ }^{\circ}$ তন্মধ্যে বুখারী B মুসলিমে সপ্মিলিতভাবে বারটি，এককভাবে বুখারীতে আটটি ও মুসলিমে সতেরটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। २১
ঢাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন，ওমর ইবনুল খাত্ত্রাব， आলী ইবনু आবু ত্বালিব，আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ आল－খুতামী，আল－আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ আন－নাখঈ，


2०．জৃখারী 2／98৬ পৃ\％।
2১．आসহাবে রাসুলের জীবন কथা ৩／২৩২－৩৩ পৃঃ।

বিলাল ইবনু ইয়াহইয়া আল-আবসী, ছালাবা ইবনু যাহদাম আত-তামীমী, জাবির ইবনু আদ্দूল্মাহ, জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালী, হোসাইন ইবনু জুনদুব আবু याবইয়ান आল-জানবী, খালিদ. ইবনু খালিদ, খালিদ ইবনু রবীঈ আল-আবসী, রুবাই ইবনু খিরাস আল-আবসী, আবু आমর আল-কিনদী, যিররু ইবনু হুবাইশ আল-আসাদী, সায়িদ ইবনু ওয়াহাব আল-জুহনী, আবুশ শা'ছা সুলাইম ইবনু আসওয়াদ আল-মাহারেবী, আবু उয়ায়েল শাকিক ইবনু সালমা आল-आসদী, ছিলাহ ইবনু যুফার आল-আবসী, ত্বারিক ইবনু শিহাব, আবু হামयाহ ত্̨ोলহা ইবনু ইয়াयীদ, आবু ইদরীস आয়িযুল্মাহ ইবনু आय্यूল্মাহ আল-খাওলাनी, আবু ক্ধিলাবাহ आব্দুল্লাহ ইবনু ছামিত, आক্দুল্gাহ ইবনু आক্দুর রহমান আল-আশহালী, আব্দুর রহ্মান ইবনু আবী লায়লা, আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ আন-নাখঈ, ছা‘লাবা ইবনু যাহদাম, মুসলিম ইবনু নুদাইর, হুমাম ইবনুল হারিছ প্রমুঋ। ২২

## মুनाফिক ও ফिएना সম্পর্কিত জ্ঞানः

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) আমাকে এমন দু’টি গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যে সম্পর্কে অন্য কাউকে অবহিত করেননি। তার একটি হ'ল মুনাফিকদের তালিকা অন্যটি হ্হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধান্নে পর अनूष्ठिত বিভিন্ন ফিৎনা ২০
হু্যায়ফা (র্রাঃ) বলেন, অতীতে পৃথিবীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে ক্ষিয়ামত পর্যত্ত যা ঘট্টে তা সবই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন ${ }^{28}$
একদা হুযায়ফা (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবী মুসनिম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপরিষ্ট ছিলেন। ওমর (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, ফিৎনা সম্পর্কে কারো কোন কিছু জানা আছে কি? হু্যায়ফা (রাঃ) বললেন, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুভের যা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, ছালাত, ছাদাক্দা, आমর বিল মা‘‘্রৃফ ও নাহি আনিল মুনকার দ্বারা তার কাফফারা হয়ে যায়। ওমর (রাঃ) বললেন, आমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এটা নয়। আমাকে সে ফিৎনার কথা বলুন, या বিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল ঊর্মী মালার মত হয়ে উঠবে। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, তবে এ বিষয়ে আপনার দ্বিধাब্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা সে ফিৎনা এবং আপনার মাবে একট়া দরজার বাঁধা आছে। ওমর (রাঃ) জানতে চাইলেন দরজা খোলা হবে, না ভেজ্পে ফেনা হবে? তিনি বললেন, ভ্ডেে ফেল্না হবে। ওমর (রাঃ) বললেন; তাহ'লে তো আর কখনও থামবে না । হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, হ্যা; তাই। প্রখ্যাত তাবেঈ শাক্ধীক অন্য ঐ্র সময় হুযায়ফা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ওমর (রাঃ) কি সে দরজা সমপ্পর্কে

[^19]জানতেন! তিनि বললেন, তোমরা यেমন় জান দিনের পর রাত হয় ঠিক তেমনি তিনিও দরজা সম্পক্কে জানত্ন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল- দরজার অর্থ কি? হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, ওমর (রাঃ) নিজেই ${ }^{2 ৫}$
হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বর্তমান সময় হ'তে ক্রিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সকল্ল ফিৎনা সম্পর্কে জানি। তবে একথা দ্বারা কেউ যেন না বুঝে যে, আমি ছাড়া আর কেউ বিষয়টি
 বলেছিলেন। ছোট-বড় সকল vটনার সংবাদ দিয়েছিলেন। তবে সেই মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া আজ আর কেট বেঁচে নেই। ২৬
হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, যতদিন প্রতিটি গোত্রের মুনাফিকরা তার নেতা না হবে ততদিন কিিয়ামত হবে না। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, কোন ফিৎনা সবচেয়ে বড়? তিনি বললেन, यদি তোমার সামনে ভাল ও মন্দ দু’টিই পেশ করা হয় আর কেননট पুমি গ্রহণ করবে তা ঠিক করতে না পার, তাই'লে সেটাই বড় ফিৎনা। তিনি আরো বলেন, মানবজাতির জন্য এমন ब্রক সংকট্টয় মুহুর্ত আসবে যখন কেউ ফিৎना থেকে মুক্তি পাবে না। ত্ধু তারাই মুক্তি পাবে यারা পানিতে নিমজ্জমান ব্যক্তির ডাকার মত আল্মাহ্কে ডাকবে, „৭
একদা ওমর (রাঃ) হযায়ফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কর্মকর্তাদের মাঝে কি কোন মুনাফিক আছে? তিনি বললেন, ए্যা একজন आशে। খनीফा বললেন, আমাকে তার একটু পরিচয় দাও। তিনি বললেন, আমি ঢার পরিচয় দিব না। উল্লেখ্য, সেই মুনাফিকটিকে ওমর (রাঃ) অল্প কিছুকাল পর বরখাস্ত করেন। সষ্ভবতঃ আল্লাহ্ ওমর (রাঃ)-কে সঠিক হেদায়াত দিয়েছিিলেন ${ }^{২-}$
একদা ছালাতান্তে হুযায়ফা (রাঃ) মসজিদে বসে আছেন, ইত্মিধ্যে ওমর (রাঃ) তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, হুযায়শা অমুক মারা গেছে, চলুন তার জানাযায় যাই। একথা বলে তিনি মসজিদ থেকে বের হ’তে লাগলেন হঠাৎ পিছ্ন ফিরে তাক্য়ে দেখেন হ্যায়ফা (রাঃ) স্বস্থানে পুর্বাবস্থায় বসে আছ্নে। তিনি বুঝতে পেরে তাঁর কাছে ফিরে এসে বললেন, হুযায়ফা, আমি তোমাকে আল্লাহুর কসম দিয়ে বলছি, সত্যি কর্রে বলতো आমিও কি মুনাফিকদের একজন; হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, निশয়ই না। আপনার পর আর কাউকে কখনো আমি এমনভাবে সত্যায়ন করব না। ২৯
চরিত্র ও মর্যাদাः
হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) ছিলেন সত্যবাদিতা, দানশীলতা, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও ন্যায়পরায়নতার মূর্তপ্রতীক। তাঁর পিতাকে যারা ভুলক্রমম হত্যা করেছিল,

[^20]তিনি তাদের প্রতি উক্তেজিত হননি বা প্রতিশোষ গহণের ইচ্ছা ব্যক করেনनि। बরং আল্লাহ তা'জালার দরবার্রে তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন। ঊরওয়া ইবন জুবাইর (রাঃ) বলেন, ক্ষমা ও সহনশীলতার ৩ু দু’টি হহায়ফা (রাঃ)-এর মধ্যে আমরণ বিদ্যমান ছিল।
তিনি সত্যবাদিতার এমন দुষ্টান্ত স্বক্রপ ছিলেন যে, তাঁর ছাত্ত বিবঈ যখন তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন তিনি বলত্ন, হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যিনি আমাকে মিथ্যা বলেননি’। চাঁন - ब কথা লোকেরা বুক্ত যে সনদে উজ্লেখ্তিত বাক্তিটি হৃযায়ফা (ন্রাঃ) ছাড়া অन्য কেউ নन ${ }^{0 / 3}$ बকটি হাদীছে এসেছে,

 يُـرْرَنِيْن ‘लোকেরা রাসূনুল্মাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণকর বিষয় সশ্পকেক্কে প্রশ্ন করতেন, আর आমি তাঁকে প্রশ্ন কর্নতাম অকল্যাণকর বিষয় সম্পকে। এজন্য যে, যাতে आiি অকল্যাণকর কাজে নিপতিত না হই"। ${ }^{\text {² }}$
হুযায়ফা (রাঃ) পার্থিব ভোগ বিলাসের্ন প্রতি ছিলেন দান্সণ উদাসীন। এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থা এ্রমन ছিল यে, মাদায়েনের গভর্ণর থাকা কাল্লে চ্রার बীবন যাপনে কোনর্পপ পরিবর্তন হয়নি। अनারব পরিবেশ এবং সে সাথে ই্মারতের পদে অধিষ্ঠিত থাকা, এত কিছ্ সত্ত্রেও চাঁর কোন সাজসজ্জা ছিল না। বাহনের জন্য সব সময় একটি গাধা ব্যবহার করতেন। এমনকি জীবন ধারানের खন্য ন্যুনতম থাবার ছাড়া কাছে আর কিছুই রাখত্তন না।
आলক্दামা (রাঃ) বলেন, आমি শাম দেশে গিয়ে তথাকার

 সাহচর্य লাভ সহজ কর্র দাও'। ইতিমধ্যে आমার পাশে একজন বৃদ্ধ লোক এনে বসলেন। আমি লোকদেরকে বৃদ্ধ লোকটির প্রতি ইপ্পিত করে বললাম ইনি কে? আমাকে বলা হ'ল, ইनि প্রथ্যাত ছাহাবী आবু দারদা (রাঃ)। आমি ঢাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, आমি আল্মাহ্র নিকট একজন সe সাথীর জন্য প্রার্থনা কর্রেছি এবং তাঁর প্রেখিতে आষ্মাহ আপনার সাহচর্य লাভ করার সুযোগ দিয়েছ্ছেন। আবু দারদা (রাঃ) বললেন, তুমি কোন দেশ बেকে এসেছ? आমি

 حْ 'তোমাদের কি সেই মহান ব্যক্তিতি নেই যিনি

$$
\text { vo. 9, } 8 / 304981
$$




७৩. আসহাবে হাসूনের জীবन কथা ৩/२৩৪।










 जারপর তিनि বলেন, आমি आপনাকে স্ত্ক बढ্রে দেইলি
 করেছেন্য"





 ज्ञालिय, आাमान ইयनू आनी, হোসাইন ইবनू जानी, जायूप्याई




## অস্তিমকালः






 মৃহ্যুই आমান निकট जধिकতत्र थित्र। কिए्ड बाँদशि बই



 দूनिয়ান बीবनिब्र শেষ মूহूर्ठ। জামার অना কन्गाণময় कর। खूমি ঢো জাन জाমি তোমায় কত জালোবাসি’’প9




[^21]
## Contents

কাছাকাছি সময়। তিনি বললেন, आমি সেই সকালের ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই যা আমারদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। একথাটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন,
 "হে আল্লাহ" তুমি তো জান, আ'মি সচ্ছলতার পরিবর্তে অসচ্ছলতাকে, ইযযতের পরিবর্ত্ড যিল্নতীকে, জীবনের পরিবর্ত্ত মৃত্যুকে ভালবাসি। তাঁর সর্বশেষ কথাটি ছিল"अणि आবেগের সাথ্থে বন্ধু এসেছে, যে অনুশোচনা করে তার সফন্তা নেই’।
তিনি ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাত্ডের চল্লিশ দিন পর ছত্রিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন ${ }^{\text {৩৯ }}$

## অরিশ্বাস্য হ'লেও সত্যঃ

১৯২৬ খৃষ্টাক্দের ঘটনা। ইরাকের বাদশাহ ফায়ছাল এক রাতে একটি আজব স্বপ্ন দেখলেন। চাঁকে প্রথ্যাত ছাহাবী হু্যায়ফা (রাঃ) বলছেন, ফায়ছাল! জাবির বিন আব্মুল্লাহ ও আমার লাশ কবর থেকে তুলে জলদী করে দজলা নদী থেকে দূরে নিয়ে দাফন কর। কারণ আমার কবর্রের মধ্যে পানি पুকে পড়েছে আর জাবিরের কবরে লোনা ষরে গেছে। সকাল হ’ল। দিনের কোলাহরে বাদশাহ রাতের সেই স্বপ্নের কথা বিলকুল ভুলে গেলেন।
দ্বিতীয় রাতেও বাদশাহ একই স্বপ্ন দেখলেন। কিন্ত্ত রাবারও তিনি দিনের বেলায় ভুলে গেলেন সে স্বপ্নের কথা।
আল্লাহৃর কি কুদরত! তততীয় রাতে সেই একইই স্বপ্ন দেখলেন বাগদাদের গ্রাখ মুফ্তী। স্বপ্নে গ্রাণ মুফতীকে বুযুর্গ ব্যক্তি বলছেন, 'বাদশাহককে দু’-দু-বার आমাদের লাশ সরানোর কথা বলেছ্ছি। কিন্তু তিনি বার বার স্বপ্নের কথা ভুলে যাচ্ছেন। এখন তোমার উপর এ কাজের দায়িত্দ দিলাম। তুমি জলদী आসাদের লাশ এখান থেকে উঠिয়ে অন্য জায়গায় দাফনের ব্যবস্থা করো।
মুফতী এই আজব স্বপ্ম দেখে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। সকাল হ'লেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নূরী আস-সাঈদের সাথে দেখা করে সব কथा খুলে বললেন। পরে তাঁরা দু’জনে বাদশাহ্র কাছে গিয়ে সব কথ্থা বললেब। বাদশাহ সাথে সাথেই বলে উঠলেলে, কি আচর্য! আমিও পররপর দু’রাত একই স্বপ্ন দেখেছি। মুফতী ছাহেব, এ তো বড় চিন্তার কथা! आপনি বলুন, এখन কি করা যায়? মুফত্তী ছাহ্হব বললেন, হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন্ন, আমাদের এখান থেকে সরি匕য়ে অন্য জায়গায় দাফন করো। এর চেয়ে পরিষ্ষার কथা আর কি হ'তে পারে? বাদশাহ তখন বলরেন,

[^22]आগে পরীক্ষা করে দেখা যাক, সত্যিই কবরের ভ্তের পানি पুকেছে কি-না। বাদশাহর হুকুমে কবর থেকে নদীর বিশ ফুট দূরে মাটি থ্ৰঁড়া হ'ল। কিন্তু কোথাও পানির কোন চিহ্ঞ পাওয়া গেলো না। চোখে পড়লো না লোনা ধরার কোন নমুনা। বিষয়টি বাদশাহকক জানানো হ'ল। তিনি এ খবর পেয়ে নিচিচ্ত হ’লেন।
সেই রাতে বাদশাহ আবারও দেখলেন সেই একই স্বপ্ন। তুনলেন সেই একই ব্যাকুল কণ্ঠস্বর, এখান থেকে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি সরিঁয়ে নেও। আমাদের কবরে পানি জমতে ঔরু করেছে।
বাদশাহ ইঞ্জিনিয়ারদের রিপোর্টে জেনেছেন যে, কবরে পানি ঢোকেনি। তাই স্বপ্মের ছুরুত্ৃ দিলেন না। পরের রাতে হুযায়ফা (রাঃ) স্বপ্নে মুকত্তী ছাহেবকেও বললেন একই কथा। সকাল বেলা মুফতী ছাহেব বাদশাহ্র কাছে গিয়ে বললেন, স্বপ্নের কথ্থা। এবার বাদশাহ রাগ করে বললেন, 'মুফতী ছাহ্বে মাটি খোঁড়ার সময় সেখানে আপনিও ছিলেন, সেখানে পানি বা লোনা ধরার কোন নমুনাই পাওয়া যায়নি। তবুও কেন এ ব্যাপারে অযथা আমাকে রিরক্ত করছেন?
মুফতী ছাহেব बোটেও ঘাবড়ানেন না। তিনি বললেন, যাই शোক, স্বপ্নে একই কथা যখন বার বার বলাঁ হচ্ছে, তখন নিশয়ই কোন গোলমাল হয়েছে। আমার মতে কবরর খুড়ে দেখা যাক, আসল ব্যাপারটা কি?
বাদশাহ্ তলাট্জ, তাই হোক। এ সম্পর্কে आপনি ফৎওয়া জারী কदनন ম মूফতী ছাহেব কবর খ্খौড়ার ফৎওয়া জারী করলেন। বাদশাহ্র ফরমান এবং মুফতী ছাহেবের ফৎওয়া খবরের কাগজে প্রকাশিত হ’ল। সারা দুনিয়া এ থববর ফলাও করের প্রচার করল। এ খবढ़ সর্বত্র रৈ ঢৈ পড়ে গেল। শেযে ঠিক হ্ল হজ্জ্ঞের দশদিন পর কবর খোঁড়া रবে। এই আজব ঘটনা দেথার জন্য পাঁচ লক্ষ কৌতুহলী মানুষ এসে জড়ো হ’ল।
সেসিন ছিল সোমবার। बক্ষ লহ্ম লোকের সামনে কবর
 হু্যায়ফা (রাঃ)-এর কবরে কিচ্রা পানি ঢুকে গেছে, আর জাবির (রাঃ)-এর কবর্র লোনা ধরতে তর্রু করেছে। আরও আজব ব্যাপার লাশ্ দু'টির কাফন এবং চুল-দাঁড়ি বিলকুল ঠিক রয়েছে, একটুও নষ্ট হয়নি। গেখে মনেই হয়নি যে, লাশ দু'টো সাড়ে তেরশ’ বছরর আগের । তাঁদের দু’জনের চোখই খোলা ছিল। উপস্থিত ডাক্তারেরা এ অবস্থা দেখে থমকে यান।
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন জার্মান চক্ষু চিকিৎসক এই অপূর্ব দীপ্তিময় চোখ দেণ্থ কালেমা পড়ে মুসলমান হয়্যে
 শহরের ভেতরে ছাহাবী সালমান ফারেসী (রা\%)-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে। ${ }^{80}$
 (ঢাকা: ইসলামিক ফাউটেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭) পৃঃ ১১-১8।

## जबनीजि गाजा

সূদ হারানের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা

## শাহ মুহামাদ হাবীবুর রহমান*

জাল্মাহ রাব্মুল आলামীন আল-কুরআনে দ্ব্থর্থীীন ডাষায়
 ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন’
 কাজ 3 বিষয়কে মানবজাতির জন্যে হারাম বা निষিদ্জ করেছেন, যার ম<্যে অপরিহ্মেয় অকল্যাণ বা ক্ষতি রয়েছে। পক্কান্তরে ঐসব বিষয়কে হানাল বা বৈধ হিসাবে গণ্য করেছেন, যার দ্রারা সমাজ্জে বা মানবগোঠ্ঠীর চিরকালীন মঙ্গল বা হিতসাধন নিশিত रবে। বস্তুতঃ ঢাঁর কাজের সকল ক্ষেত্রেই একাধারে কল্যাণ ও यুক্তির যে সশ্পর্ক রয়েছে, তা অনেক ক্ষেঞ্রেই সাধারণণাবে আমাদের দ্ধিপ্গেচ্র হয় না। তাই তিनि ব্যেসব দিক নির্দেশনা मिয়েছেন সেসব বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেওয়াই উচিৎ। ऊবে মানুষ্ের মধ্যে যেহেছু তিনিই জ্ঞান দিয়েছেন, য়ক্তি ও বিচারের কমতা প্রদান করেছেন সেহেতু ঢাঁর নির্দেশ সমূহের 心ৌক্তিকত ও অন্তর্নিহিত সারবন্তা বিশ্নেষণ করাও মানুমেরই দায়িত্দ। কারণ আল্লাহ তা‘ালা নিজইই জাল-কুরআনে বহু জায়গায় চিন্তা করতে, পর্যবেক্ষণ করতে, গভীরভাবে অনুধাবন করতে নির্দ্রে দিঢ়েছেন।
আজকের সময়ে সূদ তেমনি একটি বিষয়, যার গভীর পর্যালোচনা হওয়া বাঞ্ছুীয়। কারণ গোটা সমাজ. সূদের নাপপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ উভয়েরুই অর্থনৈতিক লেনদেন ও आর্থিক কার্यক্রমম সূদ এত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট যে, এদু'তি মতবাদ সূদ ব্যতিরেকে
 অথচ ইসলাম্ম সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক কার্যক্রম হ"তে লোষণের অবসান ও যুলুমতচ্ত্রের বিলোপ সাষনের উफ্mেশ্যে সর্বর্রথম $ও$ সर्বপ্রধান यে মোক্ষম आघাতটি ইসলাম হেনেছে তা হক্ছে সূদ্দের উज্शেদ। ইসলাมী সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থন্নীতিতে যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সূদকে সবচেট্েে পাপের বিষয় বলে গণ্য কর্যা

 ভাগের ফ্মুদ্রত্ম ভাগ এ পরিমাণ বে, কোন ব্যক্তি স্বীয়

 ৩/১৫৩ পৃঃ) (নাউযুবিল্লাহ)। এ কারণণেই জানা প্রয়োজন, সূদ

[^23]কিজাবে সমাজকে তিলে তিনে ধ্পংসের পথথ নিয়ে যায়। সূচ্দের অন্তর্নিহিত খারাপ বা অকन্যাवকর দিকپলি कि? সমাজ্র সূদ যে বিষবাष्ण ধীরে ধীরে ছড়ির্যে দিচ্ছে যান্ত করাল গাস হ’চ্ সহজে উদ্ধার পাওয়া সষ্ভব নয়, সেই বিষাক্ত প্রসঙ্গলি আলোচনা করলেই বোঝা যাবে সুদের মতো সমাজ বিধ্ৰংসী অর্থটনততিক হাতিয়ার आর দ্বিতীয়টি নেই। সূদের কুফলঔলির প্রি একফু গভীরভাবে नক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, সূদ কেন চিরতরে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোিিত হয়েছে। নীচে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণের সাহাষ্যে সেই চেষ্টাই করা হ’ল-
 অর্থনৈতিক ব্যবস্शায় উৎপাদনকার্ীী ब ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচ্রে ঊপর পরিবহন খরচ, Шक्ফ (यদি থাকে), অন্যান্য आনুষभ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামध্রীর বিক্রিমূল্য निর্ধারণ করে থাক্। কিন্মু সৈদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সূদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্রিশেষে তারও বেশীবার
 বাইরে চলে যেতে থাকে। সাধারণ মানুষ নিচ্পেষিত হয় দ্রব্যমূল্যের যাঁাকলে।
একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা সহজে বোবা যাবে। আমাদের দেশের বষ্র্রশিল্্রের কথাই ধরা যাক। এদেশে যে তুলা উৎপন্ন रয় তা দিত়্ে আমদের বক্ত্রশিল্পের $20 \%$ চাহিদা পূরণ হয় না। ফলে বিদেশ হ'চে তুলা আমদানী করতেই হয়। এজন্য আমদানীকারকরা বিদ্দে থেকে তুলা আমদানীর জন্য ব্যাংক হ'তে ঠে ঋণ নেয় তার জন্য সুদ যুক্ত হয় ঐ आমদানীকৃত তুনার বিক্রয় মूন্যের উপর। এবার সুणার কনऊनिఆ ব্যাংক হ'তে ঋণ नেয় ঢুলা কেনার জन्य ও অनान্য ব্যয় মেটাবার জन्य। একে বলা হয় ‘ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল’। এজन্য প্রদেয় সূদ যুক্ত হয় ঔ ত্রুলা থেকে ঢৈরী সুতার উপর। পুনরায় ঐ সুতা হতে কাপড়
 কারখানা চালাবার জন্য সেই অর্থ্থ্ উপর এদের সৃদ যুক্ত হয় তৈর্ীী করা কাপড়ের উপর। এরপর এজেখ্ট বা ডিলার

 উপর। এভাবে চারাট পর্যায় বা স্তরে সুদ্দের অর্থ যুক্ত হ'লে বাজারে যथন ঐ কাপড় খুচরা দোকানে বিক্রির্র জনা আলে বা প্রকৃত ডোক্ত্ ক্রুহ করে, তখন সে জসল মৃল্যের চেয়ে অনেক বেশী দাম দিত্যে থাকে।
ব্যাংকের হিসাব কষে বিষয়টা আারও স্পষ্ট করা যাক। ধরা याক, বিদেশ হ'তে ঢूना আমদানীর জন্যে কোন
 উল্লিशिত চারটি পর্যায় পের্রিয়ে ঐ তুলা হ'তে তৈরী কাপড় বাজারে ক্রেতার নিকট পর্यন্ত প্ৗছহলে সৃদজনিত মাन্য বৃদ্ধির চিত্রি কেমন माँড়াবে? এখানে দুটো অনুর্মিতি (Assumption) ধরা হর্যেছেঃ (ক) ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের

জন্য সূদের হার সকন্ন ক্ষেত্রেই ১৬\% এবং (থ) উৎপাদন, বিপণন, णদামজাতকরণ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাংক ₹'চে ঋণ নেওয়া হয়েছে। এই উদাহরণণ বিভিন্ন পর্যায়ের অन্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় ধরা হয়নি। এসব আবশ্যকীয় ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে জাহাহ ভাড়া, কুলি খরচ, খদাম ভাড়া, পরিবহণ ব্যয়, বিদ্যু/ক্বালানী ব্যয়, শ্রমিকের মজুযী/বেতন, সরকারী कর বা তৃ্ক প্রভৃতি। অর্থাৎ খধুমাত্র সূদ প্রদানের জন্য কত ব্যয় বাড়ছে বা দ্রব্যমূন্যের চিত্রটি কেমন দাঁড়াচ্ছে সেটিই এथানে তুলে ধর্রা হয়েছে।.
ক. आমদানীকাবীীর তूলার ক্রয়মূল্য $>0,00,000 /=$ ₹'লে ঐ তুলার বিক্তয়মূম্য দাঁড়াবে ১১,৬০,০০০/=
থ. সুতা তৈর্মীর্木 কার্রथানার তুলার ক্রয়মূল্য ১১,৬০,০০০/= ₹'লে ঔ সুতার বিক্রয়মূল্য দাঁড়াবে ১৩,৪৫,৬০০/=।
গ. কাপড় তৈর্রীর্য মিनের সুতার্র ক্রয়মূল্য ১৩,৪৫,৬০০/= इ'মে তৈর্রী কাপড়ের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ারে ১৫,৬০,৮৯০/=।
च. बाপড়ের্র মিন্न ₹’তে এজ্ৰে/ডিলারের কাপড়ের ক্রয়মমূ্য ১৫,৬০,৮৯০/= ₹’‘ে জার বিক্রয়মূল্য দাঁড়াবে,
 কিনবে ১৮,১০,৬৪০/= দরে।
অতএব थूব পরিষ্কারডডাবে দেখা যাচ্ছে যে, তুলার মূল ক্রময়ম্য ছিম ১০,০০,০০০/=, অথচ সেই মৃল্য इ'ঢে তৈৰ্মী काপড় পকৃত ক্রেতার বা ভোক্তার निকট পর্যন্ত পৌছাতে সূদ বাদেই চ্রোষ্ত মূল্যের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে অতिরিক্ত ৮,১০,৬8০/= यूক্ত হয়েছে या পরিণামে ভোক্তাকেই দিতে হবে। কারণ চূড়ান্ত বিচারে শেষাবধি প্রকৃত ভোক্তাকেই মোট সৃদের প্রকৃত ভার বহন করতে হয়। এর অর্তুর্নিহিত তাৎপর্য হ’ল সূদ দিতে না হ'ঢে অর্থাए সমাজ্জে সূদ না থাকলে এই অতিরিক্জ বিপুল পরিমাণের অর্থ

এভাবে সমাজ্জে দৈনन्দিन জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির
 निद्रপায় ङোজ্জেকে বাধ্য হয়েই সূদের জন্য সৃষ্ট এই চড়া মূन्य দিত্ত হ্য । সূদনির্ভর্ন অর্ধনীত্তিতে এছাড়া তার গত্যস্তর जেই। অथচ সৃদ नो थাকলে অর্ধাৎ সূদবিহীন অর্থनীতি চালু
 ই"তে র্বাত্তার ভিঋারী ঝেকে বিত্তশালী কারোরই রেহাই নেই। সूদের হারের চেট্যে আয় বৃধ্ধির বার্ষিক হার বেশী না হ’লে, মানুষ जারও দর্রিদ্র হ'তে বাধ্য, জীবন যাত্রার মান কমত্ত বাষ্য। পস্মাষ্তরে সुদ नা थাকलে তার জীবন যাত্রার

 মাধ্যম\& সূদভিত্তিক লেনদেনের ফলেই সমাজে শোষণ সার্বিক, সামষ্টিক, দীর্ঘস্থায়ী ब ব্যাপক इওয়ার সুযোগ হয়েছে। সূদভিত্তিক ব্যাংক ఆ বীমা ব্যবসার কারণে ছোট ছোট সঞ্ধ্য় অকত্র করে বিরাট পুঁজি গড়ে তোলার সুযোগ
 बगङি এই भুঁজি চড়া সূচে ঋণ मिয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন

করছে। একই সাথে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বাছ-বিচারের কারণে ধনীরা বিপুল অংকের ঋণ পায়, অথচ দরিদ্র ঢার ভগ্নাংশও আশা করঢে পারে না। ফনে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক শ্রেণী বৈষম্য। উপরন্তু বাংনাদেশের সূদী ব্যাংক্তুি এখন তাদের প্রদত্ত সূদকে ক্ষেত্র বিশেশে মুনাফার লেবাস পরিয়ে চানিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ফলে প্রতারিত হচ্ছে ধর্মপ্রাণ মুসলমান।
आধूनिक সূদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যদে সমাজ শোষণ ঢ্ সার্বিক ও কৌশলপূর্ণ র্রপ नিঢ়েছে, একটা উদাহরণের সাহায্যে তা তুলে ধরা হ'লঃ ব্যাংকে টাকা आমানতকারীরা যে অর্থ জমা রাথে তার পুরোটা ব্যাংক কখনই তার নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে না। সাধারণতः ঐ অর্থের ৯০\% ঋণ দিয়ে थाকে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা ও বিनিয়োগকারীদের। তারা এই অর্থ্রে জন্য ব্যাংককে যে সৃদ দিয়ে থাকে তা তারা আদায় করে নেয় জনগণের নিকট ₹"তেই তাদের প্রদত্ত সেবা ও পণ্যসাম্্রীর মুল্যের সজ্গেই। ইতিপূর্বে উল্পিখিত তুলা-সूতা-কাপড় তৈরী ও বিক্রির উদাহরণ এক্ষেত্রে পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙতঃ উল্লেথ্য, এই জনগণের মধ্যে ঐসব ব্যক্তিরাও রয়েছেন, যারা ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রেথ্থেছিলেন সূদের মাধ্যমে নিশিত नিরাপদ आয়ের উক্দেশ্যে। মनে রাখা দরকার, ঋণগ্রহীতার নিকট হ'তে আদায়কৃত সূদ হ'তে ব্যাংক একটা অংশ নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য র্রেথে বাকী অংশ আমানতকারীদের এ্যাকাউণ্টে জমা করে দেয় ঢাদের প্রাপ্য সূদ বাবদ। এভাবেই ব্যাংক মাছের তেলে মাছ ভেজে नেয়। পরিণামে প্রতারিত হয় आমানতকারীরা। কিন্তু भूंজিবাদী অর্থनीতির লক্ষ লক্ষ ব্যাংক হিসাবধারী ব্যক্তি কি কখনও তা তলিয়ে দেখার অবকাশ পায়: বরং বছর শেষে পাশ বই বা কস্পিউটারাইজড় এ্যাকাউন্ট ব্যালান্স শীটে যথন আমানতের বিপরীতে সূদ বাদে প্রাধ্ণ অর্থ দেথে তথন তারা দৃশ্যতঃই পুল্কিত বোধ করে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়ট্ট আরও অকটু পরিষ্কার করা যাক।
সূদের জन্য উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ীকে. ভোক্তা অর্থাৎ আমানতকারী মূল্যের আকারে প্রদান করে শতকরা ১৬/=। সূদ বাবদ আমানতকারী ব্যাংক হ"তে পায় শতকারা ৬/=। অত্রব ব্যাংকে সঞ্চয়ের বিপরীতে আমানতকারীর নীট লোকসান দাঁড়ায় শতকরা ১০/=।
বর্তমানে চানু সূদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং সামষ্টিক অর্থনীতির (Macroeconomics) কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে কোনভাবেই এই অদেশ্য অথচ প্রকৃতই লোকসান বা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই, এ্ই শোষণ প্রতির্রোধেরও কোন সহ্জ উপায় নেই।
 বাংলাদেশেরই খ্রু নয়, দুনিয়ার अধিকাংশ কৃষি প্রধান দেশে কৃষকেরা ফসল কলাবার তাকীদে নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। ঐই ঋণ ৫ধ্রু आप্রীয় স্বজন বা গ্রামীণ মহাজননের কাছ থেকেই নেয় তা

নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক হ'চেও নিয়ে থাকে। কিজ্তু आশানুক্প বা आশাতিরিক্ত ফসল इওয়া সব সময়েই অनिकिত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো র্য়েছেই। যদি एস্ आশানুক্রপ না হয় বা প্রাকতিক দूर्বিপাকেন ফলে ফস্সল খুবই কম হয়, তবুও কিন্ত কৃষককে. निর্দিষ্ট সময়ান্তে সূদসহ তার ঋণ শোধ করতেই হবে। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋণের সক্ধানে বের হ'তে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা বহ্ধক রেরে সুদসহ आসন পরিশোধ করতে হয়। তা না इললে কি মহাজন, কি ব্যাংক
 ক্রোক করে নেবে। নীলাম্ চড়াবে দেনার দায়ে।
এখানেও একটা বাচ্তব উদাহরণ দেওয়া যেনে পারে। ধরা যাক, কৃষি ব্যাংক হ'তে আলু চাষের জন্য কোন কৃষক ১৬\% मूटh ৫০০০/= ঋণ निल। এजन্য তাকে অবব্যই বছর শেষে বাড়তি ৮০০/= পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ ঐ কৃষকের্র জমিতে সাধারণতঃ ব্য আলু সচরাচর উৎপন্ন হ'ত তা বেচে অন্ততঃ আরও ৮/১০ মন আলু বেশী উৎপন্ন হ'চে হবে। आনুর মণপ্রতি পাইকারী বাজার দর ১০০/= হ"লে তার অবশ্ই आরও আট মণ आনু অতিরিক্ত উৎপাদন হө্য়া চাইই। মজার কथা হ'ল, आলুর ফলन যদি কোনবার বেশী হয় তাহ'লে ঢা সাধারণতः এলাকার সকন চাবীর ক্সেত্টে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রায়শই দাম পড়ে যায়। आলুর দাম यদি মাপ্রতি ১০০/= হ'তে ৮০/= নে নেমে आলে, ঢাহ'লে চাষীর এক্ষেত্রে ঘাটতি হরে ১৬০/=। এ ঘাটতি ө্যু ঐ জাট মণের ক্ষের্রেই, এমন কিন্তু নয়। তার পুরো আলুর দামই মণপ্রতি ৮০/= হারে পেলে মোট ক্সলেরু জন্য নীট घাটতি হবে অনেক বেশী। উপর্তু ঋণের প্রিমাণ যতবেশী হবে সুদ শোধের ক্ষেত্রে ঘাটতিও চত বেশী एবে। ফনে তাকে পরববর্তীবারে आারও বেশী ঋপ निए্ হবে এবং এক সময়ে ঋণ পর্রিশোধের জন্য জমি বিক্রি করতেে তুরু করত্তত হবে। এভাবেই এক সময়ের ভृমিমালিক ভূমিহীন বl প্রাত্তিক কৃষকে ক্রপান্তর্রিত হয়ে যায়। 8. সূদ बरोणात्रा সমাজ্জে পরুগাহাঃ সমাজে এক্দল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জন্ন ভাগ বসায় সূদ্দের সাহাব্যেই। ঋপ্যহীতা বে কার্রণে টাকা ঋণ নেয় সেকীজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সূদের অর্थ পরিশোধ করতেই হবে। ফনে বহ সময়ে ঋণथ \ীতাকে श্যাবর-অস্থাবর সশ্পদ বি心ি ক্রে হ'লেও সূদসহ आসন পরিমশাধ কর্তে হয়। সূদগ্রহীতারা সমাজ্ নানা नाমে পরিচিত, অন্যের শ্রচ্ম ß উপার্জনन ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন কর্রে। পরগাছ যেমন মূল গাছের প্রাণশক্তিতে ভাগ বमिढ্যে জীবनধাহণ কর্রে এবং এক সময়ে মূन গাছৃট্ই মরণোনুখ হয়, তেমনি সৃদৃখারদের কারণে কর্মজীবী মানুষেরাও ক্রমাগত দরিদ্রি হয়ে পড়̣।। তাদের জীবन যাপনের মানে ভাটা পড়ে। উপরন্ু বিনাশ্রকে অর্থ লাভের ফলে সমাজের প্রত্যাক্ অর্থননতিক কর্মকাত্ সূদখোরদের কোন অবদান থাকে না।
৫. व्यেণীবৈষম্য সৃষ্টিত সुদের্য অবদান অनন্যः সূদের ফ্লে সমাজে দরিদ্দি শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী जীরও ধनী হয়। পরিণামে সামাজিক व্রেণীবৈষম্য आরও বৃক্কি পায়। বাংলাদেশে ধनीরা বে ক্রমাগ্গত ধनী হচ্ছে তার जन্যতম প্রধান কারণ সূদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্গার বিশেষ

সহরোগিত। बোগ্যতা, দক্ষত ও জাগহ थাকা সজ্खেও দর্রিদ্দ उ মধ্যবিক্ত উদ্দ্যোক্তারা প্রঢ়োজনীয় याমানত দিতে না পারার কারণে সুদী ব্যাংকলি হ'ত্ আর্থिক বা প্রয়োজনীয় অংকের ঋণ লাভে ব্যর্থ হয়। অथচ বিত্তশাनी বাবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্সারা সহজেই ঋণ পায়। ব্যাংक হাयার হাयার লোকের নিকট হ'চে আমানত সপ্থহ করে থাকে। © অর্থ ঋণ आকারে পায় যুষ্ঠिমেয় বিষ্లোলীরাই। এ থেকে
 উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীর্যা ব্যাংককে যে সূদ পরিশোধ করে থাকে তা জনগণণর কাছ থেকেই তুলে নেয় তাদেন্র সেবা ও উৎপাদিত দ্রব্যসামগীর মূল্যের সাఠেই। ফলে আড্যुঞ্তীণ রক্তক্কণ হয় সাধারণ জনগণেন্র। তাই সমাজ হিতৈমীরা यতই 'গরীবী হঠাও' বলে চিৎকান্র কহুক ना बেन সমাজের মட্ধ্যইই সূকের মতো সর্বব্যাপী শোষণ প্রক্রিয়া ও দৃঢ़्यूল
 প্রেসক্রিপশনই কার্যকর হবে না।
ঠিক এ কারণণই এদেশের এনজি৩שলি, যাদের ঘোষিত नক্য হ'ল দার্রিদ্যু বিমাচন, এখন দার্রিদ্দ্যের চাষ কর্রহছ বলে ঘোরতর ও প্রবল সমালোচনা খরু रয়েছে। বশ্রুতः এনজিওল্ছল যে স্মুদ্র ঋণ দেয় এবং তার জন্য বে পর্রিমাণ সূদ শেষাবধি আহককে পরিশোধ কর্তত হয় তাতে লাভের্র ৫ড় পিপড়ায় খায় ना’ বরং মূল উর্পাজনেরই এবটা জংশ তুলে দিতে হয় নতুন এই বেনিয়াদের হাতে। 'কব্রয় হাসানা’ বা ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ इ'লে এই সমস্যার কিছূটা সমাধান হ"ত। কিন্টু এদেশের বৃহৎ এনজিఆणनির ইসলামের প্রতি বে ঠীব এলার্জি র্যেছে, তা आলাদা করে চোথে আহুল দিয়ে দেখাবার দরকার হয় না। এই নাতিদীর্ঘ আলোচনা হ'চেই পর্ধিষ্ৰার হয়ে গেছে যে, ব্যক্তি, সমাজ ও অर्थनीতিন্ন জन्य সूদ কি डয়াবश পর্রিণাম
 এथান্ন আলোচিত হয়েছে সেসবের বাইরেও আর্রও অনেক फতি বা অকन্যাণকর দিক রূ্যেছে, রূ্যেছে সেদের नৈতিক,
 দিক। সেসব आলোচনার সুযোগ বর্তমান প্রবক্ধে নেই।

 তার একটা চিত্র হুলে ধরা। এ वেলেই বোঝা সম্ভব সুদ কেন ইসলামে হারাম যোষিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছছ সুদ
 ज্গগতিরও বিরোধী। সূদ সমাজ শোষণেন্র বলিঠ্ঠ হाতিয়ার। তাই यতদিন সূদ প্রচनिত থাকবে, তणদিন বनी
 বिभরীত ইসলামের অनूশাসन তथा ふ্রশী निर्দেশ বান্তবায়ান্নে মধ্যেই রল্যেছ মানুষের ইহকালীন কন্যাণ ও

 সীসাঢালা थ্রাচীরের মজো একতা। বাষ্তবিকই সূদের
 সূদ উচ্ছেদের কোন বিকब्প নেই। কোন ইজমই তা পার্রেনি; বর্ং সে নিজেই এর নাগপাশে জড়ির্যে পড়ে পিষ্ট হৰ্রেছে। একমাত্র ইসলামই একাজ্জ সক্ষম হর্যেছে। স স্রাং जাজ জামাদের সেই ইসলামের দিকেই প্রত্যাবর্তন কর্রতে হবে।


## गायक्षिक ध्रगक

## আমরা কি সিকিমের ভাগ্য থেকে শিক্ষা নেব না

মেজর জেলারেল（অব．）আ ল ম ফজলুর রহমান
গত নব্বইর দশক হ’তে দেশে বোমাবাজ্জি জোরে－সোরে খরু হয়। প্রথমে বোমা ফাটতে থাকে বড় বড় রাজনৈতিক জনসভাঞ্ৰলিতে। তখন জনমনে এর একটি রাজটৈতিক চরিত্র প্রতিভাত হহয়েছিল। যার কুশীলব ধরা ₹’ত সেকুল্যার দল সমূহকে। পরে বোমাবাজ্রির প্যাটার্ন পরিবর্তন－এর সাথে অন্যদের ব্যাপারে জনগণ সন্দেহ পোষণ করতত আরষ্ভ করে। যেমন বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমাবাজি। বর্তমানে বোমাবাজি বারোয়ারী রুপ পরিখ্রহ করেছে। একদিকে যেমন ওলী－আওলিয়াদের মাযারে বোমা ফাটছে，একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বোমাতংক ছড়ানো হচ্ছে দেশের বড় বড় স্থাপনাসমূহে। এর কারণ কি？কেন এই বোমাবাজি？ কেন বোমাতংক ছড়ানো হচ্ছে দেশময়？এ সম্বক্ধে প্রথম প্রত়িক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাজনৈৈতিক দলসমূহ। একে অপরকে দোষারোপ করে কিংবা অপবাড়িয়ে দোষ খঙ্ডন করে। দেশবাসী এ সম্পর্কে ক্মবেশী ওয়াকিফহাল। দেশের বিজ্ঞজনেরাও：তাদের সুচিন্তিত মতামত ইতিমধ্যেই দিয়েছেন। তাদের লেখনীতে যে অশনিসংকেতটির দিকে অश্রুनि निर्मেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে，আমরা সুদूরপ্রসারী ষড়য়্ত্রের জালে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছি，যার অনেকৃুলি মরণফাঁদের মধ্যে বোমাবাজি একটি। যার यूभকাষ্ঠে आমরা निজজরাই বनिর পাঠায় পরিণত হচ্ছি। হয়ত সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন কেবলমাত্র খেয়ে－পরে বেঁচে থাৰকার জন্য আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশ－জাতি－ধর্মকে অন্যের পাদপাদ্যে অর্ঘ হিসাবে দিতে হ＇তে পারে। একটু গভীরভাবে এই মহাষড়যন্তের গতি－প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে এর যে ধারাবাহিকতা প্রতিভাত হয় তার কিছ্র নিম্নে আলোকপাত করা হ’লঃ
（ক）মুক্তিযুদ্ধ শেষে মিত্র বাহिনী দেশে ঐ সময় প্রায় ৬০ হাযার কোটি টাকার মালামাল এবং মিল কারখানার यन्ত্রপাতি লুটপাট করে সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরুপে পञ্গু করে দিয়ে পরনির্ভশীল করতে চেয়েছিল। তদুপরি পঁচিশ বছরের মৈট্রী চুক্তিসহ অন্য চুক্তি তো ছিলই।
（ঋ）স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতীয় রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করে দেশে সশস্ত্রবাহিনী শক্তিশালী হিসাবে গড়ে ওঠার পথকে রুদ্ধ করবার অপপ্রয়াস চালানো হয়। যাতে স্বাধীনতা রক্ষায় আমরা মিত্র দেশের ঊপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়ি।
（গ）কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ধ্মংস করার জন্য চালু করা इয় মরণফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ，যার প্রভাবে দেশের

দক্ষিণ－পক্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ ধ্ণংসের মুথোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। उরু হয়েছে মরুকরণ প্রক্রিয়া। এদিকে ফারাক্কার বির্রপ প্রভাবে চার কোটি মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর তুণছে।
（ঘ）এর পরে ওরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র । যার যুপকাষ্ঠে বলি হন বঙ্গব㛊 শেখ মুজিবুর রহমান，চার জাতীয় নেতা， প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সহ আরো অনেকে। উক্mেশ্য বাংলাদেশকে নেতা শূন্য করা। সংঘটিত হয় সেনাবিদ্রোহ যার মূলে ছিল দেশের সেনাবাহিনীকে সমূলে বিনাশ করার জঘন্য ষড়यন্ত্র।
（ঙ）দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবেশী দেশের প্রত্যক্ষ মদদে আরম্ট হয় শান্তিবাহিনীর ＇সশস্ত্র সन্ত্রাসী＇কার্যকনাপ，या আজও শান্ত হয়নি বলা যায়। এর জন্য অর্থনৈত্কিভাবে দুর্বল বাংলাদেশকে চরম মূল্য मিতে হচ্ছে।
（চ）একটি গভীর ষড়খব্ত্রের অংশ হিসাবে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সার্বভৌম অংশ তালপভ্ভি দ্বীপ দখল করে नিয়েছে！এর ফनে বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমান্ত মহিসোপানের বিপুল সমুদ্র সম্পদ আহরণ করা থেকে ুধু বঞ্চিতই হবে না，বরং আখেরে আমরা একটি স্থল বেষ্টিত দেশে পরিণত হর়ে অর্থনৈতিকভাবে বঙ্ধ্যা হয়ে যাব।
（ছ）চলমান ষড়यন্ত্রের ধারাবাহিকতায় তথাকথিত বঙ্গভমি আन्দোলনকে আলাদা কর্রে দেখবার কোন অবকাশ নেই। এর পিছনে ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক গোষ্ঠীগত বিভাজনের মাধ্যমে বাংলাদেশককে খণ্ডিত করার অপপ্রয়াশ নিহিত রয়েছে। （জ）প্রতিবেশী দেশটির সীমান্ত ঘির্র ১০／১২ কিঃ মিঃ অভ্যণ্তরে হাযার হাযার ফেন্সিডিল তৈরীর কারখানা স্থাপিত र়্যেছে，যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কোমলমতি তরুণদের নেশাগ্তস্ত করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্পংস করে দেওয়া，যাতে দেশ এবং জাতি মেধা ও নেতৃত্ শূন্য হয়ে পরনির্ভর হয়ে পড়ে।
（ね）ইসরাঈলের সাথে ভারত্তের সামরিক চূক্তি স্বাক্ষরের পর হ’তে খুব জোরালো এবং অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের বির্তুক্ধে সন্ত্রাসবাদের অভ্বিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। যাতে প্রচারের জ্ৰোর বাংলাদেশকে সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এর अন্তনির্হিত উদ্দেশ্য रচ্ছে সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রতিবেশী দেশের সামরিক হস্তক্ষেপ জায়েয করা। যেমনটি আফগানিস্তান ও ইরাকে করা হয়েছে।
（囚）বর্তমানে বাণিজ্য आগ্যাসন कि পর্যায়ে প্ৗছছছে তা দেশবাসী লঙ্ষ্য করছেন। এভাবে চলতে থাকনে দেশের পাট শিল্পের মত অন্যান্য সেষ্টেরে বষ্ষ্যাত্দ নেমে আসার ফ়ে আমাদের অমিত সষ্ভাবনার দেশ প্রতিবেশী দেশটির করুণার পাত্রে পরিণত হবে।
（ট）সর্বমেষ প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ৫৪টি অভ্নিন্ন নদীর মধ্যে ৫৩ট্টিত আন্তর্জাতিক আইন লংঘন কর্রে অবৈধভাবে বাঁধ，গ্গোয়েন এবং স্পার নির্মাণের মাধ্যমে

পানি প্রত্যাহার আরম্ভ করেছে। ফলে দেশ আক্রান্ত হচ্ছে প্রবল থরা এবং，বন্যায়। বৃদ্ধি পাচ্ছে লবণাক্ততা ও আর্সেনিক সমস্যাসহ মরুকরণ প্রক্রিয়া। এতদ্ব্যতীত ভারত २०১৬ সালের মধ্যে আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের উজান দিয়ে সমস্ত পানি ভারতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা বাস্তবায়িত হ＂লে আগামী ৩০／৪০ বছরের ম＜্যে বাংলাদেশ মরুভ্ভূমিতে পরিণত হয়ে ধ্মংস रয়ে যাবে। বাংলাদেশের $>8$ কোটি মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।
সংবাদপত্রে যা দের্খছছি তা হ’ল，ভারতের স্বাধীনতা দিবদস আসাম যে বোমা ফাটানো হয় শাহজালাল （রহঃ）－এর মাযার প্রাকণে বিস্ফোরিত বোমাটির সাথে তার মিল্ রয়েছে। এতে यা প্রমাণিত হয় তা হ’ল সীমান্তের ওপার হ＇তে বাংলাদেশে বোমা আসছে। প্রতিবেশী দেশের বোমা তো আর পায়ে হেঁটে আসতে পারে না। এর জন্য চাই উপযুক্ত বাহক এবং এদেশীয় এজেন্ট，যারা এই বোমার উপযুক্ত ব্যবহার করবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে，বাংলাদেশে তাদের বশংবদদের ক্ষমতায় বসানো। এখন বড় সমস্যা হ＇ল এই হামীদ কারজাই এবং আয়াদ আলাওয়ীরা কারা？ কথায় বলে ‘চেনা বামুনের ’পতা লাগে না’ কিংবা＇যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর’। এই যাদের পরিচয় তারা কি জেনেণনে কেষ্ঠা সাজতে যাবে？সেনাবাহিনীতে ফিল্ড ক্রাফ্ট－এর একটা টার্ম হ’ল ‘ক্যামাফ্লাজ এন্ড কনসিলমেন্ট’ অর্থ হচ্ছে－ছদ্মবেশ ও গোপনীয়তা। অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করে সহজ্জেই অন্যকে ধোঁকা দেওয়া বা নিজেকে গোপন রেখে চেনা বামুনকে কেষ্টা সাজানো যায়। দেশে বোমাবাজির বারোয়ারী র্প তার দিক－নির্দেশনা দেয় বৈকি। যাদের ভোটের মাধ্যনেই ক্ষমতায় যাবার অতীতের মত বর্তমানেও সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে তারা বোমাবাজ্জির মত आষ্মঘাতী পরিকল্পনা কি হাতে নিবে？এর বিচারের ভার্র পাঠকদের উপর রইল। অতএব চোখ－কান খোলা রেখে দেশের অভ্যন্তরে এবং প্রতিবেশী দেশের বাইরেও যারা এই বোমাবাজির মত জঘন্য ষড়যন্ত্রমূলক কাজে মদদ দ্রিচ্ছে দেশ ও জাতির স্বার্থে সবাইকে তা খতিত্যে দেখতে आহ্নান জানাই।
দেশ আজ রাষ্ট্রীয়，সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে মহাসংকটে নিপতিত। এখন কাদা ছোঁড়া－ছুঁড়ির সময় নয়। এখন সময় সকল বোমাবাজি，বোমাতংক ছড়ানো এবং অবৈধ অস্ত্রের চালান সমূহের রহস্য উদঘাটন করে দেশবাসীকক তা অবহিত ও সতর্ক করা। তা না হ＇লে বেশী দেরী হয়ে যাবার ফলে আম－ছালা উভয়ই যাবে，তখন আহাজারি করে কোন লাভ হবে না। কারণ সময়ের এক ফোঁড়়，अসময়ের দশ ফোঁড়। অতএব যা করতে হবে তা এখনই। আমরা কি সিকিমের ভাগ্য হ＂তে শিক্ষা নেব না？
（সংকनিত）
লেখকঃ সাবেক মহাপরিচালক，বাংলাদেশ রাইফেন্স B আহায়ক， निर्मनोয় জन आन्দোলন।

## वखीवफ़न गाजा

## ধূমপানের কবলে যুবসমাজঃ টন্তরণেের উপায়

## মহিবনুর রহমান বিন আবু তাহের＊

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দারিদ্রপীড়িত দেশ। এ দেশে যেসব সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে ধূমপান অন্যত্ম। দরিদ্র্যতার নির্মম কষাঘাতে এ দেশের সমাজ জীবন যখন চরমভাবে বিপর্যস্ত，তখন দেশের মানুষ ধূমপান কর্রে প্রতিদিন প্রায় এক কোটি টাকা অপচয় করছে। ${ }^{2}$ ধূমপানের নিত্যদিনের বাজেট आমাদের জাতীয় জীবনের প্রুতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করে চলেেছে। ধূমপায়ীদের বিষাক্ত ধোয়া অধূমপায়ীদের জীবন পরিক্রমাকে গ্রাস করছে। এক সমীষ্ষায় দেখা গেছে， ধূমপায়ীরা স্বাভাবিকের চেয়ে ২২ বছর কম বাঁচে।

## ধূমপানের ইতিহাসঃ

বিড়ি－সিগারেটের কাঁচামাল হ’ল তামাক। আমেরিকার ‘মায়া’ ভাষায় ‘সিকার’ অর্থ হ’ল ‘ধূমপান’। আর সিকার থেকে পরবর্তীত ফ্রান্সে＇সিকারো＇শব্দটির＇সিগারেট’ নামকরণ করা হয়েছে।
28৯৮ সাল্পে রাণী ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রিস্টোফার কলম্বাস যখন आমেরিকা আবিষ্ষার করেন，তখন তিনি ও ঢার সঙ্গীরা রেড ইঞ্যিয়ানদের ধূমপান করত্তে দেখেন। এক ষরনের পাতা ছোট বাঁশের নলের ভিতরে দিক্যে এবং তাতে আগुন জ্বালিয়ে রেড ইঞ্তিয়ানরা ধৌয়া পান করত। সে সময় ধূমপানকে এরা এক ধরনের চিকিৎসার অংশ হিসাবে মনে করত। যে পাতাতে আগুন জ্বেলে ধূমপান করত；তার নাম ছিল＇কয়োবা＇আর নলটির নাম ছিল ‘টোব্যাকৌ’ পরবর্তীতে পাতার মূল নামের পরিবর্তে নলের নামে পাতাটির পরিচয় ‘টোব্যাকৌ’（TOBACCO）হয়ে যায়।
১৬০০ খৃষ্টাক্দে স্যার ওয়াল্টার র্যালে প্রথম রাণী এলিজাবেথের রাজদরবারে ধৃমপান চালু করেন। উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে ইউরোপীয়রা ভার্জিনিয়া থেকে তামাকের ছোট ছোট চারাগাছ ৫ তামাক পাতা ইউরোপে আমদানী ওরু করে। তামাক চাষ ও ধূমপান এভাবেই খর্রু হয় ইউরোপে। ১৮৫৩ সালে কিউবার রাজধানী হাভানায় সর্বপ্রথম সিগারেট কারখানা স্থাপন করা হয়। ১৮৮৩ সালে সিগারেট উৎপাদন ওুু হয় ইংল্যাতে। ${ }^{8}$ এমনি করে

[^24]আমেরিকা, ইউরোপ এবং পরবর্তীতে বিশ্বের প্রায় সকল জায়গায় তামাকের ব্যবহার ও চাষ ऊর্র হ হয়। ১৭৯০ সালে সুদूর ভার্জিনিয়া থেকে এ তামাকের বীজ आমদানী করা इয়। ${ }^{\circledR}$ কালপরিক্রমায় এবং জলবাযু ও মৃত্তিকার ӊণণাজণের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল যেলাতেই তামাক উৎপন্ন হয়।

## ধূমপানের্গ উপকর্ণণঃ

ধ্यেমপানের মূল উপকরণ অত্যন্ত ক্তিকি। এর মূল উপাদান इ'ল ‘তামাক’ ও ‘গাঁজা পাতা। ষ্টককৃত তামাক পাত কুচি কুচি করে কেটে এর সাথে ‘রাব’ বা बোলা đঁড় মিশিত়ে এক ধরনের ম তৈর্রী কর্না হয়। এ এসব ম কनকেতে পুরে তাতে আাওন লাগিয়ে পান করা হয়। এ তামাক পাতার খঁড়া অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণ কাগজে มুড়িয়ে বিড়ি বা সিগারেট তৈরী কর্া হয়। এ সিগার্রেট
 ধূমপান। ধূমপানে মাদকতা সৃষ্টि হওয়া ছাড়াও এটি দেহ ম্ননের উপর নানা ধরনের বিক্রপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

## ধূমপানে আসক্তিন্র কার্রণঃ

 গবেষক B চিকিৎमকগণ ধ্মপান आসক্তির নেপথ্যে বে কান্রণঋলি সক্রিয় বলে চিহিত্ত করেছেন সেখলি হ'ল-
সছদোষঃ ধূমপান্নে কারণ হিসাবে সঙদোয অত্তন্ত
 নেশাগ্গস্ঠ হ'লে সে তার সঙীদেরও নেশার অগতে নিক্যে যাওয়ার আথ্রাণ চেষ্টো চালায়। এক পর্यায়ে সুস্ত সঙীটিও নেশাখস্ত रয়ে পড়ে। এজন্য হাদীছে এসেছে,


जাবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎ লোকের সাহর্ম ও অসৎ লোকের
 «ূंকদাতার মঠ। কন্ूूরি বিত্রেতা হয়তো তোমাকে এ্মনিতেই কিছ্ কষ্ֵুরি দান করবে অथবা ঢুমি তার নিকট হ'তে কিছू কব্ুুর্রি ক্রুয় করবে। আর কিছू না হ'লেও অন্তুত তার সুখ্রাণ ঢুমি পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে यं"কদানকার্রী তোমার কাপড় জ্বিলিভ্যে দিবে। আর কিছ্ম না হ'শৈও অন্তত

[^25]তার দুর্গ্্ তুমি পাবে।
পর্রিষার্রিক প্রভাবঃ এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যারা ধ্মপান করে তাদের অধিকাংশশর পিতা কিংবা মাতার মধ্যে এই নেশার অভ্যাস ছিল। পর্রিবার্রের অভন্ত্রে ধৃমপানের প্রजাবে সন্তানরা সহজেই ধৃমপানের প্রতি আসজ হয়ে পঢ়ে। বৈষ্ঞানিক বিচারে আমরা বুঝতে পারি শে, পিতার আচার-ব্যবशার্রের অধিকাংশই তার ছেলের উপর প্রভাব ক্সেলে। যেমন রাসূনুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ-

عن أبى هـريـرة تـــال قـــال رســـول الله مـلى الله

 আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্ধাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রতিটি সন্তানই ফিচরাতের উপর জন্মপ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা (निজেদের সশ্রব দ্ঘারা) ঢাকে ইহৃদী, নাছারা অথবা অগ্নি উ্যাসকে পরিণত করে’| ব্যুতঃ কোন সন্তানই ধূমপায়ী হढ़ে জন্মগ্ণ করে না, তার পরিবেশ তथা তার পিতা-মাতাই তাকে ধূমপায়ী করে তোলে।
পার্রিবার্রিক কনহঃ প্রতিটি সস্তানই চায় তার পর্রিবার্রের অভ্যत্তর্রে মা ও বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় थাকুক। কিন্দ্র অनেক পরিনার্র মা ও বাবার মধ্যে সুসम্পর্কে পরিবর্ডে প্রায়শঃ দ্দ্দ্ उ কলহ লেগে থাকে, या অनেক সন্তানই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। ফলে এক পর্যার্যে এসব সন্তান নেশা কর্রে জন্যডাবে মানসিক প্রশাষ্তি খোজার চেষ্টা করে।
 ধূমপানের ভয়াবহতা জেনেও অনেকে কৌতূহনবশতঃ ধূমপান করে থাকে। এভাবে একবার দু'বার ধূমপান করার ফমে এক সময় সে নেশাগ্ত্ত ধূমপায়ী হয়ে যায়।
 সক্ধিক্ষণে ছেলে-মেয়েদের বিদ্রোহী মনোভাবের মধ্য দিয়েই ঢাদেন ব্যক্তিত্ অনেকাংনে গড়েে উঠে। এই বিদ্রোহী মনোভাবের কারণণ তার্যা ভাল-মन्দ বিচার না করে সাযাজিক অনেক निয়ম-কানূন্রে সন্গে মিশে यেতে চায়। এই বিদ্রোহী মনোভাব তাদ্দেরকে অনেক সময় ধৃমপায়ী করে তোে।
มनস্তার্ত্রিক বিশৃষ্ষলাঃ তরুণদের মধ্যে ধূমপান বিষ্তৃতির্য একটি প্রधान কोন্রণ হ'ল হতাশা, পরীদ্মায় অকৃত্তকার্যিण, অন্য কোন কাজে বার্থতা, जেশনজট, বেকারত্ধ প্রভৃতি। এসব কারণে তারা শোক, বিষাদ এবং বঞ্টনার দূঃথবক নেশায় আण্ট্ন হয়ে ভুলে. থাকতে চায়।

৮. বুষারী, মুসলিম, মিশকাত, ৷্র।
 জ্ঞান মানুষ্েে মধ্যে মানবणাবোধের বিকাশ ঘটায় এবং মানুষকে চর্রির্রবান করে ঢোলে এবং তাকে নৈতিকতার পথথ পরিচালিত করে। কিল্ভू সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় মুল্যযবোধ থেকে বিফ্যুতি ধूমপান বিত্তারে অনাতম সহায়ক ভ্রূমিকা পানन করহে।
এছাড়া ধূমপানে অভ্যস্ত হওয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে। যেমন সাধারণ মননুষ যथन কোন উচ্চ ড্গিীধারী ডাক্তারের ঠাটে অত্যত্ত দামী ব্যারেন সিগারেট দেখে, ত্খন স্কতাবতঃ তার মন্ে ডাবের উদ্দ্রে হয় বে, সিগারেট থেলে কিছুই হয় না। आবার ছাত্ররা যখন দেথে ভে, তার শিষ্ষাক্রু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শ্রেণীকর্সে প্রবেশ করছেন, তখন স্বভাবতই ছাত্রদের মনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে লে এক সময় ধূমপায়ী হয়ে উঠে।
তথাকথিত आधুনিক কিছ్ লোক আছছ যারা সিপারেটকে রাদের স্ষার্টনেসের (Smartness) প্রতীক ভাবে, তারা অহরহ এবং যত্রত্র সিগারেট টানাক্ তাদের আভিজ্জাত্যের প্রকাশ বলে মনে করে।

# ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্বিতে ধূমপান এবং এর ক্ষত্কিক দিকসমূহ্ 

## শাব্পীব্রিক कতি

বৈঙ্গানিক দৃষ্টিতেঃ ধ্মপান শরীীর ও জীবনের জন্য ঋ্বংস ডেকে আনে। ধূমপান বিষপান সদุশ। বিষ যেমন মানবদেহের প্রাণনালের কার্রণ হয়ে দাঁড়ায়, ত্মনি ধ্মপানও। পার্থকা হ’ল বিষপানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জীবनের जবসান ঘটে। आর ধূমপানে ষীরে ষীরে মানব দেহে বিষ সষ্চার করে জীবনের জন্য ধ্ধংস ডেকে আনে।
পরীক্ষায় দেथা গেছে শে, সিগারেটে প্রায় ১২ হাযার র্রকমের পদার্থ জাছে, যার কোনটিই आমাদের অন্য উপকাজী নয়; বরং সব কটিই কতিকর। গবেষণাত দেখা গেছু, ফুসফুসের ক্যাभার সৃষ্টির জন্য বিশ বছর ধ্মপান কক্রাই यश্থে । অन্য এক গবেষণাত দেथা গেছে, यদি কেউ


 জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থান্র মতে, ধূমপানের ফলে প্রতি সাড়ে ৬ সেকেণে বিশ্বে একজন মানুষ মারা যায় ।) উম্লেখ্য যে, চীনে প্রতি. দিন ২৫০০ জन লোক ধূমপানের কার্ণে মৃত্যুবরণ করে। ${ }^{2}$

[^26]ইসলামের্র দৃষ্ষিতেঃ ধূমপান মানেই বিষপান আর বিষপান

 आা্মহত্যা কন্নবে না’ (নিসা ২৯)।
 প্রাণনাশক হিসাবে ধ্মপান কঠিনভাবে ইসলামে নিযিক্ধ এবং নীত়িগতভাবে বর্জনীয়।
 একটি অমাनবিক आর্থিক অপচয়। যে দেশের মানুষ দু’মুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করে, বিবশ্র্র অবন্থায় পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, বসত্বাড়ির অভাবে ফুটপাতে ঘুমায়, সে দেশে धূমপানের অতিক্র খাত দৈनिক এক কোটি টাকা ব্যয় করা সত্তিই এক বিশ্ময়কন বা়াপার। এক রিপোর্টে দেখা গেছে, বাংলাদদশের শিক্মা খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় णाর চেয়ে দশশণ বেশী जर्थ ব্যड़िত इয়
 জাদমের কল্যাণে ব্যয় করততাম, ঢাহ'লে স্বীয় आা্घা শাা্তি পেত। সাথে সাথে সমাজের হতদর্রি মানুষেব্র দুঃখ লাঘব इ'ত। এই অপচ্যরোোে মহান আল্লাহ বলেন,

'অপচয় কর না, নিচয়ই অপচয়কার্রীরা শয়তানের ভাই’
 ধূমপান ইসলাম বির্রেধী।
 ‘পরোক ধ্মপান’ বা ‘পেসিভ প্মোকিং' যারা করেন অর্থাৎ याরা ধूমপায়ীর পাশে बসে थाকেন, তাদের ফুসফুসের ক্যান্গার হবার आশংका শতকরা भाँচ ভাগের মত। 18 পরীকাশ্য দেथা গেছে, একজন जथूমপায়ী ব্যক্তি यमि দৈনিক এক ঘণ্টা করে ধুমপায়ী ব্যক্তিন্ন ধোঁযার সান্নিধ্যে থাকে,
 নাইট্রোসোমাইন টেন্নে নেয়, जा ১৫ बেকে v৫টি


 ৩০ ভাগ বেড়ে যায় ।
 সন্তান-সষ্ঠতি ও প্রতিবেশীর অতি করে। বিশেষতঃ সে


[^27] ক্ষত্প্প্তস্ত করবে না’ ১৬ অন্যত্র রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেন,
 প্রতিবেশী তার অনিষ্ঠ থেকে নিরাপদ নয়, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ ${ }^{\text {q }}$.
ধূমপানের সামাজিক অপকারিতার দিকে লক্ষ্য করন্নে দেখা यায়, ধূমপান প্রতিবেশীর জন্য একান্ত কষ্টদায়ক। যেখানে. ফ্রেরেশতাকুল ও মুছল্লীদের কళ্টের জন্য কাঁচা পিয়াজ থেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হাদীছে নিবেধ করা হয়েছে, স্সেখানে ধূমপায়ীর মুখের অস্বস্তিকর দুর্গন্ধ সহ্য করার প্রশ্নই আসে না।
ধूমপান $B$ मानসিক প্রতিক্রিয়াঃ ধ্মপান এক ধরনের নেশা। এটি সুস্থ মানসিকতার উপর বিরাট প্রভাব কেলে। ধূমপানের ফলে যে শারীরিক ক্ষতি হয় তা ক্রমাबয়ে সুস্থ মানসিকতাকে নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া ধূমপানের অভ্যাস, অनেক মানসিক অসুস্থতার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হয়ে তা ক্রমাबয়ে নেশাতে পরিণত হয়। প্রকৃত্তক্ষে ধূমপানের ক্রমাগত নেশাই ধীরে ধীরে মানুষকে মাদকাসক্তের দিকে নিয়ে यায়। এজন্য বলা হয়েছে, Smoking is the first step of intoxicant. ${ }^{3 b}$
 ${ }^{\prime \prime}{ }^{\prime}$ 'حَ 'যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশাপ্ত করে, তার কম পরিমাণও হারাম’।১ উল্লেখ্য, হারাম বস্তুর ব্যবসা
 ধূমপানের্ম মারাफ্মক পর্রিণতিঃ ধূমপায়ী ধূমপানজনিত অপব্যয় পুষিয়ে নেয়ার জন্য অনেক সময় অসদুপায়ে উপার্জন করতে বাধ্য হয়। ফলে সমাজ জীবনে তার চলাকেরা হয়ে উঠঠে উগ্গ। नিজের অপকর্মஸলি গোপন করার জন্য শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের শরণাপন্ন হয়। অশান্তির জীবনে শান্তির জন্য এক সময় মদের আসরে যোগদান করে। ফলে তার.জীবনে চলে আলে মারাण্মক অবনতি। ধূমপানের क্মতির দিক বিস্ত্ত্। এর ফনল প্রায়ই কাপড়-চোপড়, বাণিজ্য বিতান, জ্বালানী কেন্দ্র ইত্যাদি ভন্মীভূত হয়ে থাকে। अগ্নি নির্বাপক দমকল বাহিনীর এক সমীক্ষাত প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাড়ী-ঘর, শস্য-থামার, যানবাহন প্রভৃতিতে সংঘটিত अগ্নিকাতের শত্করা 90 ভাগের মূলেই হচ্ছে ৭ই অভিশধ্ঠ সিপারেটের সামান্য বহ্হি শिখা। ${ }^{2 \circ}$

[^28]
## ধূমপান প্রতিরোধেরে উপায়ঃ

ইচ্ছা শক্তিঃ ধূমপান বর্জনের জন্য ধূমপায়ীর দৃए ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট। রামাযান মাস মুসলমানদের ধূমপান বর্জনের উপয়ক্ত সময়। সারাদিন ধূমপান ছাড়া থাকতে পারলে, রাতটুকুও ধূমপান ছাড়া থাকা সষ্তব। এভাবে এক মাস অড্যাস করলে ধূমপান পরিত্যাগ করা সহজ হয়।
তামাক নিষিদ্ধ কর্রেঃ তামাক উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও আমদানী নিষিদ্ধ করে ধূমপান প্রতিরোখ করা যায়। তামাক শিল্পের স়াথে জড়িতদের জন্য় বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করঢে হবে।
প্রচার্র মাধ্যমঃ পত্র-পত্রিকায়, রেডিও এবং টিভিতে ধূমপানের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করত্তে হবে। সাথে সাথে ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাত হবে। যেমনিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৯ সালের ২রা আগষ্ট থেকে ৫০ লাখ ডলার ব্যয় সাপেকে ধূমপান বিরোষী প্রচারাভ্যিযান 《রু করেছে। তাতে খুচরা ব্যবসায়ীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শিষ্টের কাছে সিগারেট বিক্রি বেআইনী এবং তা হত্যার শামিল। थাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন ধূমপান মুক্ত করার প্রচেষ্টায় পাঁচটি রাজ্যে পত্র-পত্রিকা, রেডিও; প্রচারপত্র ও ১১টি প্রচার মাধ্যম এ প্রচারণায় অংশ নিচ্ছে ${ }^{28}$
ধ্মপানমूক্ত এ্রলাকা গঢ়ে ঢোনাঃ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, यानবাহন, अফিস, आদালত, রেলষ্টেশন, বাসষ্টেশন প্রডৃতি জনতুর্ম্রূর্ণ স্থানখলি ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। সাথে সাথে ধূমপান বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং আইনকে তার নিজ গতিতে চলতে দিতে হবে। ভারতের মত হিন্দু রাষ্ট্র यদি রেলষ্টেশনে ধূমপান নিষেধ করভে পারে, ভূটান यদি বিশ্বের প্রথম ধূমপানমুক্ত দেশ হিসাবে 'গিনেস রুকে’ স্থান পেতে পারে২২ তাহ'লে আমরা শতকরা ৮৫ জন মুসলমান হয়ে কেন এ দেশ্ ধূমপানকে নিষেষ করতে পারব ना?
চিকিएসক্দের উদ্যোগঃ ধূমপান নিবারণে চিকিৎসকগণ ऊুত্ุপূর্ণ ভূমিকা রাখডে পারেন। ঢারা यদি প্রতিটি র্রুগীকে ধূমপানে নির্রৎৎাহিত করেন, তাহ’লে এক সময় কিছ্র না কিছু রুুগী ধূমপান ছেড়ে দেবে।
শিস্ককদের ভুমিকাঃ ছাত্র সমাজের ওপর শিক্ষকদের প্রভাব অनস্বীকার্य। সুতরাং তারা ধূমপান মুক্ত থেকে আদর্শ স্থাপন করে ছাত্রদেরকে ধূমপান থেকে মুক্ত রাখতে পারেন।
ইসলামী শিক্ষাঃ ইসলামের শিক্ষা ও বিধি-বিধান পুরোপুরি মেনে চললে ধূমপান বর্জন করা সহজ হয়।

[^29]
## শেষ কথাঃ

বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও মানুষ যে, এত নিবোধ তা ভাবতে বড় আশর্য লানে। প্রতিটি সিগারেটের প্যাকেটে 'সংবিধিবफ্\% সতর্কীকর্নণঃ ধূমপান স্বান্থ্যের জন্য অ্মতিকর’ লেখা দেখেও তারা সতর্ক হয় না। ক্ষতিকর এ বিষকে তারা বর্জন করে না। পত্রিকাত্তিতে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, ধূমপানের বিরুক্ধে লেখালেখি, ধূমপান বিরোধী শ্লোগান্ন। কিত্তু ঐ লেখাটার নীচেই থাকে সিগারেটের বিরাট আকারের বিজ্ঞাপন। পত্রিকাখুলি সামান্য কয়টা টাকার জন্য একবার পক্ষে কথা বলে আবার যখন তাদের বিবেক জাগ্গত হয় তখন বিপক্ষে কথা বলে।
ঊচ্চ ড্র্গীধধারী ডাক্সাররাও রুগীকে ধূমপান করতে নিষেষ করেন, তাদের হাতের সিগার্রেটটিকে সাক্ষী রেখে। আজকের সমাজের আদর্শবান ডఫुরেট নামধারী কিছू শিক্ষক আছেন, যারা ছাত্রদেরকে উপদেশ দেন ধূমপান রত অবস্থায়। হায়রে নীতিব্রোধ! পিতা যখন ছেলেকে সিগারেট কিনতে পাঠান বা সিগারেট ধরাতে বলেনে, তখন একবারও উপলন্ধি করেন না যে, আমার আজকের এই ছোট ছেলেটি দু’দিন পর আমার পকেট থেকে টাকা চুরি করে অথবা সিগারেটটর প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আমার সামনে সিগারেট টানবে বিনা দ্বিধায়।

বড় বড় সিগারেট ফ্যাক্টরির মালিকেরা বছর শেষে রমযান মাঁে দরিদ্দ মানুষকে যে হারে শাড়ি-কাপড় দান করেন, মনে হয় যেন তারা নিজের অর্জিত গোনাহকে লাঘব করছেন। হে কোটিপতি সিগারেট ফ্যাঁ্টরির মালিকেরা! आপনারা একটুও ভেবে দেখ্ছেন কি, আপনাদের ফ্যাৗ্টর্নিতে উৎপাদিত সিপারেট খেয়ে কত সন্তান ইয়াতীম इচ্ছে, কত স্ত্রী হচ্ছে বিধবা। সামান্য কয়টা টাকার জন্য সিগারেট নামের বিষ বিক্রুয় করে গ্যাসটিক, আলসার, ক্যান্সার সহ অসং্থ্য রোগের সৃষ্টি করছেন । যার ফলেে প্রতি বছর আপনারা যা লাভ করেন তার চেয়ে অনেক শুণ বেশী টাকা এই রোগের পিছনে খরচ করছেছে এই সকল নিষ্পাপ বनী আদম।

হে দেশের জনপণের শাসক! आপনারা মাত্র কয়টটা টাকার জন্য আজকে সিগারেট ফ্যাক্টরিশুলিকে বক্ধের নির্দেশ দিতে পারছেন না? কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি আপনাদের লাভের চেট্রে ক্ষতি হচ্ছে কতটুকু?
रে ধূমপায়ী সমাজ! আপনাদের বিবেকে কি, একটুও ধাক্কা দেয় না যে, ধূমপান করে নিজ্জের হাতে নিজ্রেই প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন। একটুও ভেবেছেন কি, আপনার জন্য आপনার ग্ত্রী, কন্যা, সন্তান, আপনার পাড়া-প্রতিকেশী, আপনার ব⿸্ধ্বে কষ্ট পাচ্ছছ? Mল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফীক্দ দিন-আমীন!!

## फिभाज़ी

# কতিপয় অপপ্রচারের জবাব 

## মুযাফফুর বিন মুহসিন <br> (শেষ কিষ্তি)

 সনদের প্রয়্যাজন হয় না। জার হাদীছের জন্য সনদ জাবশ্যক। সুন্নাত হ"ল निচিত $ఆ ~ ব ি ষ ্ ত ~ জ া র ~ হ া দ ী হ ~$ इ'ল ধারণার্রবণ ও সণ্দেহুক্ত। চাই ঢাহলেহাদীছদের্র. ষর্মও সন্দেহযুক্ত। তারা বুখারীর হাদীছের উপর্র আামন করে না। (সান সংক্ষে জাহনে সুনাহ বনাব আহলে হাদীস, পৃঃ २-৩)।
জবাবঃ উপরে আলোচিত মূলनीতিখিরির কারণেেই রাসূলের বাণীর প্রতি ঘাণ্য মনোভাব ও অশ্রদ্ধাবশতঃ মুফ্তী ছাহেব সুন্নাত ও হাদীছের মধ্যে হাস্যকর পার্থক্য রচনা করেছেন এবং হাদীছকে 'সন্দেহযুক্ত' বলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। তাছাড়া ফিক্̧হী অন্ধত্ব ও তাক্৭লীদী ধাঁধার মধ্যে সর্বদা ডুবে থাকার জন্যও এই ভয়ংকর পার্থক্য বেরিয়ে এসেছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) মুক্দাল্লিদ আলেমদের তাচ্ছিল্য করে বলেনে, جمـع كـه سـر مـايـه علم إيــــان شـر ح وتـايـه وهدايـه بـاثـــد
 ইলমের পুঁজি হেদায়াহ, শর্রহে বেক্ধায়াহ প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে'? ৭৫ তাই এ সমস্ত আবর্জনা হ'ঢে নিজ্গের মস্তিষ্কেে আগে রাসূলের বাণী দ্বারা ধৌত করুন, হাদীছের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হৌন, তারপর অনুধাবন করুনঃ आভিধানিক অর্থ্থ হাদীছ ও সুন্নাহ উভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকন্লেও পারিভাষিক 3 প্রাঢ়়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। 'সুন্নাহ' সমূহ লিখিত ও সংক্রলিত আকারে হাদীছর্পপে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। আমরা কিতাব খুলে রাসূলের কথা, কর্ম ও সশ্মতিসূচক হাদীছ সমূহ "পাঠ করে থাকি। হাদীছ ও সুন্নাহৃর এই একক অর্থ সকল যুগের মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক গৃইীত। তারা হাদীছকেই শধ্রু "ধারণাপ্রবণ ও সন্দেহযুক্ত’ বলেননি, বরং সুন্নাহকেও যে চাদের ঔরুগণ ধায়ণাপ্রবণ ও সন্দেহযুক্ত বলেছেন মুফতী ছাহেব তা বে মালূম ভুলে গিক়্ে এখানে ‘নিশ্চিত ও বিশ্বস্ত’ বंলছেন। ৭৬ যারা হাদীছ ও সুন্নাহ সশ্পর্কে এমন মন্তব্য করতে পারেন তাদের কাছে কি কখনও হাদীছের প্রতি





আমল，শ্রদ্ধাবোধ आশা করা যায়！এর্রপ ঠুনকো যুক্তি দিয়ে হাদীছ পরিত্যাগ করার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ। ইবনুল


 কোন ইমামের বক্ঞব্যে একটি आয়াত অथবা একটি ছহীহ হাদীছ হ’＇েও বর্জন কর্গা কখনোই বৈধ নয়। যে বর্জন কর্মবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট হবে এবং আল্পাহ্র ম্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে＇।9৭ মোল্মা আলী কৃারী হানাयী
 ＇কেউ একটি হাদীছও বর্জন করললে আমাদের শিক্ষক্ম্নী बनতেন，সে কাকেব্র হয়ে যাবে’। ${ }^{\text {१b }}$
শাহ অলিউল্মাহ মুহা্দিছি দেহলভী（রহঃ）বলেন，



 النُّاسُ لِرْبٌ الْعَالَمِيْنْ－

যuঁর আনুগত্য কর্রা আল্পাহ তা＇আলা আমাদের উপর ফরয করেছেন সেই নিষ্পাপ রাসৃলের পক্ষ হ＇ঢে মুক্ধাল্মিদের্ন মাযহাবের বিরোধী কোন ছইীহ হাদীছ যদি পৌছে এবং অমর্না সে হাদীছ পরিচ্য়াগ করি ও মুজতাহিদের কল্পনার অনুসরণ করি，তাহ＇লে আমাদের চেয়ে আর বড় যালিম কে হবে：সেদিন আমাদের কি ও্যর থাকবে যেদিন মানুষ বিশ্য

মুফ্ণী ছাহেব বলেছেন，＂আহমেহাদীছরা বুখারীর হাদীছের উপর आমল করে না＇। রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）－এর হাদীছেন্স অতन्দ্র थহন্নী，ধারক ৫ বাহ্ক হিসাবে যারা খর্মু থেকে পর্রিচিচ，তাদেরকেই যদি এব্রপ অপবাদ আরোপ করা হয়， তাহ＇লে হাদীছের সাথে চিরকাল দুশমনী করে যারা গৌরব প্রকাশ করে আসছেন，তাদের কি বলতে হবে？
इয়ः ऊ্র্রजান－হাদীएে जাবী হানীষা সম্পর্ক एবিষ্যषাণী কর্রা इढ্যেছে। जাম হানীखা 80 হাযাব্র হাদীহ যাচাই
 হাদী巨 इ＇তে যাচাই－বাহাই কত্রে পাঁচটি হাদীহ তার

[^30]

জবাবঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআনে（পৃঃ ১২৬৩）ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে যে বাড়াবাড়ির নীতি অনুসরণ করা হয়েছে， উল্লিখিত বক্তব্যটি ডারই প্রতিধ্ধনি মাত্র। কুরান ও হাদীছে ইমাম আবু হানীফা（রহঃ）সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে，এরকম মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কथা বলে প্রকারাত্তরে তা゙কে হেয় প্রতিপন্নই কর্রা হয়েছে। তাছাড়া হাদীছ সংকলন ও যাচাই－বাছাই সংক্রান্ত যে কथা বলা হয়েছে，তাতে ঢা゙ंর প্রতি ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। ইবনু
 ＇आবू হানীফা（রহঃ）সম্পর্কে বলা হয়ে थাক্ যে，তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংং্যা ১৭টি বা অনুক্রপ＇${ }^{\bullet 0}$ এটা সর্বজন বিদিত यে，তাঁর রচিত কোন গ্র্্থ নেই। আর হাদীছের প্রথম সংকলিত গ্রন্ঠ হ’ল，ইমাম মালেক（রঃ）－এর ‘মুওয়াত্ত্ব＇। অতএব মহামতি ইমাম（রহঃ）সম্পর্কে এর্রপ অঘন্য বাড়াবাড়ি হ＇তে বিরত থাকুন।

জবাবः মুস্তাদরাকে হাকেম－এর হাদীছ অনুযায়ী বুঝা याয়， রাসৃলুল্মাহ（ছাঃ）－এর জীবদ্দশাত্রেই উপমহাদেশে ইসলামের
 ওনামায়ে কেরামের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। সুতরাং তथনকান মুসল্নমান মাযহাবপন্তী হఆয়ার চো প্রশ্নই ওঠঠे না। কেননা তথন তো ইমামদেরই জন্ম হয়নি। যেখানে মাयহাবেরই সৃষ্টি 8 র্थ শতাব্দী হিজীতে সেখানে ইসলামের সূচনাতেই মানুষ কিডাবে হানাফী মাयহাবের অनूসারী ছিল？এইসব উজটট कथा ऊनिয়ে জनগণকে आর কতদিন ধোকা দিবেনः
 জना ব্রহমত মনে কর্রেহিল। টপমহাদশের লোকের্রা



জবাবः এটিও একটি জাজ্জল্যমান ইতিহাস বিকৃতি। এর দ্বারা ঢারা অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদের ঘরের কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। ‘ইংরেজদের आগমন উপমহাদেশের জন্য ব্রহমত’ একथা কে বলেছিলেন；এ ফৎఆয়া তো হানাফী

 ইতিহাস（ঢালাঃ ১৯৮－৮），পৃঃ ৫ఠ।


आলেম মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরীই দিয়েছিলেন এবং শেষের দিকে জিহাদের বিরুদ্ধে দৃছ়ভাবে অবস্থান निঢ়েছিলেন। তিনি 'ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সক্গে মিলে যুদ্ধ করা উচিত’ বলে ফৎওয়া দিয়েছিলেন। ৮২ মাওলানা মুহাম্মদঁ হোসায়েন বাটালভী আহলেহাদীছ নিরীহ জনগণকে ইংরেজদের অত্যাচার জজেল-যুলুম হ’তে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ‘ওয়াহ্হাবী’ ও ‘আহলেহুাদীছ’ যে এক নয় তা রুঝানোর জন্য এককভাবে এ চেষ্টা করেছিলেন। কারণ সর্বদা আহলেলোদীছ ও ওয়াহ্হাবীরাই ইংরেজদের টার্গেট ছিল। তাই বলে তিনি কি জিহাদ থেকে মুথ্ধ ফিরিয়ে निয়েছিলেন নাকি হানাফী नেতা জ্োনপুরীর মত উপরোক্ত ফৎওয়া প্রদান করেছিলেন? তাছাড়া ওয়াহ্হাবীদের মত আহলেহাদীছগণও যে ইংরেজদের বির্পুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করেছেন তা তো আপনিই প্রকাশ করেছেন। এর্রপ দ্বিচারিতা কি অজান্তেই হয়ে গেছে? সত্য এভাবেই প্রকাশিত হয়।
ঊল্লেথ্য, আহলুল হাদীছ, আছহাবুল হাদীছ, আহলুস সুন্नাহ ওয়াল জামা'আত, সালাফী, মুহাম্মাদী নামল্লি মূनতः বৈশিষ্ট্যগত नाম। তাই বিভিন্ন দেশে তাঁরা উক্ত বৈশিষ্যসস্পন্ন नামে পরিচিত। অনুর্মপ উপমহাদেশেও পূর্ব থেকে 'আহলেহাদীছ' নামেই পরিচিত। কিস্টু ৬০২ হিজরীতে কুতুবুদ্দীন आইবকের দিল্পী জয় ও বঋতিয়ার খিলজীর বন বিজ্যের পর উপমহাদেশে যখন মাयহাবীরা স্ব স্ব ইমামের নামে বাড়াবাড়ি কর্স করে, তখन আহলেহাদীছগণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী হিসাবে গৌরবাबিত হয়ে ‘মুহাশ্মাদী’ নামেও পরিচিত হ’ঢে থাকেন।

## উপসংহারঃ

পরিশেষে বনা যায় যে, মুসলমানদের জন্য কেবসমাত্র চা-ই অনুসরণীয়, या আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর শেষনবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে অভ্রান্তর্木পপ প্রেরিত হয়েছে। এছাড়া কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রণীত কোন বিধান কখনোই শর্তহীনভাবে অনুসরণযোগ্য নয়, তা যত যুক্তিপূর্ণই মনে হোক বা যত চিত্তাকর্ষকই হোক না কেন। আল্মাহ তা'আলা

 তোমাদের্র নিকট यা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা ঢারই অনুসরণ কর। রছাড়া কোন অলি-আওলিয়ার অনুসরণ কর না’ (অারাফ ৩)। উক্ত নির্দেশের বিপরীত দিক গ্রহণ মুসলিম

[^31]উম্মাহ্র বিভক্তিকে স্থায়ীরুপ দিয়েছে এবং ধর্মকে আশ্রয় করে. বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টিন পথ সুগম করেছে। আল্মাহ প্রেরিত অল্রান্ত বিধানকে উপেক্মা করে অসংখ্য মাযহাব ও মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। আল্মামা আক্দুল হাই লাক্ষ্ৰীৗী (রহঃ) একজন হানাফী মাযহাবভুক্ত আनেম হয়েও হানাফীদের করুণ অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র অংকন করেছেন এভাবে,


 العـقـيـدة، فـمنـهم الشـيـعـة ومنـهم المـعتـز لـة ومـنهـم

 ويـخالفون فـى الـعقيدة بل يـوافـقون فـيهـا المرجئـة

> الخالصـة-
'অनেক হানাফী শাখা-প্রশাখায় হানাফী आর आক্ধীদায় মু‘তাযেলী। ...আবার অनেকে শাখা-প্রশাখায় হানাফী। কিন্নু মূলে তারা মুরজিয়া অথবা যায়দী’ (শী'আদের একটি উপদল)। মোট कथা আক্ধীদাগত পার্থক্যের কারণণ হানাফীরা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে কেউ শী'আ, কেউ মু 'তাযেলী, কেউ মুরজিয়া । ...তবে এখানের আলোচ্য বিষয় হ'ল মুরজিয়া হানাফী, যারা শাখা-প্রশাখায় आবু হানীফার অনুসরণ করে এবং আক্ְীদায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। বরং আক্ফীদার দিক থেকে তারা খাটি মুরজিয়াদের সত্গ সাদৃশ্যপূর্ণ , bo অত্রব হানাফী आলেমগণ निজ্জেরা ঠिক করুন, তাঁদের প্রকৃত মাयহাব কোনৃটি? নিজেদের রচিত ফেক্ৰী উছ্লের মাধ্যমে রাসূল্লের রেথে যাওয়া অমূল্য আমানত হাদীছ সমূহ হ'ঢে অত্যत্ত ঠাণ্ড মাথায় চাঁরা জনগণকে आমল বঞ্চিত করেছেন। ফলে তাঁরা নিজেরা मिকভ্রাষ্ত হয়েছেন, সাধারণ মানুষকেও আল্মাহ প্রেরিত প্রকৃত শরী আত থেকে ড্রান্ত পথে পরিচালিত করে চলেছেন। আমরা উদাত্ত কণ্ঠে আহ্নান জানাই, आসুন! যাবতীয় তাক্ধলীদী গোড়ামী, জজালপৃর্ণ ফिক্दृহ শাד্ত্র ও হাদীছ্ম্যাসী উছूল সমূহ পরিত্যাগ করে আল্মাহ প্রেরিত অভ্রাד্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুর্রান ও ছহীহ् হাদীছছর অनুসরণে নিজ্ৰেেরকে নিয়োজ্যিত করি। মহান রাব্পুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর প্রতিশ্রিত্ত জান্নাত্রে পথে পরিচালিত কব্রু্ন। আমীন!!

[^32]
## ब्कर-चाजाइ

## আখ উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল

আখ যুপপৎভাবে একটি থাদ্য ও অর্থকর़ ए্সন এবং চিनि ও ఆড় শিল্ञের কাচামাল হিসাবে ব্যবহ্ত হয়। তাছাড়া পাতা ও ডগা প্খখাদ্য,

जाv উৎभामনের জना প্রয়োজনীয় বিষয়খলি হ'न- आবহাওয়া: উঞ্চ-জার্দ্র पাবহাওয়ায় আখ ভাল জন্নে। आাথে অক্রেরোদগমের সময় $১ ৮$ ডিখ্রিন চেয়ে বেশী এবং বৃদ্ধিকানীন এরও বেশী ঢাপমাত্রা সহায়ক। এহাড়া উঞ্ম-আার্দ্র आবহাওयযার সহ্গ প্রায় ১১২৫ সে.মি. বৃষ্ঠिপাতও দর্রকার। সার্বিক বিবেচনায় বাংন্নাদেশের আবशাওয়া আাথ চাবের জন্য বেশ উপর্যোগী।
अমि निर्বाচनः প্রায় সব রকম মাত্তিতেই आथ চাম করা যায়, তবে পানি
 उ মাन উन्नত।
ब্রোপণের্র সময়ঃ দীর্घমেয়াদি ফসল হওয়া সত্ত্রেও রোপণের সময় आঞ্থে আপাম র্রাপণে ১৫-২০ ভাগ বেশী ফল্লন নিচিত হয়। আমাদের দেশের к্রন্যা আগষ-অট্টোবর आথের আগাম রোপণের জন্য উপযুক্ত সময়। यनिও নাবি আধ ক্ক্রুয়ারী-মার্চ মালে রোপণ করা যায়।
 রোপণ উপয়োী কর্তত হয়। यাতে ‘‘জে’ आসরত দেরি হ'ঢে বর্ষার आগে বা পৃর্ববর্তী ফসল কাটার পর জমিতে আড়াজাড়িভাবে নালা তৈরী করে র্রাখলে দ্রতত চাষের উপযোগী হবে। চরাঞ্পেেে িিনা চাষে নির্দিষ দুরড্gে গৰ্ঠ করে প্রি গর্তে একাধিক ডগা বীজ হিসাবে রোপণের্র প্রচলিত পক্ধত্ও উৎকৃষ।

 হবে। ঢাছাড়া মুড়ি আথ উৎপাদনের পন্রিকझ্পनা থাকলে মুড়ি জাখ
 ১৬, ২১, ২২, ২৪, ২৭, ৩০ ও ৩৩ আগাম হিসাবে এবং એশ্প্রদী ২০, ২৮, ২৯, ৩২ ও ৩৪ নাবিজাত হিসাত্বে বিবেচিত। ऊশ্রদী ২০, ২৪, ২৯, ৩২ ও৩৪ জাত ছুলনামূলকভাবে ভাল। চিবিয়ে খাওয়ার/রস থাওয়ার बन्य ऋপ্বরদী ২৪, চাদপুরী (সিও-২০৮), কাজলা, মিশ্রমালা, অমुত, হलूদ গেঙ্ডার্রি এनाকাভিত্তিক निর্বাচন কর্যা যেতে পারে। निर्याচिত জाত্র্র উन्नত্মান্নে প্রত্যায়িত বীজ आथ চिनिকলের খামার
 रिসাবে ভাन, তাব্ব চেয়ে বেশী হ'লে নীচের তিন ভাগের এক ভাগ বাদ


 ব্যাভিক্টিনের দ্রবণে ৩০ মিনিট শোধন করে রোপণ করতে হয়।



 দ্রকার। তাই র্রাপণের অগে ১০-১৫ টন গোবর, প্রেসমাড বা ৫০০ কেজি তৈৈ नালায় প্রয়োগ করত্তে হবে। দেশের বিভিন্ন এनাকার সারের
 बन্য ไबবসার ছাড়াও ২৫০ কেজি ইউর্রিয়া, ২০০ কেজি টিএসপি, ২১০ কেজি এমপি, ১১০ কেজি জিপসাম, ২১০ কেজি মাগনেশিয়াম

অকनাইড ও ১১০ কেজি জিং সালखেট প্রয়োগ করতে হবে। রোপরের आগে নালায় সমুদয় ফসফ্টে, জিপসাম ও অর্ধেক পটাশ প্রয়োগ করে মাট্তিতে মিশিট্রে দিতে হবে। বাকি তিন ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ কুশি গজাनার সময় (১২০-১৩০ দিন) ब बবং অবশিষ্ট ইউরিয়া গাছের দ্রুচ বৃদ্ধির সময় (এপ্রিল-মে) প্রঢ্যোগ করে কুশির সংश্যা ও গাছের বৃদ্ধি নিচ্চিত করতে হবে। বেশী দেরিতে ইউর্নিয়া দিলে রসে চিনির পরিমাণ কূম যায়। সার দেওয়ার সময় জমিতে রসের অভাব হ'লে সেচ দিতে হবে বা বৃষ্টির পর সার দিতে হবে।
বীজ/চারা রোপণঃ বীজ रिসাবে তিন চোখবিশিষ্ট আখ খএ, ব্যাগে অথবা বীজতলায় উৎপাদিত (ধানের চারার মত) চারা রোপণ করা यায়। এছাড়া পাए চারাও (জূলাই-অাগষ্ট) মাসে ছাড়ানো অাখ্ের ডগা কেটে দিরে পার্শ্ব থেকে গাজানো চারা রোপণের অন্য ব্যবহার করা यায়। ৭-৮ সেन্টিমিটার লম্ধা এক চোখবিশিষ্ট খ ব্যাগে ভরে চারা তৈতীী করা इয়। ব্যাগে তৈবসার মিশ্রিত মাটি ভর্চি করে অাত্ বীজ থ• সাপন করত্তে হবে যেন চোথ ২.৫ সে.মি. নীচে থাকে। এ ছাড়া ৭.৫ মিটার ไৈর্যা, ১.২৫ মিটার প্রস্থ এবং ১৫ সেন্টিমিটার ডঁচू বীজতলায়
 করতে হয়। বীজত্ায় সার প্রয়োগ, সেচ ৫ কীটনাশক প্রয়োগের মাধালম চারা সুস্থ, সবলভবে তৈরী করতে হয়। বীজ খత্তে চেয়ে চারা রোপণের সুবিষা অনেক বেশী। এरে প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ বীজের সাশ্রয় হয়। এহাড়া মাঠে রোপণের্য সময় রোগাক্রাত্ত চারা বাদ
 বেশীসং্যাক কুশি হয়। রোগ आক্রমণ কম इয়। এর एলनশ্রুত্তে আথের ফলননও পায় দেড়ঞ্ণ বৃদ্ধি পায়। দেড় থেকে দুই মাস বয়সের आঢেখ চারা রোপণের জন্য ভাन, তবে 8/৬ মাস बয়সের চারাও রোপণ করা यায়। নাবি आাখ চাষের বেनায় রবিশস্যের পর চার্রা बाभिয়ে যত্ন করলে আগাম আধের প্রায় সমতুল্য ফলन পাওয়া সষ্ব।
 В কৃশি গজান্নার সময় ২-৩টি সেচ দিতে পারলে ফनন বৃদ্ধি পায়।
 একাধिক সাथी ফসল ফলানো সষ্ভব। आঋ मাঁড়ানো পাनिতে বৃদ্ধি পায়
 প্রয়োজনে গাছ্ন বৃদ্ধির লেষ পর্যায়ে জনাবদ্ধতা সহ্য করতে পাc্রে এমন জাত निर्বাচन করতে रবে। দ্বিতীয় দखा তथा চূড়ান্ত সার প্রয়োগের পর অাথের গোড়ায় आংশিক মাটি দিত্রে আলের্র মত করে
 দিত্যে গাছ্র পোড়া উঁ্ূ করে দিতে হয়।



 পাশাপাশি চার ঝাড় একসজ্গে বেঁঁধ দিতে হবে, যাত্ত কোনক্রমেই হেলে না পড়़। কেননা হেলে পড়লে অাথের ফলन ऊ চिनिর পরিমাণ উডয়ই অনেক কন্ম যায়।
 করে ডগার মাজরা পোকা ও কাceর মাজরা পোকা। পোকা आক্রান্ত গাহ/চারা পোকাসহ কেটে, ডিমের গাদাসহ পাতা কেটে, মধ সণ্ণ্মহ কর্রে ন্ট কর্রে পোকা দমন করা যায়।
बাষ বাটা: পরিপক্ আথ কাটা উচিত। এত্তে চিনি বা ๒ড়ের পরিমান বেশী হহ্র। পরিপকৃ হ'ণে জাথের মিষ্ঠত গাছের গোफ़া, মাঝাখান বা ডগান্ন निকে প্রায় একই রকম হয়। আথ কোদাল দিয়ে মাতিন ৫-১০ जেন্টিমিটার নীচে কাটা উচিত। কেননা ২.৫০ সেন্টিমিটার্গ নীচে কাটলে প্রত্রি হেঠ্টে প্রায় ২.৫০ টন অধিক ফ্পন পাওয়া যায়।

॥ সংকनिए ॥

## सिदिण।

## আবার ফিরে এসছছ ঈদ

- মুহাম্যাদ ঋুরশেদ আলম

চাদभুর ফুলতনা, পাংশা, রাজবাড়ী।
রামাযানের ছিয়াম শেষে
ডাকহছে খুশির বান,
উঠছ্হ সবার ঘরে ঘরে আনन্দের তুফান।
বছর শেশে আসহু ফিরে আবার নতুন ঈদ
তাইতো সবাই গাহিতেছে আনন্দের সশ্রীত।
কেবা आমীর কেবা ফক্কীর
আজকক সবাই এক সমান।
দেটেই শাওয়ালের চান্
মুওয়াयযিন ফুঁকিছে আयान,
আনক্দে আজ মাতোয়ারা
বিশ্বের সব মুসলমান।
***

কथा দিলাম आমি

- যুহাম্যাদ এবাদত আলী লেষ

বৈশাগী ট্টোর, পাংশা, রাজ্টবাড়ী।
ঈদের খুশী বলছে ওরা,
গাইছে কত ঈদের ছড়া,
কিনছে কত রূিন পোষাক-
সুরমা দামী आতর,
তুই কেন মা কাঁদিস একা
কি হয়েছে মা তোর?
ইচ্ছে করে ওদের মত নতুন জামা পরে,
ঈদের ছালাত পড়তে যাব বাপজানের হাত ধরে।
ইচ্চে করে ঈদের দিনে আনন্দেতে মেতে,
পরাণ ভরে দু ধের পায়েশ মিষ্টি সেমাই খেতে।
এই কथাটা তোকে আমি বললে ছিন্লাম বলে,
বুকখানি তুই ভসিক্যে দিनि দুই নয়নের জলে।
দোহাই মা তোর জার কাঁদিস না এমন খुশির দিনে,
চাই না আমি কোন কিছুই
মা তোর সোহাগ বিন্ন।
ঈদের্র ঋুশীর চাইচে ভাল্র মায়ের স্নেহ-প্পীতি
এবং আমার হারিয়ে যাওয়া বাপজানের ঐ শ্মিতি।
ঈদের দিনে চাইব না আর পোষাক দামী দামী
চাইব না আর ভাল খাবার কथा দিলাম আমি।

## লাইলাতুল ক্দদর

-অनामिका<br>বাश্যা বাড়িয়া, নওগौ।

লাইতুল ক্দদর
হাযার মাসের চেয়েও যে রাত মহিয়ান গরিয়ান ।
দিক়্েছেন আমাদের তরে
অসীম মেহেরবানী করে
মহান প্রভু রহীম রহমান।
একট রাডের অসীলায় পাব সারা জীবনের ক্মমা,
তিল তিল করে আমলনামা ভরে যত পাপ করেছ্ জ্যা। শবে ক্বদর, যে রাতে রাহ ও ফেরেশতারা সব

नেমে আসে সারি সারি, ছিয়াম সাষকের তরর
नিয়ে রহমতের অশেষ বারি।
নক্ষ্রের মাঝে সূর্য যেমন. গহের মাঝে ষরণী, মাসের মাঝে রামাযান
आর রাতের মাঝ্েে ক্বদর রজনী।
এই রাতেরই শ্রেষ্ঠ তুহ্ফা
পবিত্র आল-কুর্জান,
কুর্রান পড়ি জীবন গড়ি
এসো হহ মুসলমান! ***

## রাयायान

- আাবদূল খালেক

খান হোমিও হল, পাটকেল ঘাটা সাতক্ষীরা
রজনী না হ'চে ভোর খেড্ে হবে সাহারী, মজ্জে মন তব ধ্যানে দিবা-নিশি সবারি। দর্রবারে ঢার ক্ষমা মাগী সবার সেরা यিনি, নহর ধারায় বহিবে রহ্ম দেখবে মুমিন জ্ঞানী। নবজাতকের ন্যায় করিবে পূতঃ মানব মন ও शিয়া, বলিবে মুমিন মহীর মাঝে আমরা তো এক কায়া।
জাতি ভেদ তখন ইইবে বিরাণ आমীর, ফকীর মাঝে, নকর, নবাব, নन्দন, नন্দনী नবীনভাবে সাজ্জে। রবের বাণী এই তো মাসে বিকাশ ধরার পরে, মদ, মদী आর যালেম, কারের বौঁধে পিঞরে । সব মাসেরই সেরা এ মাস দানের ফयীলত, বাড়িত্যে দিবেন সাত শত শুণ মহান রবের্য বাত।

অতীত এমন পাপাচারে ভরেছিল ওরে, পই মাসেতে কুড়িয়ে নে তুই রবের আলোটার্রে। দেখবে তখন আসা-যাওয়া এক ব্রুেেে মোড়া, কবর, মীयान, পুলসিরাতে পড়বে নাককে ধর্যা।

## Contents

## ल्यानायनिषपद

## গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের্ন নাম




 आবুবকর, माহ्মূमूल হাসান, ইউসুফ ছাদিকৃ, एয়ছাল, শাকী উল্মাহ,




 ময়েজ্রুদীন, মশিউর র্রহমান, आাবূ ছালেহ, জাহিদুল ইসলাম।
 দেলোয়ার হ্সাইন, আাু সাঈদ, হাযাউম রেযা।
 বিन ইদ্রীস।
 আখতর, आসলাম বিন जালতাফ ও आকরাম।
 গাসীবুল ইসলাম, লিটন, শাহানারা খাতুন ও त্রিত খাতুন।



১। নাশপাতি। ২। জাখরোট।
७। खनिमनखा।

৪। বাংলাদেশের য়শোর যেলায়।
©। बাध্ন সোহাগা

নওদাপাড়া মাদরানা, রাজশাহী।
গত সং্যার সাধারণ জ্ঞান (রর্ণজট)-এর্র সঠিক উত্ত্র

# ১। মাহে রামাযান। ২। ঈদ মোবারক। ৩। তারাবীश। <br> 8। ছাদাক্ধুতুল ফিতর। ©। ছিয়াম। 

$\square$ মাহাখাদ बरीদून ইসनाय


## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভাষা)

১। কোন ভাষায় মানুষ কথ্থা বল্লে না?
২। কোন বৃহত্তম ভাষার কোন ব্যাকরণ নেই?
৩। কোন ভাষার নিজ্স বর্ণ নেই?
8 । কোন ভাষার পঠনनীতি ব্যাকরণ নির্ভর্যশীল?
৫। ভাষার নামম কোন দেশের নামকরণ করা হয়েছে?
(7) आऐ, आম, घूइসिन

जারবী বিতাগ, রাজশাईী বিষ্যিদ্যালয়।

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান বিষয্রক)

ว। সবচেয়ে ভার্রী তরন পদার্ব কোনটি?
২। সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটি?
৩। সবচৌ্রে শকু পাথ্র কি?
8। কোন গ্যাস অগ্নি নির্রাপক?

7 ঢাব্দম হানীম বিন ইলইয়াস बেঙ্র্রীম সা-পরিচালক, সোনামনি।

## ক<িতা

বোমাবাজী
-এস্, এম, তাজিরুল
চাঁপাই নবাবগঞ।
চারিদিকে চলছে అধ্রু একি বোমাবাজ্জী, घর্রের ছেলে বাইরে যাবে মা হন না রাযী। সারা বাড়ী পাশ়চারি জর মায়ের উর্ধ্পপ্বাস, घরের ছেন্নে বাইরে গেছে কি যে সর্বনাশ!
মানুষ জনের ছूটাছুটি হঠাৎ একি ওমা, কাঁপিয়ে পাড়া ঞড়ম করে ফুটল জোড়া বোমা।
নাল রক্তে ছেয়ে গেলো পাড়ার মাঠ-ঘাট, ঘর্রের ছেলে ফিরলো ঠিকই মানুষ তো নয় লাশ।

## ***

## अদ আসে

-আবু রায়হান বিন শায়খ আধ্দুর রহমান আাল-মারকাযুল ইসলামী আস-সানাযী নওদাপাড়া, রাজাাহী।
ঈদ আসে আমাদের মাঝে
খোশ-आমদেদের্ন বার্তা নিয়ে।
হাসি খুশি আর্র উদ্মাসের বাহক হয়ে
বছর শেষে Mাসে ঈদ সবার ঘরে৷
ধনী-গরীীব সবার মাঝো, ভালবাসা বিলানোর তর্র। ঈদ जাসে ছিয়াম শেশে
নিজের খাবার থেকে একইু অন্ন, F্কুধাতুরককে দেওয়ার জন্য॥
ঈদ অসস শাওয়াল মাসে
মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ভুলে,
সবার মাঝে মৈট্রীর ভাব নিয়োম
এসো ওরে ভাই সবে
ধनी-গরীব সবাই মিলে
হিংসা-বিদ্বেষ সব যাই ভুলেম
***

## Contents



## স্বদ্র*-बিক্দে

## স্বদেশ

## 

 - তথমমন্ত্রীততথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম বনেছেন, বিপ্পায়নের এই যুগে যারা ইংরেজী জানে না, তাদের জীবনেনর অর্ধেকটাই বৃথা। आমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত জনশক্তি ভালো ইংরেজী জানে না। ইংরেজী থেকে দূরে থাকার কারণণ আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বে লাখ লাখ চাক্করির সুযোগ হারাচ্ছি। দেশের স্ক্রেশ্ণেতে ইংরেজী শিকককের তীব্র সংকট চল下ছ। - স্ধু সংকট নয় রীতিমত হাহাকার চলছ্ ই ইংরেজী শিক্ষকের জন্য। প্রায় একই অবস্থা কলেজঞেলিতে। অধিকাংশ কলেজে ভালো ইংরেজী শিক্ষক নেই। তবে আশার কথা হচ্ছে; আমাদের ছাত্র-ছার্রী এমনকি চাক্রিজীবীদের মাঝে ইংরেজী শেখার আথ্রহ বাড়হে। দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন 'ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম’ (ইআরএফ)-এর সদস্যদের জন্য आয়োজিত ৬ সপ্তাহব্যাপী ইংরেজী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপণী অনুষ্ঠানে গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রধান অতিথির ভাষণে ত্থ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন।
/বিদেশী চাকৃরী নয়, বরং निজ দেশেন প্রর়োজনেই ইংরেজী শেখা প্রঢয়োজন।'9د-এর পরেই তৎকালীন সরকার পাবলিক পরীक্শাুলিতে ইংরেজীত পাস করা बচ্ছিক করে দেন ज बকপ্রকার ইংরেজী ভাষাককই पूৰল দেन অধিক बাংনাপ্রীতি দেথাতে গিয়ে। তখन বিশেজ্রুণ এর বির্রাধিত করেছিলেন। এতদিনে সরকারের एँশ
 জোর দেবার দাবী জানাচ্ছি। যাতে ইসনামী বিধান জানা बেকে কেট্র
 আরবী জানা আবশ্যক (স.স)]

## সুন্দরবনে পূর্ণবয়ষ বাঘের সংখ্যা 8১৯

 সুন্দরবনের বাংলাদেশের অংশে প্রাপ্তবয়ক বাঢঘর সংখ্যা 8 ১৯টি। এর মব্যে ১২১টি পুরুষ্ম ও ২৯৮টি স্ত্রী বাঘ রয়েছে। পুরুষ ও ন্ত্রী दাখের অনুপাত ১:२.৫। आর बাচ্চা বাঘের সংখ্যা ২১টি। তবে বাচ্চা বাঘেরু এই সংখ্যা $83 ৯$ जिর অন্তর্ভুক্ত নয়। অপরদিকে সুন্দরবনের ভারত্তের অংশ্শ বাঘের সংথ্যা ২৭৪টি। বিপ্ধবিখ্যাত রঢ়েল বেপল টাইগারের লেষ आবাসস্থল সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পরিচালিত বাংনাদেশ-ভারত যৌথ বাঘ মারি ২০০৪-এর চুডাান্ত প্রতিবেদনে এ কथা বলা হয়েছে। প্রথমবারের মতো বিজ্ঞান্নভিত্তিক 'পাগমার্ক পদ্ধতি' অনুসরণ করে গণনার ফলাফলে বাঘের এই সংच্যা নিক্দপণ করা হয়েছে। গত ম অক্টোবর এক সংবাদ সন্মেলনে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকডাবে গণনার बই ফলাফল প্রকাশ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ক্রমাগতভাবে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বাড়হে।/সরকারী বনরwক ఆ বনদস্যুদের যোগসাজশে প্রতিবছর যে হারে মৃন্যবান दাচঘর চামড়া পাচার হচ্ম, তাতে অতি সঢ্রর বাঘ বিলুষ্ট হয়ে যাবে। অতএব বাখ গণনার সাথে সাথে হরিণ ও বাঘহত্তা দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তাদের তালিকা করে ওদের দৃষ্টাত্যম্নক শাষ্ঠি দিন (স.স)]

## বাংলাদেশের ঔষধি গাছ থাইল্যাত্রের পাক্কে

বাংলাদেশের নিম ও অশ্বথ্খ সহ বিভ্ন্ন চারাগাছ এখন থাইল্যাতের ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের কাছে বেনজাকিতি পার্কে শোভা

পাচ্ছে। থাইল্যাত বাংলাদেশরর রাষ্ট্রদূত শাহহদ आখতার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে এক চিঠिতে এ তথ্য জানিয়েছেন। থাইল্যাত্তে রাণী সিরিকিত্তের ৭২ত্ম জন্মদিন উপলক্ষ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সম্প্রতি পরিবেশ ও বনমন্ত্রী তরিকুল ইসনাম এবং প্রতিমন্ত্রী জাফন্রুল ইসলাম চৌধুরী কিছू ঔষধি গাছ. ব্যাংককে পাঠিয়েছিলেন। রাণীর জন্মদিনের ত্ভেচ্ছা হিসাবে প্রাঙ্ত এই চারাগাছখলি থাইল্যা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই রোপণ করেছেন। ।আমরা নিজ্জেদের দেশের ভষধি বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যোদীদের бৈন্ীী ট্যাবলেট-ক্যাপসুনে অড্যস্ত হয়ে গেছি। অথচ সবটার মৃনে রয়েছে ঔষষি গাহ। তাই ঝডিকেন কনেজ ও বিষ্ষবিদ্যানয়ঙলিতু ঔষষি গাছ বিষয়ে টळতর গবেষণায় উৎসাহিত করার জন়া সরকারের সহযোগিতা কামনা করি (স.স.)]

## ৮টি বেসরকাযী বিষবিদ্যানয়ের অনুম্যোদল বাতিলের সুফারিশ

দেশ্রের ৫২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৯টির কার্যক্রম সत্তোষজনক। শিক্ষার ন্যৈনতম পরিবেল। ন। থাকা এবং বেসরকারী বিশ্ধবিদ্যালয় আইন বলবৎ না থাকার কারণে ৮-টি বিষ্ষবিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিতের সুফারিশ করা হয়েছে.। মানनান্नয়নের জন্য ৩৫টিকে সময় বেঁধে দেওয়া শেতে পারে। সরকারের শিক্ষা মন্তণালয় গঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত উচ্চ ক্ষতাসম্পন্ন কমিটির ब্রতিবেদনে একথা বলা रয়েছে। কমিটি একই সঙ্গে যেসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সুনামের সজ্গে কার্यক্রম পরিচালনা করছে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের খাস জমি প্রদানসহ নানারকম সহযোগিতা প্রদানেরও সুষারিশ.করেছে।
বিষ্ধবিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানকে প্রধান করে সাবেক বিচারপতি, आমলা, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক সমबढ़ে গঠিত ৮ সদস্যের কমিটি ১ বছর ৮ দিনের মাথায় গত ১৭ অট্যোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খাল্লেদা জিয়ার কাছে প্রতিবেদন পেশ করে।
কমিটি সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেদনে সন্তোষজনক হিসাবে যে ৯টি বিশ্ধবিদ্যালয়কে স্থান দেওয়া হয়েছে সেলুলি হচ্ছে- নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইষ্ঠ ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটি, ইণ্বিপেণ্েেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, आমেরিকান ইন্তারন্যাশন্াল ইউनिভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ব্র্যাক ইউनিভার্সিটি; ডেखোডিল ইউनিভার্সিটি, ষ্য্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ড়েেেলপমেন্ট অলটারনেটিভ এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব চিটাগাং। মোটামুটি সন্তোষজনক বলা হয়েছে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে। এছাড়া বর্তমান কার্যক্রম ভাল নয় এমন ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়েকে মানোন্नয়ননর জন্য ছু'রছর, ১০টি বিশ্ববিम্যালয়েকে এক বছর, ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়কে ছয়মাস সময়সীমা বেঁ«ষ দেওয়ার সুফারিশ করা হढ़েছে। শিক্ষার ন্যুনতম পরিবেশের অভাব ও সর্কারের বেসরকারী বিষ্ববিদ্যালয় আইন লংঘনের কারণে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করার সুফারিশ করেরে কামিটি।
কমিটি পাবলিক বিশ্ষবিদ্যালয়়্িল্র শিক্ষকদের অধিকমাত্রায় বেসরকারী বিষ্ধবিদ্যালফ়্ে চাকরির কেত্রে নিরুৎসাহিত করেছে। সুফারিশে বলা হয়, একজ্জন শিক্ষক সর্বোচ্চ দু"টি বেসর্গকারী বিশ্ষবিদ্যাनয়ে ক্লাস নিত্ পারেন। তবে এক্ষেত্রে তাকে তার মূল চাকুরিন্থল থেকে ‘অনাপত্তি সনদ’’ আনতে হবে। প্রতিবেদনে বলা इয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকপণ কেউ কেউ একাধারে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন। ফলে তারা কোনদিকেই ভাল সার্ডিস দিতে পারছেন না।


উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে দেশে বেসরকারী বিপ্ধবিদ্যালয়়ের সংখ্যা ছিন ২০টি। সরকারের তিন বছর সময়ের মধ্যে ৩২টি বিশ্ষবিদ্যালয় জন্মলাভ করেরে। বর্তমানে মোট ৫২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মট্যে চট্যাদ্ম ৫টি, সিলেটে ৩টি, কুমিল্মায় ১টি, বঞড়ায় ১টি এবং ঢাকায় ৪২টি রয়েছে।
 বিস্ঠারিত্াবে ঢুলে ধরেছি। সরকার অবশশম এদিকে নযর দিয়েছেন দেখে ধন্যারাদ (স.স.)]
বগ্গোপসাগর্রে ৬ লাথ টন ইলিশ আহরণ সষ্বব নির্দিষ্ট শৌসুমম বাংলাদেশের বিশাল বজ্োপসাগরের ইলিশের প্রজনन ক্ষেত্র জাটকা নিধন থেকে রক্ষা করে পরিচর্যা করা গেলে आগামী ম্যেসুচে ৬ লাখ টন ইলিশ आহরণ করা সম্ভব হবে। যার বাজার মূষ্য্য দौড়াবে ১০ হাযার কোটি টাকা। ইলিশের প্রজনन ক্ষেত্র কোন না কোনভাবে রক্ষা করা গেলে মাত্র 8 মাসের মধ্যে যে. বাংলাদেশের জন্য উজ্জ্qল সষ্ভাবনা বয়ে आনতে পারে তা চলতি বহর প্রমাণ্ডি হয়েছে। গত ২০০৩ সানের্ন নভেপ্বর হ'ঢে ঝেব্রুয়ারী’০8 পর্যন্ত ৫ধুমাত্র চাদদপুর ও বরিশালের একটি অংশে ইলিশের প্রজনন ক্ষেণ্র রক্ষা করে চলতি বছর এপর্যন্ত আড়াই লাv টন ইলিশ आহরণ করা ইরয়েছে। आগামী ১মাসের মধ্যে आরো ৫০ হাযার बেট্রিক টন ইলিশ মাছ ধরা সম্ভ্ব হবে বলে এ সম্পর্কিত সূত্র आশা প্রকাশ করেছে। চौদদপুর যেলার দায়িত্রপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের একক প্রচেষ্ঠায় এ প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষা করা সষ্ভব হয়। গত বছর যেটুক্র এলাকায় জাটকা নিধন বক্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়, তার পরিমাণ সমুদ্র সীমার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। টেকনাফ থেকে খুলনার বজোপসাগরের দুই-ত্ততীয়াংশ এলাকা এখনো জাটকা নিধন বক্ধ কার্যক্রমের আওত্তয় আনা সভ্ভব হয়নি।
১৯৯৮ সাল হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ৫ বহরে বগোপসাগরে কারেণ্ট জালের যথেচ্ছ ব্যবহার করে জাটকা নিধন অবাহাত থাকায় এ সময় সাগর এক প্রকার ইলিশশূন্য হয়ে পড়ে। ১৯৯৮ সালের পূর্বে যেক্ষের্রে প্রতি বছর সাগর रড়ে ৫ লক্ষাধিক টন ইলিশ সগ্প্রহ করা হ"ত, সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছরগুলিতে সংগৃহীত इয় সর্বোচ্চ ৫० হাयার মেট্রিক টন প্রতি বছুরে। এভাবে এদেশের মানুষের থাদ্য তালিকা হ"তে এক পর্যায়ে ইলিশের স্থান निर्বাসিত इয়।। বিদেশ্ল রফততনী বহ্ধ হয়ে यায়। প্রতি কেজি ইলিশ বিক্রি কंরা হয় ২০০ থে<ক 800 টাকায়। ইলিশ মাছ ষরার উপর নির্ভরশশীল ১০-১৫ লাখ জেলে পরিবার্রের উপর নেমে আসে অবর্ণনীয় বিপর্যয়।
এমত পরিস্থিতিতে বক্পোপসাগর ইলিশশুন্য হয়ে পড়ার কারণ উদ্রাটনের জন্য বিশেষজ্ঞরা অনেক পরীক্ষা-নিরীকা চালান। তাদের গবেষ়ণালক্ক সূত্র মতে, শধু কারেন্ট জালের যথেচ্ম ব্যবহার নয়, বরং এর অन্যতম কারণ হচ্ছে- ফারাক্কার বির্গপ প্রভাব, মিঠা পানির পরিবেশ নষ্ট, সাগরে তেল অনুসস্ধানে ড্রিলিং $\checkmark$ ডীপ সীট্রলিং। এসব কারণে বক্গেপসাগর इ'ढে ইলিশ এক প্রকার উধাও হয়ে যাওয়ায় সরকার প্রত্বিছর ৩ হাযার কোটি টাকার রফতানী আয় ণ্রেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
।
 বাকী দূই তৃতীয়াংশ এলাকা করেন্ট জাল শূनग করা সষ্বব। बढে তাঁ় आন্তরিকणोর অভাব ষরা পড়ে। অতএব মন্ত্রী আমলা 3 সংश্নিষ্ট সকনকে দেশপ্রেমে টদ্যুদ্গ হয়ে কাজ করার আজান জানাই (স.স.)]

## আসছে অত্যাধুनিক বাত্যোমেট্রিক পাসপোর্ট

বদলে যাচ্ছে পাসপোর্টের আকার ও থ্রকৃতি। আসছছ বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট। নতুন এই পাসসোর্ট ক্ক্যানার बেশিলে পড়া যাবে। ক্রেডিট কার্ডের মত বিশেষ গোপনীয়তা বজায় থাকবে এই পদ্ধতিতে। পাসপোর্ট জাল করে ভিসা ও বিদেশ গমনে জালিয়াতিন পথ র্রু্ধ করার লক্ষে নতুন ঐই কস্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। সরকারের নীতিগত সিদ্ধাত্ত্রে প্রেক্ষিতে জनপ্রশাসন ও সুশাসন সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির অनুম্যাদনের পর প্রধানমন্ত্রী बই সিদ্ধান্ত অনুম্মোদন করেছেন। গত 26 অद্টোবর মঞ্রীপরিষদ বিভাগ সরকার অনুমোদ্দিত এই কর্মসূচী বাত্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।
একটি দায়িত্ণশীল সূত্র জানায়, বাংলাদেশশর পাসপোর্ট জালিয়াতি, পৃষ্ঠা বদলানো, ছবি প্রতিস্থাপন B নাম ঠিকানা পরিবর্ত্ করার ঘট্নায় দেশ-বিদেশে সমালোচনা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিপাকে পড়েছে ইंমিগ্গেশন বিভাগ। হাজ্রতবাস ইয়েছে অনেকের। গলাকাটা পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গিয়ে ধরা পড়ে়ে অনেকেই। এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ববহলাংশশ ফুগ্ন হয়েছে।
आন্তর্জাতিক অभনে এখন এষরননের ম্যানুয়াল পাসপোর্টের গ্রহণব্যাগ্যত কমে आসছে উল্লেখ করে সূত্র জানায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেণেই অত্যাধুনিক পাসপোঁট্ট প্রবর্তন করা হচ্ছে।
[याরা बকই স়্ে ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিক হর্যে দুদেশেই जোটে সময় 心িড় জমান ও এদেশে. বববসা করে টাকা জমির্েে গোপনে


## হেপাটাইটিস-বি ভাইর্যাস বহ্ন করছে দেশের ৮০ লাষ মানুষ

 বাংলাদেশর প্রায় bo লাখ बোক তাদের শরীরে হেপাটাইতিস-বি ভাইরাস বহন কর্ছা। প্রতিবছর দেড় লাখ লোক নতুন করে এ জীবণু ঘ্যারা आক্রাস্ত হচ্ছে। র্́ সংখ্য! সারা হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণের ক্ষেব্রে বাংলাদেশক্ক মধ্যম প্রাদুর্ভাব এলাকা (২.১ শেকে ৭ জাগ) উল্পেখ কর্নেছে। ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে বলে সতর্ক করেরে দেওয়া হয়েছে।
১৯৯২ সানে "বিষ্বস্বাস্থ্য সংহ্থ্যা’র সভায় প্থিবীর সম্ত লোককে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ছেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের টিকা দেওয়ার কর্মসূচী গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। বর্তমান ১৮০টিরও বেশি দেশ হেপাটাইটিস-বি জাইরাস নিয়ন্তণের জন্য টিকাদান কর্মসূচী থর্রু করেছে। বিলশ্বে হ'লেও বাংলাদেশ সম্প্রতি ছয়টি বিভাগীয় শহরে বিনামূল্লে বি ভাইরাসের টিকা नেওয়ার কার্यক্রম ওরু করেছে। এছাড়া হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধ এবং নিয়ন্তণের লক্ষ্যে একটি জ্রাতীয় নীতিমাना প্রণয়ন করেছে সরকার।
স্থাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেन, ধীরে ষীরে বিনামূল্যে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের টিকা দেওয়ার কর্মসুচী সারা দেশে ছড়িক্রে দেওয়া হবে।
হেপাটাইটিস-বি প্রতির্রোধ বিষয়ক জাতীয় নীতি নির্ধারণ কমিটির টাস্ক ফেের্স-এর সাম্প্রতিক এক প্রত্রিবেদনে উর্পেখ করা হয়েছে, দেশে এ ভাইরাস্সটিতে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত ₹'ল পেশাদ্দার রক্তদ্রাতারা। তাদের মধ্যে ১৮ দশমমিক ২ থেকে ২৯ ভাগ এবং স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের মধ্যে ২ দশমিক 8 ভাগ লোক এ রোপে আত্রান্ত। এ্রছড়া ৫ দশমিক ৯ ভাগ ট্রাক ড্রাইভার, ৯ मশমিক 9 ভাগ পত্তিতা $3>8$ ভাগ মাদকসেবীর অরীরে $এ$ জীবাণু আছে।

## Contents

হেপাটাইটিস-বি ডাইরাপে আকালুদের তীব্র লিভার প্রদাহ, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, লিভার সির্রাসিস এবং লিভার ক্যান্সার পর্যন্ত
 নির্ভর কর্র এ রোগের গতি-প্রকৃতি। শিভ অবস্থায় आক্রান্ত হ্র ঢে ৯০.ভাগ সষ্ভাবনা থাকক ত্রননিক লিভার রোগ হতয়ার। মধ্যবয়সে আক্রান্ত হ'লে এ সশ্তারনা নেমে আসে ১০் ভাগে।
[जধিকাং্ মাদকস্সেী মদের পয়সা জোগাড় করার জন্য রক্ত বিক্রি করে থাকে। যারা রক্ত নেন, ঢাদেরকেই এ বিষয়ে অষিক সজাপ इ'তে হবে। সাটv সাথে আইন প্রয়োগকারী সং স্থাকে সততার সাঞ্থ দায়িত্ পালন করতত হবে। ইসলাম সকল প্রকারের মাদক্দ্দব্য হারাম। অত্রব ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টিন জন্য য়সজিদের ইমাম, শিক্ক ও বক্তাণণ অবদান রাথঢে পারেন (স.স.))

## বন্যার ক্ষি কাতিয়ে উঠডে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি 80 কোটি ডলার ঋণ দেবে

বন্যান ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বিষ্ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডি"বি) প্রায় 80 কোটি ডলার ঋণ প্রদান করবে। এর মধ্যে এডিবি দেবে ১২ ককাটি ডলার আর ২৮ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক। পাশাপাশি জ্বালানি, আর্থিক খাত উন্নয়ন, বেসরকারি খাত বিকাশ, মানবসম্পদ উন্नয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত্তের ৯টি প্রকষ্পের প্রায় $>8$ কোটি ড়লারও বিশ্বব্যাংক ছাড় কর্রবে। গত आগষ্ট মাসের বন্যার ক্ষতি কাটিত্যে উঠতে बই দুই সংস্থা সরকারকে তিন ধাহপ সহায়তা দিবে বলে জানা গেছে। প্রথম ধাপ ১২ থেকে ১৫: মাস স্বল্পমেয়াদী, দ্রিতীয় ধাপ ৩ বছর ম্য়মেয়াদী এবং দুই দযगার সফল বাস্ত্বায়নের পর ৫ বছর बেয়াদী ত্তীয় ধাপ ত্রু र্রে। বিশ্বব্যাংক তিন ধাপে এবং এডিবি দু’ট «াপে সহায়তা করবে।
উৰ্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক 3 এডিবি’র হিসাব মত্ত, সারা দেশে বন্যার কয়্ক্ষ্তির পরিমাণ প্রায়ু ১৩ হাযার কোটি টাকা।


 সরককারকক গোলামীর শিজীর জাবদ্গ রাथा यায়, हैষ্টান প্রভাবিত
 ম<্যে यদি আাবার বন্যা হয়, তাহ ‘ল (তো তাদের আরো পোয়াবারো। অতএব হহ সরককার! নিজ্জের পাট্য দাঁড়াও (স.স.)।

## 

বাংলাদেশ ब্রেডিকেন র্রিসার্চ কাউপ্সিল-এর তথ্য মতে প্রতিবছর লেশে ক্যাক্সারে আক্রুন্তের সংথ্যা ২ লাতেরও বেশী। এর মধ্যে স্তন ক্যাল্পারে আক্রান্তের সংथ্যা প্রায় ২৩ থেকে ২৪ হাযার। বছরে দেশ্ে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত रुয়ে বিনা চিকিৎসায় ও সচেতনজার অভাবে মৃত্যুবরণ করেন প্রায় ১৭ থেকে ১b হাযার - মহিলা। অथচ তরু থ্থেকে ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ থেকে খুব সহজে পরিত্রাণ পাওয়ার সম্তাবনা ১শ’ ভাপ। স্তুন ক্যান্সারর आক্রান্ত হওয়া মানেই মৃত্যু নয় এবং এটা কোন ছোয়াচে রোগও নয়। প্রাথমিক অবস্থায় সঠিক নির্ণয় ও চিকিৎসা এ রোগটির সম্পূর্ণ निরাময়ে সহায়ক। চিকিৎসা ক্ষেন্রে সার্জারি, কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি অধিক প্রযোজ্য। এছাড়া বর্তমান দেশেই স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা রয়েছে। অ্ধু প্রয়োজন সচেতনতা।
উল্লেখ্য যে, ৩৫ থেকে 80 বছর পর্যন্ত মহিলাদের ৩ থেকে ৫ বছর অন্তর এবং 80 থেকে $8 ৫$ বছর পর্यন্ত মহিলাদের প্রতিবছর

একবার ডাক্তারী পরীক্ষা করানো প্রয়োজন ।
 পানর অধিকার চেকে বঞ্চিছ করেন, ঢাদের উপরে গযব হিসাबে 4 রোগ नেমে আসে। जनুর্দमভাবে যারা একই কারণণ সব সময় বক্ষবহ্ধনী ব্যবহারর কারণে স্বাডাবিক রক্তু চলাচলকে বাধাম্তস্ত করেন, তাদের্ এ রোগ হ'তে পারে। অতএব পাচাতোর অক্ অনুকরণ ছেড়ে স্বাভাবিক ইসলামী জীবন যাপন কনাই এর সর্ব্বাত্ প্রতিচ্ষেক (স.স্,)।

## হ্যাঙ্সকে কঠোর শাস্তি দিন

-আমীরে জামাআর
গত $\>$ অ অট্টোবর ' 08 সোমবার ঢাকায় 'বিস' आয়োজিত आন্ত্রাত্জিক সদ্মেলনে জার্মানীর ইরফার্ট বিশ্ধবিদ্যালয়ের প্রফেসর হ্যাস্স জি কিপেনবার্গ তার উপস্থ্থাপিত প্রবক্ধে 'ইসলাম জभী ধর্ম এবং মুহাম্মাদ যুদ্ধবাজ' বলে যে বক্তব্য রেরখছেন 'आহলেহাদীছ आন্দোলন বাংলালেশ"-এর মুহতারাম आমীরে জামা‘আত ও রাজশাহী বিশ্ধবিদ্যালয়্যের आরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাশ্মাদ আসাদ্ল্লাহ অাল-গালিব পত্রিকায় প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে এর তীত্র निन्দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই ধরনের পষ্তিতনামীয় মূর্খদের বিদেশ থেকে আমদানী করে ঢাকায় বক্তততা দেওয়ার সুযোগদানের জন্য তিনি आঢ়োজকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ইসলামের ইতিহাস ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে একেবারেই आনাড়ী এই মূর্থ ব্যক্তিটিকে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতত আঘাত হানার অপরাধে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি জোর জবেদন জানান।

## রামাयানের পবিত্রতা রক্ষা কব্রুন!

- আমীরে জামা'আত ‘आर্লেহাদীছ आক্কোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামাআত র রাজশাহী বিষ্ষবিদ্যালढ়ের অারবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাষ্যাদ आসাদूষ্লাহ आव-গাषিব পত্রিকায় প্রদত্ত
 দেশবাर्गীর প্রতি आহ্নান জানিয়েছেন। রামাযান মাসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাथা এবং অन্য মাসের তুলনায় লাভ কম করার জন্য এবং রামাयाন মাসে দিনের বেলায় হোটেল-রেন্ঠোঁরা বক্ধ রেথেছিয়ামের প্রতি সभ্পান প্রদর্শনের জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আবেদন জানান। তিনি চলচ্চিত্র 3 টিভিত্ত কোনद্গপ বেशায়াপনা প্রদর্শন না করার জন্য, রাষ্ঠা-ঘাটে-দেওয়ানে অক্চীল ছবি ও পোষ্ঠার না লাগানোর জন্য এবং घুষ, দুর্নীতি ও সন্তাস হ'তে বিরতত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষভাবে আবেদন জানান। তিনি উক্ত বিষয়ে সরকার্রে কটঠার ভূমিকা রাখার আহ্নান জানান।


## বাংলাদেশ आবারও দুর্নীতিন শীর্ষে

দ্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিঅই) দুর্নীতি ধান্রণা সৃচকে দুর্নীত্গিস্থ দেশধেোর কাতারে এ নিয়ে একটানা চতুর্থবারের মত বাংলাদেশ তার শীর্ষ স্ছান দখল করেছে। তবে এবার বাংলাদেশের সগ্গী হিসাবে হাইতি যৌথভাবে ২০০৪ সালের मবচচঢ়ে ছুর্নীত্थिস্থ দেশ হয়েছে:
টিজাই'র সদর দপ্তর বার্লিন থেকে গত ২০ অক্টোবর বুধবার ‘দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০০8 (সি.পিজাই)’ বিশ্রব্যাপী একযোগে প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সালে বাংলাদেশ ছিল এককভাবে সবচেয়ে দুর্নীত্থিস্থ দেশ।
 সমর্থन করিনা। চাছাড়া যারা 9 হिসাব পরিচালना কঢরছছन, তারা
 সরকারকে জার ক কঠার পদাক্ষপ গ্রহপের জাহ্বান জানাই (স.স)]

## 

 ঢাবির প্রয়াত শিক্ষক হ্মায়ন आজাদের ছাত্র দাবীদার ফছ্থরুল ইসলাম কলেজের দ্মাদশ শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের ক্রাস চলাকাनीন



 র্যোছ, जসनীग নাসরিন যখन ইসলামের বিকুদ্ধে निয়মিত
 লেখা বলে ক্ৰাসে চালিত্রে দিত্তে। সম্প্রত হ্মাযুন आজাদকে

 ছা্র-ছা্রী এবং কচूয়ার ইসলামপ্রিয় জনগণ -্ শিক্ষকের অপসার্ণ দাবী কর্রেছে।





## ইসनাম জগী ধর্, মুহাম্মাদ যুদ্ধবাজ





 হয়েঘিন অমজমাট বিতর্ক।



 কর্রেন বে, সূচনালগ্ন থেরেই ইসলাম সন্তাস লালন করে জাসছে। তিনি তার প্রবক্ধে इयরত় মুহা্াদ (ছাঃ)-কে যুদ্ধবাজ হিসাব্র উল্gেখ করেন এবং বলেন, ‘মুহাপ্মাদ মদীনায় রাজটেতিক শাসন











 ইসলামের একটি লৌলিক বিষ্য। নিয়ত ছড়ী কোন কাজ অদ্ধ एয় না। নিয়ত यদি ব্যক্তিপত आবেপমুক্ত হয় তাহ'লেরেরেকোন


 তার্যা ছালাত आদায় করেজে, তেলাও্যাত কর্রেছ., তারপর তারা ১) সেব্টেম্বরের হামলা পরিচালনা করেছে:।

প্র<েসর श্যাস্গ এভাবেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন বে, ১>


 শাহাদাত্র মর্याদা লাভ কর্রেছে। গোটl প্রক্দ জুড়েই পর্সেসর হান্প जার যুক্তি তুলে ধরেছেন অण্ত পাজিত্রের সাথে।


 উন্মুক্ত করে দেওয়া হ'লে সাবেক সচিব শাহ জাদ্লু হান্নান, ঢাকা
 आারা, রাষ্রুদু জিয়া উশ শামস ঢৌభুয়ী, ব্রিभগডিয়ার জেনার্রে



 ঢাতে এফবিষাই’-এর বানোয়াট তথ্যও হ'তে পার্রে। তারা
 কোনভাবেই গइণব্যাগ্য নয়। आাन-কুর্ান जবতীর্ণ হয়

 फাঁরা প্র<েস্সর কিপেনবার্গর বক্তবেোর তীব্র প্রতিবাদ কর্রে। দিনের অপর এক অধিবেশেে সভাপতিত্দ করেন বিচারপতি बোস্তফ काমাল। সভাপতির ভাষণে তিनि বनেन, দফিণ







 গোত্ফে কামালের বক্তব্যের থতিবাদ কর্রেন।

 आनাচ্ছি। আলাহ রাব্রুল আनামীন তাদেরকে হিদায়াত করুন্য! (স.স.)]

## নতুন জাত্রে চিংড়ী ‘ভানামেই’ নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার তোলপাড়












ना মিলে তাহ'గল आমদানী কর্রে এই প্রজাতির চিংড়র প্রীক্ষামমলক চাষ করা প্রঢ়োজন। বরোপসাগরে ৩৬ প্রজাতির
 তা অনুসধ্ধান করার বিষয়েও অভিষ্ঞ মহল তাগিদ দিয়েছে।
এদিকে গত বছরে ৩৯০ মিলিয়ন ড়লার আয়্যে বিপরীতে চলতি 2008-০৫ जর্থবছরে চিংড়ীসহ शিমায়িত খাদ্য রফতানী বাবদ 8১০ মিলিয়ন ডলার आ<uের লক্ষ্যমা|্তা অর্জনের आশা ব্যক্ত করে সমিতি জানায়, এই খাতে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রকৃতি ও চাহিদার পরিবর্তন ঘটহু। एলে শীর্ষ রফতানীকারক কোন কোন দেশ ইতিমষ্যে आমদানীকারকে পরিণত হর়্েছে। মালয়েশিয়া, দ: কোরিয়া, সিञাপুর এবং এশিয়ার বাইরের দেশ অद্ট্রেন্যিয়া, কানাডা, স্পেন, নিউজ্জিল্যাণ্ড চিংড়ী ও অन্যান্য মৎস্যের রফতানो বাজার প্রসারের সষ্ঠাবनা দেখা यাচ্ছ । সরকারের উদ্যোগ সমब্নিত উদ্যোগ নেওয়া সब্ভব হ"লে ইউরোপ, আমেরিকার বাইরেও বাংলাদেশের বাজার সम্প্রসারণ করা সষ্ভব। দেশের দ্বিতীয় বৃइৎ রফক্তানী থাত চিংफ़ীসহ रिমায়িত ঋাদ্য পণ্যের সমস্যা ত সষ্টাবনা সশ্পর্কে बসব বিষয় বিএফএই-এর পক্ষ থেকে হুল্ে ধরা হয় গত ১৮ সেথ্টেন্থর বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সাথে মতবিনিময় সভায়। সমিতির লিখিত বক্তব্যে জানান হয় यে, চিংড়ী উৎপাদন ও রফত্তনী বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিশন ২০০৪-০৮ नाমে একাটি ধারণা পত্রের মাধ্যমে বशরে ১০ হাযার কোটি টাকা রকতানী आढ़ের লক্ষ্যে ইত্মিধ্যে একটি কর্মসূচী সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। সরকারের সদিচ্মার পাশাপাশি টেকসই উন্नয়न প্রয়/ক্তি ব্যবशারের জন্য চিংढ़ী
 পোনা, চাষাঞ্চল ও প্রুক্রিয়াজাত্করণের্র্যাপকততা বিরেচন্রা করে কख্সবাজ্জার 3 সাতক্ষীরায় দু’টি চিংড়ী শিল্পনগরী গড়ে তোলা যায়। অাত চিংড়ী উৎপাদন হ্যাচারী, থাদ্য, ডিপপা, সরবরাহকারী সহ সকন স্টকহোল্ডারদের একটি সমब্রিত কার্যক্র্ম গড়ে উঠबে। ফलে উৎপাদন ও মাन निয়্ত্রণ ব্যবস्रा শক্তিশালী হবে।
সমিতি চিৎड़ी রফ্তানীত বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা निরসनে iे फखा প্রস্তাব উथाপन করেছছ। এর ম<ধ্য এল্টিবায়োটিক টেন্টের মূল সমস্যা প্রসক্গে বলা হয়, ইউরোপিয়ান ইউनिয়नডুক্ত দেশসমূরে रिমায়িত খাদ্য পণ্যে এন্টিবায়োणিক
 মৎস্য অধিদফতর পরিচালিত পরীক্ষাগারের আধুনিকায়নের অন্য यद্ণপাতি আনা হলেও नোক্বলের অভাবে এఆলি এvনো চালু रচ্ছে না। সমিতি বিভিন্ন রফতাनীকারক প্রতিষ্ঠানের নার্ম यাচাই-বাছাই ছাড়া আরোপিত আয়কর রহিত করা, রুগ্ন শিল্পের
 চেন্ধার रिমায়িত মৎস্যখাত উन्नয়ন, উৎপাদন তथা রফতানী বাড়ানোর ব্যাপার দ্রুত সিদ্ধান্ত কার্यক্র করতত বাণিজ্য ম ্ত্রণালর্যে একটি বিশ্শষ ডেঙ্ক স্থাপনের জন্য সুফারিশ করেছে।
 প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গুণগত মানদ

 অজুহাত্যে। এ অবন্থায় সরকার অণগত মান পরীপ্পার বিষয়णি आরো অ্গাধিকার দিয়ে তদারকির উদ্দ্যো निচ্ছে।






 জানাই (স.স.)!

## বিদদশ <br> মার্কিন নির্বাচনে ধর্মীয় প্রভাব

সর্বাপেক্ষা ধর্মপ্রাণ দেশఅলির অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ধর্ম নতুন মার্রা যোগ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজनৈতিক आধ্যাঘ্ঘিক অবস্গার্ন কিছू চিত্র তুলে ধরা হ'ল। ১০ মার্কিন নাগরিকের মধ্যে ৬জনই বলেছে, ধর্ম ঢাদের জীবনে অত্যत্ত রুত্বপ্রুর্ণ जংশ এবং তাদের বিশ্גাস ধর্মই বর্তমান সমস্যার সব সমাধান দিতে সক্ষম। २০০8 সালের জুন মাসে গ্যালপ জরিপে একথা জানা यায়।
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আহেরিকান বলেছে, চার্চ কিংবা সিনাগগের প্রতি তাদ্র আস্থা রয়েছে। প্রতি তিনজনের একজন বলেছে, তারা অন্তত সপ্তাহে একবার উপাসনালর্যে যান। এই সংখ্যা ডোটারদের প্রায় 8 १ ভাগ। টাইম ম্যাগাজিনের জুন '08 সংখ্যায় একথা জানা যায়। এদিকে তালিকাডুক্জ ভোটারদের ৭২ ভাগ বলেছে, প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের জন্য শক্ত ধর্মীয় বিশ্বাস অত্যন্ত ७রুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, পিউরিচার্স সেন্টার ২০০৪ সালের জগষ্ট মাসে এ তথ্য প্রকাশ করে। জরিপে দেখা যায়, १० ভাগ রিপাবলিকান বলেছহ, প্রেসিডেন্টের বিশ্ধাস তাকে নীতি Zৈরী কর্ার ক্ষেত্রে পরিচালনা করে থাকে। २৭ ভাগ আমেরিকান বলেছে, রাজনৈৈóক বাগাড়ম্বরের চেয়ে ধর্মীয় কথা অধিক শ্রেয়।

 (স.স.)।

## চীনের্ন নিংজিয়ায় মহিলাদের্র প্রথম মসজিদ

বিশ্বের সর্বাধিক জনসংথ্যা অধ্যুষিত চীনে প্রধান চার্রটি ধর্মের মধ্যে ইসলামের স্থান তৃতীয়। বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা প্রায় ১৩৫ কোটি। কয়র কমিউনিষ্ট শাসন্নে অবসান হ'লেও সেখানে মুসলমানদের ধর্ম চর্চা কেবল মসজিদেই সীমাবদ্ধ। निংজিয়া প্রদেশ চীনে ইসলাম ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। প্রভাবশালী মুসলিম নেতা इংইয়াংয়ের নেত্ত্রে রয়েছে >০ লাv অনুসারী। চोनের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার त्रीকৃতির কथা থাকন্লেও ধর্মচর্চার সুশ্যো সেদেশে খুবই সীমিত। দौর্ঘ সময়ের কऐর কমিউনিষ্ট শাসন্নর পর আশির দশকে পুনরায় প্রকাশ্যে ধর্মীয় आচার্র-অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দেওয়া হয়। নিिফিয়া প্রেশের মুসলমানরা সব বাধাকে অতিক্রু করে एরু করেছ্ছেন মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পাল্নের রীতি। এ অক্ষ্যে তারা निরলস কাজ কর্রে याচ্ছেন। ব্যত্কিক্রহ্মী এই नড়াইয়ে সামনে এগিত়ে এসেছেন 80 বছর বয়সী এক সন্তানের জনनী জিন মেইহুয়া। তিनि সব সময়ই হিজাব (বোরক্দা) পরিধান করেন। ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জনের জন্য মেইহুয়া ইমামের কাছছ গিত়ে মসজিদে পড়াশোনা করার অनूমতি চেয়েছেন। মেইহ্থয়া মহিনাদের পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি মरिनाদের জन्য आলাদা একটি মসজিদ পরিচালনা করহেন। মুসলিম বিশ্বে মহিলাদের জনা এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মহিলাদের মসজিদটি পুর্রুষদের মসজ্জিদের
 প্থথক মসজিদ। মেইহ্যা পরিচালিত মসজিকে ইসলাম সশ্পরক্ক

 पृत्विका পাनন কর্রছে।






## কম্থোডিয়ার নতুন র্যাজা সিহামনি

थिিস নর্রোদম সিহামনি কष্ধোিিয়ার নতুন র্রাজা নির্বাচিত एয়েছেন। ৯ সদস্যের একটি রাজক়ীীয় পর্রিষদ অই সাবেক নৃত্তশি্পীর পক্ষে জোট দেয়। এর জাগ তিनि ইউनেক্কোতে কল্বোডিয়ার রাধ্ধিদৃত ছিলেন। बই প্রতীকী পদটির জন্য ঢার भिতা নর্রেদম সিহানুকই ঢাকে মনোনীত করেন। ১০ অর্যোবর সিহনুক শারীর্রিক अসুস্থ্তার অন্য সিংহাসন অাগ করেন। তার পদত্যাগে কন্ধোডিয়ায় সাংিিধানিক সংকটের্র সৃষ্টি হয়।

## যুক্তরাট্ট্রে বাংনাদেশী সহ ৮ হাযার্র ब্রীণকার্ডধারী বহিষ্ষার




 সাল্লে পাস ₹ওয়া একটি आইনের বলে। এর মধ্যে টাাকেন ছাড়া
 কढ্যেকজন। जার এই ড্রিপাটেশনের ব্যাপার যুসলিম－অমুসলিম
 কর্মকর্তারা এই आাচ্রণের তীব্র সমালোচনা করেছ়েন।
 ইমিম্যান্টদের বেशাল অবস্शায় निপতিত कরা হয়েতে বলে अভिব্যোগ করেরে आমমর্নিকা সिভিন निভার্টিত ইউনিয়ন। অड্যোো করা হয্রেছে বে，अনেক মামলায় आপিলেনও সুভ্যোপ দেয়া হয়নি। রিকার আইন্যাখ কারা কর্ত্থপাক্ক বলেঢেন，পছ এক

 থেকে বহিষ্巾র করা হল্যেছে কোন ধরন্নর आপিিলের সুযেোপ না


 হাयার জনেন ঞ্রীণকার্ড ছিন। ৫ই সংখ্যা হচ্মে আগের বছরের
 অপরাধ্ধে পত বছর মোট ১ লাখ 80 राযার ইমিপ্যাপ্টকে বিভিন্ন মেয়ার্দ সাজা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেকেই রর়⿰㇇েছেন
 जাদেরকে ডিপোর্ট করা হরে। লে প্রক্রিয়া ৃতু হয়েছে আলে

बেকেই। जर्णाৎ ．Tাদর তালিকা দেয়া হবে ইমিধ্েেশन ডিপার্টমমেট্টে। শাষ্তি শেষ হওয়ার দিনই জারা হাযির হবে কস্রাগারের অফ্সি।ে। বেশ ক্য়েক ডজন বাল্লাদ匕শী রয়েছেন এ जালিকায়।





## ＂रिংলিশ＂ব্যাপক প্রচলিত কথ্য ভাষায় পরিণত হ’তে পারে

 याওয়ায় সেদেশে উচার্রিত ববচিচ্র্যুয়＇হিংলিশ＇অচিত্রেই


ইং্রেজীর উপর ৫০টির বেশী বইয়ের লেথক প্ররেস্গর ডেভিট ক্রি户্যাল বলেন，জারতে ৩৫ কোটি লোক দিতীয় जামা হিসাবে এ


 বাই এয়ার），চাডিস（আাজারপ্যান্টস），চাই（ইত্যিান টি），心্রোর （ว০ মিলিয়ন্য），ড্যাকক্যেট（থिফ），দেশী（লোকাল），ডিকি（বুট）
 नूम्भেন（থান），অপটিক্যাन（স্পেট্টেকেলস），थिপোন（ভ্রিং
 কিয়াসে）।



 एँেে निर्मिं কিছू শব সমষ্টि आাত্তর্জাতিক ক্রপ পেতে বাধ্য।
 ই－মেইল প্রেরণ করে এবং বে সম্য শদ ও শদাংশ ঢাদের
 ইন্টাননেটের মাধ্যমে তা অ্রহণ করে ফেনবে।
ভারতে ইংর্রেজী ভাষা দীর্ফ দিন যাবত বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার কারণ इচ্ছে দেশটির উপনিবেশিকতার ইতিহাস। এVन পর্যন্ত











## ইরাকের পারমার্ণিিক কারখানা কেকে স্যজ্জাম ঢুর্রি

ইরাকে মার্কিন নেতৃত্নাধীন অভিযানের পর লেশাি থেকে সষ্ভাব্য পারমাণবিক অন্ত্র ছूরি रয়ে পিয়েছে বढে যে অ্অিযোগ উঠেছে বুশ প্রশাসন তা তদন্ত করে দেখরে বলে ১২ অ<্টোবর জানিয়েছে। এ মাসে (অক্টোবরে) সিআইএ অক্ত্র পর্যবেক্ষক চার্লস দ্রেয়েলফার ও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক आণবিক শক্তি সংস্থা (আইএনএ)-এর দু’টি প্রত্বিদেন প্রকাশের পর বাগদাদের অত্তর্ব ত্তীকালীন সরকারও একই দিনে জাতিসংঘের অন্ত্র পরিদর্শকদের পুনরায় ইরাক্ आমন্তণ জানিয়েছে ।
প্রকাশিত এসব প্রত্তিরেদনে বলা इয়, মার্কিন বাহিনী পপৗছবার आাগৌ বেশ কট্যেকট কারখানায় দৈৈৈৈত ব্যবহারের সরঞাম হারিয়ে যায়। এই সরঞামশলি বেসার্মরিক ব্যবशার ও পারমণবিক অম্ত্র তৈরী দ̆"কাজেই ব্যবহার কর়া সষ্ভব। হারিয়ে যাওয়া সরঞ্জাম๒লির মট্যে রয়েছে ক্ষেপাাশ্রের বডি বা ইউরেনিয়াম সেন্ট্রিফিউজের আকৃতি প্রদানের জন্য ক্বো ফরমিং ঝেশিন, ধাতু বাঁকানোর মেশিন, সেন্ট্রিফিউজ তৈরীর জন্য ইলেবদ্ট্দন বিম ওয়েন্ডার এবং পরিমাণের বিভিন্ন মূল্যবান যন্ত : তবে ঢूরি হর্যে যাওয়া এসব সর্জ্জাম কালোবাজারে বিক্রি করা रয়েছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অবশ্য বুশ প্রশাসন জানিয়েছে, এ ধরনের আশংকা রয়েছছ। জাতিসংঘের ভিয়েনাভিত্তিক এই পারমাণবিক পর্যবেক্ষক সংস্ছার ब্রধান মুহাশ্ষাদ আল-বারাদেই বলেন, ইরাকের পারমার্ণবিক প্রকজ্লের ব্যাপকভিত্তিক ও নিয়মানুতান্ত্রিক নিরন্ত্রীকরণ হচ্চ না; यেমনটি आগে তরু হয়েছিল। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পর্রিষদে ৩ পৃষ্ঠা জুড়ে দেওয়া এক থতিবেদনে তিনি বলেন, পারমাণবিক সরঞাম এভাবে হার্রিয়ে যাবার বিশেষ খরুত্দ্ থাকতে পারে। ইরাক যুদ্ধের পর এটিই ছিল এই সংস্থার প্রথম প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনটি ১ অক্টোবর পেশ কর়া হয় এবং ১১ অট্টোবর এটি প্রকাশিত হয়। आল-বারাদেইর দেওয়া তথ্যানুসারে স্যাটেলাইট থেকে যে ছবি ঢোলা হয়েছে ঢাতে দেখা যায়, মূল্যবান সরজ্জামে ভভরা একটি বাড়ীর নিরক্ত্রীকরণ করা হচ্ছে।




 শক্তি। এদের থেকে ছंশিয়ার থাকা আবশাক (ন.স.)।

## মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাংকিং-এ এশিয়ার

 বহহৎ শক্তিতে পরিণত হ'তে যাচ্ছেआটটি প্রেরাত ইসলামী ব্যাংক ও মধ্যপ্রাচ্যের ৩টি आর্থিক প্রতিষ্ঠান ন্তিয়ে মুসলিম প্রধান মালয়েশিয়া অাপ্চলিক ইসলাীী অর্থনৈত্কি শক্তিতে পরিণত হৃতে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ বছরের ম<্যjই ইসলামী ব্যাংকিং খতকে মুক্ত করে দেয়ার পরিকল্পনন হাতে নিয়েছে। মালয়েশিয়ায় সউদী आরবের্র সর্ববৃহৎ ব্যাংक রেজাহ ব্যাংকিং এ্যাঅ ইনভ্টেটেন্ট ও কাতার ইসলামী ব্যাংকের দু’টি শাখা রয়েছে। গত মে মাসে কুয়েতের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেই প্রথম লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিनটি স্সানীয় ব্যাংকিং গ্র্প इংকং ব্যাংক, কমার্স অ্যাসেট হোন্ডিং লিমিটেড ও আরএইচবি ক্যাপিটালকেও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
 दाংकলির অন্তর্ভুক্তি দেশী ব্যাংকঔলির মধ্যে প্রতিয়োগিতার मৃষ্টি করবে এবং তাদের কাজের মানও উन्नত रবে। এশিয়ার অিন্যতম অর্থনৈতিক কেন্দ্র সিকাপুর ও হংকং্য়ের মত মালয়েশিয়া দ্রু刃 তার পথ তৈরী কढরে নিচ্চে। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাঁ্ত্রে সন্ত্রাসী হামলার পর মুসলমাनরা বিনিয়োগের জন্য নতুন একটি জায়গা খুজছিল এবং মালয়েশিয়া তাদের সেই অভাবটি পৃরণ করে। উল্লেথ্য, ১৯৮-৩ সালে মালয়েশিয়ায় প্রথম ইসলামী ব্যাংক তার यাত্রা তুু করে।



## সিরিয়া শিলিন্তীনকে খাদ্য সাহায্য দেবে

সিরিয়া खिলিত্তীनीদের্র ১৫শ' টন आটা সাহায্য হিসাবে প্রদান করবে। এর মাধ্যমে সিরিয়া প্রথমবারের মত একটি দাতাদেশে পরিণত হ'চে यাচ্ছে। জাত্সিসছের বিশ্ম খাদ্য প্রকল্পের (WFP) आওणाয় তারা बই সাহায় ফिলিত্টীনীদের প্রদান করবে। সিরিয়ার সরকারী ‘আছ-ছাওরাহ’ পত্রিকা ১৭ অढ্ঠোবর এ তথ্য প্রকাশ কর্রে। বিশ্খ গাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে ফिলিস্তীনীদের ৫ হাযার টন খাদ্য সাহার্যের আওতায় সিরিয়া এই আটা প্রদান করছে। ১৯৬8 সালে WFP খাদ্য প্রকল্প ঔরু করার পর থেকে এবারই প্রणম সিরিয়া কোন দেশকে সাহায্য করতে যাচ্ছে। সিরিয়ার অর্থनৈতিক উন্नয়নের জনাই এটি সষ্ভব হয়েছে। WFP-এর বিঙ্নিন্ন প্রকল্লের মাষ্যমে সিরিয়ায় ব্যাপক উন্नতি হর্যেছে। এই প্রকষ্প๒লির মধ্যে রয়েছে, যক্ররী পরিস্থিতিতে খাদ্য সাহায্য, সশ্পদের সুরক্মা ইত্যাদি। প্রকজ্পের আওতায় মহিলাদের্রও বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করা হ্য়। এख্লির মধ্যে রয়েছে ফল্লদায়ী বुক্ষুরোপণ, অশিক্ষা দূরীকরণ এবং পরিভেশ B স্বান্থ বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।




## 

বিক্ষের বৃহত্ম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার ৬ষ্ঠ c্রেসিডেন্ট হिসাबে वমঘবতী সুকর্ণপুভ্রীর নিরাপত্তা মন্ত্রী ৫৫ বছর বয়ষ জেনারেল সুসিলো বাষ্বাং ইয়োধইয়োনো গত ২০ অট্টোবর শপথ গ্রহণ করেছেন। গত সেথ্টেম্বর মাসে দেশটির ब্রথম সরাসরি ब्रिमिডেন্সিয়াল निर्বाচन अनूष्ठिक হয়। এতত তিनि खয়লাভ করেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈত্তিক অবস্থার উন্নতি, দুর্নীতি সমূ/্েে উৎখাত 3 নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের প্রতিশ্রুতি দিফ়েছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপেই তিনি তীব্র বাঁধার সম্যুशীन रবেন। কারণ পার্লামেট্টে তাঁর দলের आসন সংখ্যা মাত্র ১০ শতাংশ।







 রাজনৈতিক পাধীনতায় উক্ষ দেওয়া ইয়েছে। অতजব পৃর্ণাজ ইসলামী শাসন প্রতি尺্ঠिত হৌক, बটাই আयরা কামना করি (স.স)!

## दिध्वान उ दिम्य़त्र

## 

রামাयান এলেই সকলে ইফতার, সাহরী তারাবীহ ইত্যাদি निয়ে ব্যন্ত थাকেন। কিস্তু স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দাবার নিয়ে কম ছায়েমই মাথা ঘামান। বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন ছায়়মের রক্তের কোলেষ্টেরোল ও ইউরিক এসিডের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। যুক্তরান্বের ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব রমাयান ফাষ্টিং রিসার্চ-@ বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় খাবারের তালিকায় ৩০ ভাগ চর্বি থাকা দরকার। কিন্ু ছিয়ামের সময় অভূক্ত থাকার কারণে রক্তের কোলেষ্টেরোল ও ইউরিক এসিডের অধিক্য রোধে খাবারের তালিকায় শতকরা ৩৬ ভাগ ফ্যাট রাথার পরামর্শ দেওয়া হয়েহে। এতে কোলেষ্টেরোল ও ইউরিক এসিড স্বাভাবিক থাকবে। পাশাপাশি শরীরে আমিষের বিপাকীয় প্বক্রিয়া পীরপতিতে সম্পন্ন হবে। এতে একজন ছায়েম কম হ্হান্তবোধ করবেন। তবে যাদের হার্ট ডিজিজের ঝুঁকি আছে, তাদের মাছের চর্বি বেশী আহার করা উচিত।
 অবে ঢান আধ্যাখ্রিক দিকটিই প্রধান। অত্রব সেদিকেই আমাদের


## ঝিনুকের্র ভিতর যেভাবে মুক্তা তৈর্রী হয়

ঝিনুক এক ধরনের সাযুদ্রিক প্রাণী। এর সারা শরীী শক্ত জাবরণী দ্বারা আবৃত। এই আবৃত খোলের সাহায্যে নিজেকে শক্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। ঝিনুকের খোলের মধ্যে এক ধরনের জৈৈব রাসায়নিক রস় থাকে। কোন কারণে বালूকণা বা ছোট পাথর ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করার পর্র ঐ রন্সে আবৃত হয়ে কঠঠিত্দ

 মুক্তা উৎপাদন করা যায়।

## মभ্গে পানিঁ অত্তিত্রের নতুন প্রমাণ

সৌরজ্ততর লোহিত बহ মাদলের্র পর্বত আর উপত্যকায় এককাল্েে প্রচুর পানির অস্তিত্রের নতুন প্রমাণ পেয়েছে গ্রতিতে পাঠান্না 'নাসা'র় রোবট যান অপরচূনিটি 3 স্পিরিট। গত 9 অট্টোবর 'নাসা'র জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা একथা জানিদ্যেছেন।
নাসার বিজ্ঞানौর্রা জানান, মஅলের উভয় পৃচ্ঠে নামানো ররাবট यান স্পিরিট ও অপরূूনিটি গত জানুয়ান্রী থ্ৰে মগ্লেলে পাথর © ভূমি পরীক্মন করহছ। অপররুনিটি থেকে পাঠানো সাম্প্রতিক উপাক্য দেখ গেছে, जরনডিউরেন্প নামে মগ্লের একটি খাদে
 পাথর世লিতে এ রকম পরিবর্তন এসেছে।
বিজ্ঞাनी জন গ্রটজিযার বলেন, পাধরখলি এক সময় পানিতে ডূূে ছিল। পরে এখ্তি ককিয়ে যায়। ভূগর্ভস্থ বরক গলে উৎপন্ন এ भानि थूব বেশী সมয় जू-পৃष্ঠে ছিল ना। স্পিরিট ও পানির প্রভাবে শিলার পরিবর্তনের বিভ্ন্ন প্রমাণ খুঁজ্জে পেয়েছে।
'নাসা'র বিজ্ঞানীরা মগলের ভূতাত্ত্রিক ইতিকাস সম্পর্কে তথ্য

भাওয়ার জন্য রোবট্যান দু'টি<ক এবার পাহাড়ি এলাকায় পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন।

## একজন পৃর্ণবয়ষ ব্যক্তির প্রতিদিন কত ক্যালরি খাদ্য প্রয়োজন

জীবন ধারণের জন্য জামাদের শক্তির পঢ়াজন। আর অই শক্তি আমরা পেল্যে থাকি বিভ্ন্ন থাদ্য থেকে। বয়সের পার্থক্য এবং কাজের ब্বকৃতির উপর শক্তিন অর্থাৎ ক্যালোরিরও চাহিদার পার্থক্য হয়। কাজের ক্ষেত্রে ক্যালোরির চাহিদা যেমন রয়েছে, তেমনি ঘুম্তু অবস্থায়ও কিছ্ পরিমাণে ক্যালোরির চাহিদা थাকে। निদ্রা অবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির ৬৫-৭০ কিকোপাম ক্যাল্োরি শক্তি অপরিহার্य। একজन পুর্ণ বয়क এবং সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির প্রতিদিন প্রায় ৩০০০ কিলোগ্যাম ক্যালোরি শক্তি অত্যাবশ্যক বजে বিবেচিত হয়। তবে यারা কঠোর পরিশ্রম্ম নিজেকে নিযুক্ত রান্খন তাদের v৫00-8000 किলোথ্রা ক্যালোরি শক্তি आবশ্যক বলে মনে করা शয়। दिए याরা সারাদিন কত্ঠের পরিশ্রমে निপ্ত থাকে, তাদের চাহিদা जনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি শরীররকে সরবরাহ করতে না পারলে বিভিন্ন কঠিন রোগের কবলে পড়ে।

## ফन मिষ्টি বा টক बाগে কেন?

ফলের মধ্যে উপস্থিত বৌগের উপর ফলের স্বাদ নির্ভর করে।
 সেলুলनाজ, ধ্রোটিন ইত্যাদি ফলের বৌগ উপাদান। डিন্ন ভিন্ন एलে ভিন্ন ভিন্ন अनूभाত এই যৌথথলি অবস্থান করে। ফ্রেট্টোজের পরিমাণ বেশী থাকरলে ফল মিষ্টি एয়। পক্巾ান্তরে এमिজ্ডের পরিমাণ বেশী থাকলে ফল টক হয়। অধिকাংশ কাঁচা एলে এসিড বেশী থাকে বলে কাঁচা एল টক হয়। उবে ফল পেকে গেলে এসিডের পরিমাণ কমে যায় এবং ফুট্োজের্র পরিমাণ বেড়ে याয়। ফदूে পাকা ফল সাধারণত মিষ্टि इয়। এসিড এবং ফ্রুढ্টোজ্রের পরিমাণ প্রায় সমাन হ'ढে ফল টক-মিষ্টি इয়। यেমन কমनা बেবু। ফढেনর জাত, মাটি, পাनि, आবহাওয়া, উৎপাদন কৌশল ইত্যাদির কারণেও ফলের স্বাদh ভিন্नতা হ'তে পারে।

## অनन র্রাগ্গেব্য অষ্য ত্রেঁতুল

 ड্যেজবিদদের মতে, পরিমাণ মত তেঁতুল নিয়মিত খেলে শরীরে সহজ্জে মেদ জমে না। যাদের পেটে গ্যাস জমে তারাও তেঁতুল থেত্ত পারেন । চবে এক্ষে্রে সরাসরি তেঁতুল না খেয়ে ত্তিন-চার দানা পুরনো তেতুুল এক কাপ পাनिতে ुলে চিনি বা লবণ

 তারপর এই সিদ্ধ তেঁত্থল बেটে जল্প গৰ্রম কুরে ফফালা কিং্বা
 তেঁত্তুল পাতা সিদ্ধ পানি মুখে © মিনিট রেখে কেলে দিরে এবং এভাবে দু'দিন রাখলে মুথ্র ক্ষত সেরে যায়। গরমম্র দিলে তেঁতুলের শরবত পরিমিত থেলে শরীরের উপকারে আসে। এছাড়াও তেঁতুল অর্শরোগ ও পুরনো ক্ষতসছ অনেক রোগের পতিমেধক।

 লাগানো ও আল্লাহ্য় Єকরিয়া আদায় করা (স.সৃ.)।

## Contents

## প্রথম রিকশা তৈরী इ্য় কথ্থ?

নগর জীবন্রেকিা आমাদের অন্যতস বাহ্ন। কিন্তু এ রিকশার উৎপত্তি জাপানে ১৮৭০ সালে। ত্থन দু’চাকার উপর সিটে বসা आরোহীদের চালক টেনে নিয়ে যেত। जিজন্য রিকশার আদি নাম ছিল ‘জিনরিকশা’। याর অর্থ মানুষ টানা গাড়ি। জাপানীর্রা এর
 ‘রিকশা’ বলে। আমাদের দেশে সাইকেল-রিকশা চলরেে খরু করে ১৯৩১ সালে। তরে কলকাতায় এখনো মানুষ্েে টানা দু'চাকার রিকশা দেখতে পাওয়া যায়।.


তারিখঃ ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী
রাংলাঃ ১২ ও ১৩ ফাল্ञন ১8১১
স্ত্যু নওদাপাড়া ট্রাক ট।র্মিনাল, রাজশাহী।

## आহনেহাদীছ জাক্দোনन বাং্ণাদেশ



## বই পরিচিতি 

 লেখক: ন্মাঃ মুথলেছ্র রহমান প্রকাশক : সেন্ট্রান শরীয়াহ্ বোর্ড ফব্র ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংनাদেশ। কোন ইসলামী ব্যাংक বা আর্থिক প্রতিষ্ঠান্নে কার্যক্রম ইসলামী শারী‘আহ্র মোতাবেক পরিচালিত रচ্চে কিন্না তা তদারকি করার জন্য রয়েছে শারী‘আহৃ বোর্ড।
এই শারী‘আহ্ বোর্ড সংক্রান্ত বিষয় निয়ে বিস্তারিত লিখেছেন আল-আরাযাহ্ ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সদস্য সচিব মোঃ মুখলেছুর রহমান। 388 পৃষ্ঠার বইটিতে শারী আহ্ বোর্ডের প্রয়োজনীয়ত, গঠন, মুরাক্টিব, শারী'আহ্ বোর্ডের প্রতি ব্যবস্থাপনা কর্ত্তপক্ষের দায়িত্ उ কर্তব্য, শারী‘আহ বোর্ডের ক্ষমতা, মর্যাদা ও কার্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। 8 রঙা প্রচ্ছদে সম্পূর্ণ অফ্সেট পেপারে মুদ্রিত বইটির মূল্য রাখা হয়েছে মাত্র ৬০/- (ষাট) টोকা। বইটি ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নির্বাशী-কর্মকর্তা এবং ব্যাংক-বীমা বিষয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্কক-গবেষকশিক্ষ্থীদের বেশ উপকারে আসবে। রাজধানীর আজাদ সেন্টারস্থ (৮/সি, ৫৫ পুরানা পন্টন, ঢাকা-১০০০) সেন্ট্রাল শরীয়াহ্, বোর্ডের কার্যালয়़ থেকে বইটি সश্গ্रহ করা যাবে।

## उसापान नली6母 שा०या

১. নুযূলে কুরান ২২ বছর ৫ মাসে সম্পন্ন হরয় ।
२. সম্মানিত অহী লেখক্কে সংখ্যা ছিল 80 জन।

 সः्थ্যা ছিল 20,000।
৫. পবিত্র কুরআনে আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ (ইবনুল আরাবীর
 কুরতুবী $3 / \curvearrowright$ ৫পৃঃ।

২০. সবচেয়ে বড় আয়াত সূরা বাক্দারাহ্ত ২৮২ আয়াত (পাম্পরিক অबচুক্তি সম্পর্কিত আয়াত)।
々১. " ছোট " " রহমাंन ৬৪ (गুদशা-ম্মাতা-ন)।
২२. "বিসমিল্মাহ’ নেই কেবল সূরা তওবাহ্র তর্রতেে।
২৩. প্রথম নাযিলকৃত «টি আয়াত সূরা আলাক্ ১-৫।
२8. সর্বশেষ নাযিলকৃত आয়াত মায়েদাহ ৩ (বিদায় হজ্জে নাযিল इওয়া সর্বশেষ বিধানগত আয়াত। यদিও এরপরে আরও কিছ্ড आয়াত नাयিল হক়্েছিল (তাফ্সীর কুরতুবী ৬/৬১পৃঃ)।
[বিঃ্দ্রঃ ১-৬,৯,১১ স্ৗৗজन্যে: ৬র্দূ মাসিক শাহাদাত, পাকিস্তান अंधোবর, ০৪, পৃ: 80; ৭, b, ১০, ১২, ১৮ দৈनिক ইनকিলাব 2১.০6.২০০৩; ১৩, 38 ঢাফ্সীর কুরহুবী ১/৯৪-৯৫পৃঃ।

সংখ্যার গণনায় কিম্ম কিছ্র ক্ষেত্রে মতত্রে রয়েছে (সশ্পাদক)।
সগ্থহে: আহমাদ আক্দলাহ ছাক্টিব; ১ম বর্ষ, ইসলামী শিক্ষা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

## Contents

## সংগঠन সংবাদ

## आत्कालन

 রাজশাহীঃ $>8$ অढ্টোবর বৃহष्भত্বিবার্রঃ অদ্য বাদ आছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহর্লোদীছ যুবসংঘে’র যৌথ উদ্যোগে মাহহ রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার आহানে এক বিরাট মিছিল ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। নওদাপাড়া থেকে ชরুু হওয়া উক্ত র্যালি নগরীর বিভিন্ন সড়़ক্র প্রদক্ষিণ শেষে সাহেব রাজার জিরো পয়েন্টে এসে পথসভায় মিলিত হয়। রামাयান মাসে দিনের বেলায় হোটেল-রের্তোরা বক্ধ রাখা, দেওয়ালে দেওয়ালে অশ্লীল পোষ্টারিং নিষিদ্ধ করা, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং অन্য মাসের চেয়ে লাভ কম করার আঞ্মান জানিয়ে উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাৰেন ‘আহলেহাদীছ আन্দোলন বাংলাদেশ'-এর नाয়েবে আমীর শায়খ অব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'বাংলাদেশ आহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সশ্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর স্স্পাদক জনাব মুহামাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। সর্বাধিক নেকী অর্জনের এই অনन্য মাসকে অর্থ উপার্জনের উপয়ুক্ত সময় গন্য না কর্রে ম্রেফ নেকী অর্জনে অর্থ ও সময় ব্যয় করার জন্য ঢাঁরা ব্যবসায়ী সশ্প্রদায়ের প্রতি আবেদন জানান।
বক্তাগণ গত ১১ অক্টোবর সোমবার ঢাকায় ‘বিস’ আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্যেলনে জার্মনীর ইরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর शাञ্স জি কিপেননবার্গ ‘ইসলাম জশী ধর্ম এবং মুহাম্মাদ যুক্ধবাজ’ বলে যে ঔ্ধত্যপ্র্ণ বক্তব্য রেখ্যেছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অনতিবিলম্বে এই কুথ্যাছ ইহুদী প্র<েসরের বিব্সুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গহণণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। মিছিল ও পথসভা পরিচালনা করেন 'বাংল্লাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক জনাব মুযাফ্ফ্র বিন মুহসিন ও সহযোগীবৃন্দ।
 দাবীতে যেলা ‘আন্দোলন’ 3 'যুবসংঘের’ বৌথ উদ্যোপে সাতক্ষীরা যেলা শহরে বিরাট মিছিল ও সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে निউ মার্কেট মোড় ও পলাশপোল আহলেহাদীছ জামম মসজিদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস,এম, আযীযুম্মাহ, যেলা যুবসংঘের সভাপতি ফ্যলুর রহমান, আলতাফ হোসায়েন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।
 দাবীতে যেলা ‘আন্দোলন’ ও 'যুবসংঘের’ যৌথ উদ্যোগে কুমিল্মা বুড়িচং যেলা শহরে বিরাট মিছিল ৪ সড়ক প্রদক্ষিণ অনুষ্ঠিত হয়।

## প্রশিক্ষণ

 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ পাঁজরভাহা শাখার বৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিफ্সণ অनুष्ঠिত হয়। যেলা ‘আन্দোলন’-এ্রর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহাদ আলীর সভাপতিত্দে অনুষ্ঠिত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিনেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্ট্রীয় মুবাল্লেগ এস, এম, আবদুল লতীए। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ

আফ্যাল হোসাইন।

## তাবলীগী সভা

 ঘোলুডড়িয়া কুচিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অनুষ্ঠिত হ হয়। অত্র মর্সজিদের পেশ ইমাম ও 'আহলেহাদীছ আা্দোলন বাংলাদেশ'-এর অত্র শাখা সভাপতি মাওনানা জালালুদীনের সভাপতিত্ধে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পপশ করেন ‘আল্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আবদুল লতীফ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
দেওপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, ৯ই অক্টোবর্, শनिবারঃ অদ্য বাদ आছর ‘आহলেহাদীश आক্দোলন বাংলাদেশ’ उ ‘বাংলাদেশ आহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর যৌথ উদ্যোগে দেওপাড়া কেन্দ্রীয় आহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠिত হয়। স্থানীয় কদম শহর শাখা 'আন্দোল̣ন'-এর সভাপতি उ কদম শহর উচ্চ বিদ্যালয়ের ब্রধান শিক্ষক জনাব মুহাপ্মাদ এনামুল হক-এর সভাপতিত্রে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পপশ করেন ‘আব্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্পেগ এস,এম, আবদুল লতীए। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্ব্য পেশ করেন সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সই-পরিচালক মুহামাদ আবদুল হালীম ও অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাবদুল কুদ্দূস প্রমুথ।
কাচিয়ার্র চর্র, সির্রাজগঞ, ১8ই অট্টোবর, বৃহপ্পচিষারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও 'বাংন্লাদেশ' आহল্লেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বৌথ উদ্যোগে কাচিয়ার চর आহলেহাদীছ জাম্ম মসজিদে এক তাবनীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাथা "আন্দোলন"-এর আহায়ক জনাব মুহাম্মাদ আাবদুল হাদীর সভাপত্ত্তে অনুষ্ঠিত जাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি रिসাবে বক্ত্য পেশ করেন ‘আক্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আবদুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তুব্য পেশ করেন সিরাজগঞ্জ যেলা ‘আক্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ आলততাফ হোসইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কর্মী মুহাম্মাদ आবদুল মতীন প্রমুখ।
র্রশীमপুর, সির্নাজগঞ, ১৫ই অট্ট্যেবর, ক্রবানঃ অদ্য বাদ জুম'আা 'আহলেহাদীছ आন্দোলন বাংলাদেশ' রশীদপুর পৃর্বপাড়া আহল্গহাদীছ জামে মসজিদ শাখার উদ্যোগে बক তাবলীগী সভা अनুষ্ঠिত হয়। অত্র শাথার সভাপতি आলহাজ্জ আবুল হাশেম শেখ-এর সভাপতিত্রে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় ब্রধান अতিথি হিসাবে বক্তব্য প্পশ কর্রেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আবদুল লতীফ। অन्যান্যের ম<্যে বক্তব্য রাৰখন আলহাজ্জ ছানাউল্মাহ শেখ, মুহাম্মাদ আনছার আলী ও মুহাষ্মাদ জালালুদ্দীন প্রমুখ।
বাদুষ্লাপুর, সির্রাজগজ, ১৬ই অক্টোবর, শनিবারঃ অদ্য বাদ आছর ‘আাহনেহাদীছ आন্দোলন বাংলাদেশ’ বাদুল্লাপুর आহলেহাদীছ জাম মসজ্দিদ শাখার উদ্যোগ এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয। অট্র শাখার সভাপতি মাওলানা আবদুস সাত্তার-এর সভাপতিত্তে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান় হিসাবে বক্ব্য পেশ কর্রেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্ধেপ এস,এম, आবদুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ লোকমান হোসাইন ও হারান আলী প্রমুখ।

## জवारु सकाय

## 

আক্ষীদা ও আমলগত পার্থক্যের কারনেই মানুম বিভিন্ন ধর্মমঢে বিশ্বাসী। মহাণ্খন্থ আল-কুরশানের আলোকক ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মই বাতিল। আমাদের এ ছোট দেশে 8 টি প্রধান ধর্ম্মর লোকের বাস। বিভিন্ন পরিসংখ্যান অनूयाয়ী ৯০\% মুসলমান। বাদবাকী ১০\% হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান। কিছু আছে অন্য ধর্মের যেমন- চাকমা, গারো ইত্যাদি উপজাতীয় লোক।
ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যান্য ধর্ম বাতিলের দু'একটি নयীর পেশ করছি- খৃষ্টান ধর্ম ত্রিত্ত্ববাদী। তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ মরিয়ম আল্লাহ্র স্ত্রী (নাঊযুবিল্মাহ)। মহাগ্থন্থ আল-কুরআনের ছোট্ট একটি সূরাতে আল্লাহ পাক খৃষ্টানদের এ বিশ্বাসকক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নাকচ করে দিত়ে বলেন, ‘তিনি কাউকে’ জন্ম দেনनি এবং তিনি কারও জাত নন’ (ইখনাছ ৩)।
যারা প্রতিমা পূজারী, তারা তো একেবারে মুশরিক। নূহ (আঃ) হ’তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল প্রতিমা পূজারীদের বিরুদ্ধে আল্মাহ্র একত্ববাদের বাণী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছ্রেন। তথ্থাপি প্রতিমা পূজারীরা বহাল তবিয়তে চাদের ভূয়া ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে নাজাতের ব্যর্থ চেষ্টা চালিত়় या晾।
মুসলিম নামধারী কতিপয় শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোক এ বিশ্ধাস পোষণ করে যে, হিন্দু, থৃষ্টান, ইহুীী যে হোক না কেন, কর্মণুণে তারা নাজাত পাবে। এ ব্যাপারে তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে। কেননা এর্প বলা স্বয়ং আল্মাহ পাককর কথার বিরোধিতা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সূরা ফাতিহার তাফসীরে পথড্রষ্ট বলতে খৃষ্টান জাতিকে এবং অভ্ভিশপ্ত বলতে ইহদী জাতিকে বুঝান্小া হয়েছে। আমরা তো পথ্রষ্ট ও অভিশপ্ত দল থেকে আলাদা থাকার জন্য প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচবার আল্লাহ্র কাছে কায়মন্নাবাক্যে আরয করে থাকি।
খৃষ্টান ধর্মমতে বিশ্বাসী জनসংথ্যা নিঃসন্দেহে মুসলিম জনসংখ্যা হ'তে বেশী। সংখ্যাধিক্যের দরুণ এরা কখনও নাজাতের দাবীদার নয়। रिन्দू-বৌদ্ধ মিলে মুসলিম জনসংখ্যা থেকে অনেক বেশী হবে। কিন্তু মহাথ্রন্থ আল-কুরআলের আলোকে এরা নাজাতের দাবীদার হ'তে পারে না। তাহ'তে দেখা যাচ্ছে; সংখ্যাধিক্য মোটেই নাজাতের মানদণ্ড নয়। নাজাতের মানদণ্ড হচ্ছে, পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ মোতাবেক আমল

করা। এজন্য মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে কার্যত আমারই আনুগত্য কররল’ (निসা bo)।
প্রিয় নবী (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছ্নে, 'আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু রেথে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা সে দু’টিকে মযবৃতভাবে আंকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট रবে না। বস্তু দু"টি হচ্ছে, আল্মাহ্র বাণী আল-কুরআন "ও আমার সুন্নাহ' (ময়াও ইমাম মানেক)। মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরার বিস্তারিত ব্যাখ্যার দরকার নেই। আমরা সবাই একথা বুঝি যে, কুরআ্য ও হাদীছের নির্দেশের বাইরে আমাদের ব্রক্তিগত, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হ'তে পারে না। এ দু’টির नির্দেশনা মেনে নিতে হবে অবনত মস্তকে, এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। আমরা কি ঐ দু’টির নির্দেশ মোতাবেক আমাদ্রের সামগ্িিক জীবন পরিচালনা করছি? মোটেই নয়। এজন্য আমরা আজ পথ হারিয়ে দিশেহারা रয়ে পড়েছি।

ছালাতের আরকানের বিচাতর দেখা যাবে, অধিকাংশের ছালাত প্রিয় নবী (ছiঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হচ্ছে না। অথচ তাদের কণ্ঠ বড়। ওযূ করা ছ"তে ছালাতের শেষ পর্যন্ত কাজ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যেণ্লি ছহীহ হাদীছের आলোকে টিকে না। उযু- করতে অনেকে घাড় মাসাহ করেন। অথচ সেটা সঠিক বিধান নয়। মাথা মাসাহ করার বেলায় দারুণ ক্রুটি লক্ষ্য করা যায়। अনেক বড় বড় জালেম ঢাঁদের লিখিত বইঢ়ে মাথার এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ মাসাহ করার কথ্থা লিখেছেন। অথচ সম্পূর মাथা ভিজা দু'টি হাতে চূলের সামনে থেকে চ্রেলের শেষ পর্যষ্ত এবং সেখান থেকে সামনের দিক পর্যন্ত একবার মাসাহ করাই সুন্নাত। ওযূ यদি তদ্ধ না হয়, ঢাহ'লে ছালাতও खু্ধ रবে না। এ হাদীছের প্রতি আদৌ जুুত্ব দেওয়া হয় না। अধিকাংশ মুছল্লীর ওযূত্তে. ত্রুটি। তারা যে ওযূ জানেন না, তা নয়। তাদেরকে ঐভাবে ওযূ করত্ত শিখাননা হর্যেছে। ছালাতে যে আরো কত কি পার্থক্য রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ঢারা অবশ্যই বিশ্ট্ধ দলীল মোতাবেক সে কাজ করেন না। অথচ তারাই সংখ্যাধিক্য।
তাই অতি আফসোসের সাথে ছালাতী সকল ভাই-বোনের প্রতি আন্তরিক निবেদন, आসুন! ছালাতত সহ সকল ইবাদতের সঠিক নিয়ম-নীতি মোতাবেক আমল করে প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর সুপারিশ পাবার ঢোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নাজাতের সৌভাগ্য লাভ করি।
> * মুহাম্মাদ আতাউর রহমান সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইঋাড়া, নওগ।।


# －माभल जखला  

 इক্বদার কে？দলীন ভিত্তিক জবাবদাढে বাধিত কুধেন।
－রশীদা বিনত্হ অদूল মতীন

উত্জরঃ সন্তানनর অধিকার্রী হ’ল তার পিতা এবং তার খোর－পোশের দায়িত্ত তার। আাল্লাহ বনেন，＇সন্তান্নের অধিকারী অথাৎ পিতার উপর ন্যস্ত তাদদর（দুষ মাতাদ্যর）， খাওয়ানো－পরানোর দায়িত্দ প্রচলিত নিয়ম অंনুयाয়ী’ （गাকাহাহাহ २৩0）। তবে সন্তান লালন－পালনের অধিকার ই’ল
 अधिकाর আর থাকে না। তथन সন্তান পिতার দায়িত্তে থাকবে। আমর（রাঃ）णাঁর পিতা অইব হ＇কে，তিনি

 （ছাঃ）！এটি आমার ছেলে। আমার প্পেট ছিন তার পার্রি， आমার স্তুন ছিন তার মশক এবং আমার কোল ছিল তার দোলनা। তার भিত আমাকে তালাক দিত্যেছে। সে এখন আমার ছেলে নিয়ে টানাটানি করছে। রাসৃলুল্মাহ（ছঃ） বললেন，যতক্ষণ তুমি অन্যত্র বিবাহ না করবে，ততক্ষণ


आবু হরায়রা（রাঃ）বলেন，রাসূলूল্মाহ（ছাঃ）－এর निকট জনৈকা ক্ত্রীলোক এসে বলল，आমার স্বাओী আমার ছেলে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ছেলে আমার উপকার করে। সে आমাকে কূয়া থেকে পানি এनে দেয়। এमময় তার পিতা এनে নবী করীম（ছঃ）ছেলেকে বললেন，ইনি তোমার পিতা आর ইনি তোমার মাতা－যার ইচ্ছ তুমি তার হাত ধর। ছেনে তার মাল্যের হাত ধরনল। অতঃপর মা তাকে


ইমাম শাওকানী বলেন，গাদীছ দ্বারা প্রমাণিত रয় যে， ছেলে হোক বা মেয়ে হৌক，স্তানের ভাল－মন্দ বুঝার জ্ঞান হওয়ার পর যদি পিতা－মাতা সন্তান গ্রহণের ক্ষেচ্রে মতভ্রেদ

 কেp＇অनूष्पूद）।
জমহ্র বিদানগণ বলেন，মা यদি কাফির হয়ে যায়，তবে মুস্সলিম সন্তানের উপরে তার কোন হক থাকবেনা। কেননা जাল্লাহ বলেন，आল্লাহ কাফিরদের জন্য মুমিনদের উপরে
 বলেন，সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়ার পূর্ব্রে তার অধিকতর

কन्याণ রিषেচনা করা কর্ত্য। কেনना आল্লাহ বলেন， তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাগান্নামের
 তায়মিয়াহ（রহঃ）থেকে বর্ণনা করেন থে，জনৈক সন্তান তার বাপের কাছে যেতে চাইলে তার কারণ হিসাবে বলে बে，মা आমাকে মাদরাসায় পাঠায়，আর উস্তাদ আমাকে
 বিচারक ঢাক্ তার মায়ের কা巨ू यাবার নির্দেশ फেন



 র্রरोম＇লেサা घাকে না লেন？
－বयनूর রহমান
চ্রবয়ড়া，মাদারণঞ，জামালথ্ন।
উত্তরঃ আয়াতুল কুরসীকে দোআ হিসাবে পাঠ করলে অथ্木া কুরানের কেবল স্রার্র ম্যাস্থল থেকে কোন আয়াত তেলাওয়াত করলে＇বিসমিল্লা－হির রহমা－নির রহীম’ পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র কুর্যজানের কান সূরার প্রথম থেকে তেলাওয়াত কरু করলে
 आর মধ্যग্থল থেকে তেনাওয়াত করনে খ্বুমাত্র ‘আটযুবিল্লাহ’ পড়াই শারী＇আত সপ্মত। মহান আল্লাহ বলেন，＇যখन তুমি কুরজান তেলাওয়াত করবে ঢখন ‘আঊমুবিল্লাহ’ বলবে’（নাহন ৯৮）।
বিতিন্ন শভ কাজ্রে ওরুতে রাসূলুল্মাহ（ছঃ）‘বিসমিল্লাহ’ বলতেন বলে ছহীহ হাদীছ সমূহে প্রমাণ র্রে্যেছে। সো रिসাবে ছানাত শিক্ষা বইয়ের অরুচেও＇বিসমিল্লাহ＇লেখা উচিত।



 রাক‘্জাচ বিশিষ্ট হালাচ্ও অনুরুপ করঢে হবে।
－আবুর রব চাদরিল，আমনুপি，মেহেরপুর।
উত্তরঃ এক，দूই，তিन বা চার র্রাক আত যাই হৌক না কেন，यमि তা वেষ রাকআঅ इয়，তবে তখন ‘তাওয়ার্হক’
 উभর बসত্ হढে। প্রথ্যাত ছাহাবী आবू হমায়েদ জাস－সা‘এদী এভাবেই দশজন ছাহাবীর সयूटেথ ছালাত় आদায় করে দেখান এবং সকলে তা সমর্থন কর্রেन


অ্রমঃ（8／88）：बোন মरिলার भৃর্ব্বেন झামীর बেয়ের সাঝে বর্তমান ন্নামীর অন্য ঙ্ৰীর ছেলের বিবাহ় বৈষ হবে कि？

> -মুহামাদ অশরাएুল্ল ইসলাম সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নু বর্ণিত উভয়ের মধ্যে বিবাহ শরী'আত সম্মত। কারণ যে সমস্ত ভাই-বোনের মধ্যে আল্লাহ, তা'আলা বিবাহ निষিদ্ধ করেছেন, প্রশ্মে বর্ণ্তি অবস্থাটি চার अন্তর্ভূক্ত নয় । যে সকল ভাই-বোনের মট্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ঢারা হক্ছে(১) সহ্হাদর ভাই-বোন (২) বৈমাত্রেয় ভাই-বোন (৩) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন এবং (8) দুধ ভাই-বোন (निসা ২৩)।
 মাতা যান। পরর \& ব্যক্তির ত্তী চার অাপন বড় एাইয়ের


 किভাবে অন্টে করढত হৰে?
-এফ, এম, নাছরুঞ্মাহ (निটন) ও কামাল কা氏ি্িাম ফকিরবাড়ী, কোটানী গাঢ়া, গোপানগझ।
টত্তন্ন ম মৃত ব্যজির তিন কন্যা পাবে 2/৩ অংশ, স্ত্রী পাবে $১ / b$ অংশ ও ভাঈ্ট "আছাবা' হিসাবে বাকী অংশ Mাदে।


 इढन?

- হাক্যে আাক্দুছ ছামাদ মার়ের দো‘আ পাঠাগার চৌডানা, গোমস্তাপুর, টাপাই নবাবগঞ্জ।
উত্ত্যঃ যারা উক্ত পরামর্শ দেয় এব: यারা ছা গহণ করে ঊভढ়ের পরিণচি হবে অত্যম্ত ছয়াবহ। কেননা এতে আল্লাহ তাআলার সমস্ত সৃষ্ট জীবকে রিযিক প্রদানের যে

 বলেন, 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা সন্তানরেরকক হত্যা করনা। आমি তাদেরকে ও তোমাদদরকে রিযিক প্রদান করি’ (আন‘আম 1৫S)। आল্মার তা"আলiं আরো বढেন, 'পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল জীব নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব आল্মাহ नেननि। তিনি জাनেন তারা কোথায় আকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রর়়ছে (হদ ৬)।
बঅ্নঃ (9/8q)ः মালামাল সহ লোকান ভাড়া দির্রে মেয়াদ



> - মুশাররए शোসাইন বড় बেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।

উ্্ত্রঃ দোকান বা বাড়ী ভাড়া দেওয়া শরী आক্ড জায়েয। किন্তু তার मাcথ দোকানের মালামাল সংযোগ করে ঢার লভ্যাংশক निর্ধারিত করা সूদ্দের অন্তর্ভूক্ত। কেনनা মালামালের মধ্যে লাভ-ক্ষতি উভঢ়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান

থাকে। তবে ভ্রিন্নভাবে দোকানের ভাড়া নেওয়া হ’লে এবং মালামালের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট না করে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে লভ্যাংশ ঊভয়ের সন্ত্রৃষ্টিতে ভাগ করা হ'ল্গে তা জায়েয হবে' (মওয়াত্তা মানলকক, মওক্ফ ছহীহ, বুলূ๒ল মারাম হা/৮৯৫-এর ভাষ্য দ্রষ্টবা)।

প্রশ্ন: (b/8b): छটनক बगক্তির $40 / 90$ হ্রাयার টাকা



-শरोमून ইসলাম প্রভাষক, বান্দাইখাড়া কলেজ আর্রাই, নওগ্গ।।

উত্ত্নঃ টাকা-পয়সার ন্যায় জমিও সশ্পদ। তাই পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত জমি

 পাবেন ना। সশ্পূর্ণক্পপ যামানত হিসাবে রাথবেন। बिनिময়ে তিनि আল্লাহ্র নিকটে ‘ক্ধারযে হাসানাহ’’ দাত रिসাবে বহৃথ্ণণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন। আল্নাহ ত'আানা বলেন, 'আ|্মাহ্র উদ্mশ্যে বায়তুন্মাহর হজ্জ করা লোকদের উপরে ফন্যय, যাদের, লে পর্যন্ত প্ৗীছার সামর্থ্য आছছ’ (আলে ইমরান ৯৭)।
প্রম্নঃ (৯/8৯)ঃ মাশ দাফ্নের সময় ফকবরের डিতরে বে বাঁশ नেও্যা হয় সে বাঁশ গজিয়ে বাঁশঝাড়़ পরিণত হ'নে সেই বাঁশ কাটা যাভে বি?

> -হাফ্যে্য আবুন কালাম আযাদ দার্রুস সুন্নাহ হাফেযিয়; মাদরানা হাড়গিলা, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্ত্রः কবরের जসপ্মান घচ্য়ে কোন কাজ করান যাবে না। কারণ রাসুলুল্মাহ (ছাঃ) কবরের উপর বসচ নিষেষ
 অবস্থায় সাম্ময়িকভাবে কবরের উপরে বসা ভেতে পারে।
 जছছাড়া লাশ निপিচি হয়ে গেলে उ जा মাটি হয়ে গেলে সেখানে সাধারণ মাটিন্ন ন্যায় সব কিছ్ করা যায় (সিক্হহ

অতএব সাময়িক প্রয়োজনে বাধ্যপত অবস্থায় কবরের বुक्षाদি কাটা যানে এবং जा বিক্রয় কর্র কবরস্থানের উন্नয়ন্নে কাজে লাগানো যাবে। অथবা তান চাইচে উত্তম उয়াক্বयক্কৃত অতিষ্ঠান ব্রেম (মাদর্রাসা, মসভিদ ইত্যাদি)

 20001.


 इंध्या लেख্যােে পার্নেন?

নারায়ণপুর，ঘোড়াঘাট，দিনাজপুর। উত্তরঃ এমতাবস্থায় ইমাম উক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে খুলবাদানের সুযোগ দিতে পারেন। রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）অসুস্থ থাকায় একদা অবুবকর（রাঃ）লোকদের ইমামতি করাছিলেন। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ（ছাঃ）উপস্থিত হ＇লে তিনি তাঁকে ইমামতির দায়িত্ ছেড়ে দিয়ে নিজে মুক্তাদী হয়ে বাকী ছালাত আদায় করেন（মওাফাক্ আলাইহ，মিশকাত হা／3＞80）। অতএ্রব ছালাত আদায়কালীন সময়ে যদি ইমাম পরিবর্তন করা যায়，তাহ’ল্লে খুৎবা খরুর পূর্বে ইমাম পরিবর্তনে কোন দোষ হবে না।

 ＇সকাল ও বিকালে একথত বার পাঠ করबে অা্্লাহ ঢার
 मिবেন এবং णাক্ এমন श্থান ₹＇एে জীবিকা मান করবেন যেখানে সে জীবিকা পাওয়ার কझ্পনাই কর্রননি （মিশকাত）। অनाত্র র্রর়েছছ，बাবার বে ব্যকি এই
 ফ্নাত্স্য অथবা পৃপিবীর সমস্ত বৃক্ষের পৰ্রের সমান কিং্বা মরুশুমির বोলুকা রাশির সমতুল্য হ’লেও মাফ
 शशीर？
－মাহবূব আানম
পোষ বক্স নং－8২8
কোড নং－－০১০০৬，আল－জাহরা，কুয়েত।
ঔত্ত্রঃ উল্লিখিত দো＇আটি সম্পর্কে যে সময়সীমা，দো＇আ পড়ার সংখ্যা এবং ফযীলতত উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনটিই হাদীছদ্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। হাদীছে এসেছে এভাবে，＇যে ব্যক্তি টক্ত দোআ পাঠ করবে，আল্লাহ তাকে কমা করবেন，यमিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসে’（তিনমিযী，आবুদাউদ，মিশকাত হা／২৩৫৩ সনদ হহীহ，
 আরারাটদ হা／১৫১৭）।
তবে দারেমী ও ইবনু মাজাহ ब্রন্থ ১০০ বার পাঠ করা সম্পর্কে যে এস্তেগফ্ারের দোআটটি বর্ণিত হয়েছে，তার শব্দ এবং উল্পিখিত দোআর শক্সের ম＜্যে পার্থক্য রয়েছে। কিত্তু তাতেও কোন সময়সীমা এবং ফयীলতের কথা উল্লেখ্য করা হয়নি（ইবনু মাজাহ ৩／२8৮－পৃo，হা／৩০৯১，＇শিষ্টাচার＇অধ্যায়；

थশ্नः（১২／৫২）：आলেমमের্র কাছ巨 एৎఆয়া निয়ে খ্রীষ্টানদের घারা একট মাদরাসা তৈরী করা इ＇ছে গামের কিহ্র ঢোক জনৈক জালেমকে এবং টब্ট প্রতিষ্ঠানের একজন শিকককে মার্র্র করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান তৈর্যীর ব্যাপারে শর্রী＇জাতের বিষান জানতে চাই।
－সোলায়মান
বোয়ানকান্দী，এনায়েতপুর，সিরাজগঞ।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে， অমুসলিমদের সম্পদ সাধারণভাবে বৈধ। যতক্ষণ না তা শরী＇আতের দৃষ্টিতে হারাম হিসাবে প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ（ছাঃ）কাফ্েরদের দেওয়া ‘উপতৌকন’ গ্রহণ করেছেন ও তাদের দাওয়াত খেয়েছেন（বুখারী ১／O৫৫ পৃ\％； আাত－ঢাহরীক，মে ২০০০ প্রদ্লোতর ২৮／২৩৮）। মাওলানা आাব্দুল্মাহেল কাষী（রহঃ）বলেন，অমুসলিমদের সম্পদ হ＇লেই যে তা অপবিত্র হবে ইহা অপ্রমাণিত উক্তি। শরী‘आত বর্ণিত অবৈধ উপায়ে অর্জিতত জমি ও অর্থই কেবল অপবির। মুসলমানদের হ＇লেও অপবিত্র（ফাতাওয়া ও মাসায়েন，পৃঃ ৬০）। অতএব বিম্যせলি পরিপূর্ণ না জেনে অধুমাত্র অমুসলিমদের সম্পদ হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটির আলেমদের উপর কিছু লোকের এ ধরনের আচরণ করার জন্য অবিলন্বে তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।
প্রম্নঃ（১৩／৫৩）：একটি মাসিক পত্রিকায় দেখলাম যে， কোন কার্রণবশতः यमि ইমাম বসে ছালাত জাদায় করেন，তবে মুক্তাদীগণকেও বসে হালাত আাদায় করতে इবে । বিষয়টিির সত্তা ছহীহ দলীলের্র ভিত্তিতে জানতে চাই।

> -আবू মাসা আননন্দনগর, নওগী।

উত্তর্নঃ কোন কারণবশতঃ ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে তার পিছনে মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে বা বসে উভয়র্রপে ছালাত আদায় করতে পারেন। আনাস（রাঃ）হ’ঢে বর্ণিত， রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে বসে ছালাত আদায় করেন এবং মুক্কাদীগণকেও বসে ছালাত आদায়ের নির্দেশ দেন（বুঋারী ও মুসলিম，মিশকাত হা／SS৩৯）। ইমাম বুখ্থারীর উস্তাদ ইমাম হ্রায়দীী（মৃঃ ২১৯হিঃ）বলেন， রাসূল্নের উক্ত নির্দেশটি ছিল जার পূর্বেকার রোগের কারণে। পরবর্তীতে রাসূল（ছাঃ）বসে ও মুক্তাদীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছছন এবং তিনি কাউকে বসে পড়ার नির্দেশ দেনनি’（দ্রঃ ब．，মিশকাত হা／د১৩৪）। ছফিউর রহমান মুবারকপুরীও তাই বলেন। সাথে সাথে তিনি আরো বनেন，বিনা ওयরে মুক্তাদী সর্বাবস্থায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে（বুমূখল মারাম হা／৩৯৫ ও ৩৯－－৭্র ভাষ্য）। শায়খ आলবানী（রহঃ）বলেন，রাসৃলের শেষের কর্ম তौঁর প্রথম হুকুমকে রহিত্ত করেনি । বরং তौौর প্রথমোক্ত নির্দেশটি ছিল＇মুষ্তাহাব’ অর্থ্থ। অতএব ইমামের বসে ছালাত আদায়কালে মুক্তাদীর বসে ছালাত আদায় করা ‘মুস্তাহাব’ এবং দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয＇（মিশকাত হা／১১৩৯－এন্র টীকা ब）उবায়দুল্মাহ মুবারকপুরীও অনুর্দপ রলেন（মির্জাত ৪／৪২ পৃঃ）।
প্রশ্নঃ（১8／৫৪）：চাফ্সীর ইবনে কাফীরে সৃরা বুজ্রজ－এর ব্যাথ্যায় नিচ্মোত্ত হাদীছি টট্লেষ করা হট়েছহ বে，ইবনু
 কেন্দ্রস্থজে লিখিত রয়েছে uে，জাজ্লাহ হাড়া কোন টभাস্য নেই। তিनि এক। णাঁর 母ীন ইসলাম। মুহাষ্যাদ（হাঃ）

## Contents

 जানবে, ঢাँর অभীকার্র সমূহকে সত বলে বিশ্যাস করबে @বश ঢাंন রাসূলের আনুগচ্য করবে, তিনি ঢাকে জানাত্ প্রেশ কর্রাবেন। হাদীशটি কি হহীহ?

-ইমরান<br>খয়েরসূতী, পাবনা।

উত্তরঃ হাদীছটি ‘यঈফ’। হাদীছটির বর্ণনাকারী ইসহাক্ধ ইবনু বিশর आবু হুযায়ফা একজন মিথ্যুক ও পরিত্তক্ত
 হাদীছ গহণণোগ্য নয়
প্নঃ (১৫/৫৫): জামা‘আাতের সাণে ছালাত জাদায় बর্রার সময় ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিল্রান্না শেষ


 ফिज্রাবে?
-আদ্ুু রহমান
চাঁদবিল, আমঝুপি, बেহেরপুর।
উত্তর্নঃ জামা"আতের সাথ্থে ছালাত আদায়ের সময় ডাইনে ও বামে ইমামের সালামের পিছে পিছে মুক্তাদী সালাম. ফিরাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেছ্নেন, 'ইমাম এজন্য নির্ধারিত হয়েছেন যে, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয় (আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, ‘ছানাড্যে কিিরাআাত' অন্মচ্ছে, হা/৮৫৭, २৭sপৃঃ)। তবে ইবনু রজব তাঁর ‘শারহুল বুখারীতত' বলেন, উত্তম হ'ল ইমামের দুই সালামের পর মুক্তiদী সালাম ফিরাবে। আর যদি কেউ প্রথম সালামের পর সালাম ফিরায়, তবে তা তাদের নিকট জায়েয হবে যারা দ্বিতীয় সালামকে ওয়াজিব বলেন না। আর যারা দ্বিতীয় সালামকে ওয়াজ্ভিব বলেন, ঢাদের নিকট জায়েয হবে না। কেননা সালাম ছাড়া ছালাত সমাণ্ত হয় না (আनाউफীन আदুল হাসান আनী বিন সুলায়মাन, আन-ইনছাফ 8/७२৩ भৃঃ)। তিরমিযীতে মা আয়েশা (রাঃ) इ'তে এক সালামের একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে (মিশকাত হা৯৫৭) যাকে ইমাম নববী প্রমুখ বিদ্মানগণ ‘য*ঈফ’ বলেছেন (মির‘জাচ ৩/ט১৩)। তবে শায়খ আলবানী অন্যসূত্রে :ছহীং’ বলেছেন (ইরওয়া হা/৩२৭-এর আলোচনা; ছিফিাছু ছানাতিন নীী পৃঃ ১৬৮)।
প্নঃ (১৬/৫৬): দাড়ি রাখার উপকারিতা কি? দাড়ি রেণে কেটে ফেললে এর ভয়াবহতা কি? এবং मাড়ি সাইজ করে টাকা জায়েয কি-না? উত্তর मानে বাধিত কর্রবেন।

> - -জাহিদ্ন ইসলাম মাহূুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখার উপকারিতা হ’লঃ (১) এতে. আল্মাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের আনুগত্য করা হয় (২) মুশরিক এবং অগ্নি উপাসকদের বিরোধিতা করা হয় (৩) এতে মহিলাদের সাদৃশ্য থ্থেকে বেঁচে থাকা যায় (8) গ্গোফ ছাঁটা এবং দাড়ি রাখা মুসলমানের নিদর্শন (৫) এতে

পুরুঁষের প্পীরুুষ ফুটে ওঠে (৬) এতে চেহারার ও চোখের দীপ্তি, যৌনশক্তি এবং দেহের স্নায়ুবিক ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে। পক্ষাত্তরে নিয়মিত শেভ করলে এ্রখলি ক্ষত্মিস্ত হয় এবং এলার্জি, একজিমা, যৌন দুর্বল্ততাসহ নানাবিধ রোগে আख্রান্ত হবার সষ্ভাবনা থাকে। অথচ দাড়ি রাখলে এখুলি থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়। বার্লিন ইউনিভার্সিটির গবেষক ডাঃ মোর একথা বলেন (দ্রঃ সুন্নাতে রাসূন ও আyুনিক বিজ্ঞা $2 / 28 د-8 ৩$ পৃঃ)। কোন কোন চিকিৎসক बলেন, यদি পরপর b পুরুষ ধরে কোন বংশের লোক নিয়মিত শেভ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহ'লে ঐ বংশের bম পুরুষ দাড়ি শূন্য হয়ে থাকে। যেমন বহ হিজড়াকে দেখা যায়। তাদের: পুরুণের সবই আছে। অথচ দাড়ি নেই (यাকারিয়া কাক্ষলভী,

দাড়ি রাখার পর তা আবার কেটে ফেলা শারঈ নির্দেশকে অমান্য করার শামিল। তবে কেউ যদি দাড়ি রাখাকে অস্বীকার করে কেটে ফেলে, তাহ'লে তার কাফেের হয়ে যাওয়ার সমূহ সষ্ভাবনা রয়েছে। রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। তোমরা দাড়ি পূর্ণভাবে ছেড়ে দাও ও গ্যোফ পূর্ণভাবে ছেটে ফেলো’
 আাচড়ানো' অনুচ্शেদ)। দাড়িকে কোন ভাবেই কেটে সাইজ করা যাবে না (মাজমू জ্যা mাতাওয়া ইবনে বায, ৬/৩98 পৃ\%;


巨ाহाবীদ্দ পাঠানান সময় রাস্লুল্লাহ (शाঃ)

 জাহन্নেন



 इয়। এক্ধাটি িि সত্?
-মুজাহিদুল ইসলাম রসুলপুর, নওগঁ।।
 ज্বারা প্রচলিত মাযহাব সমूহ প্রমাণিত হয়, একথাটি সত্য নয়। কেনनা 'মাयহাব' প্রমাণের জন্য পৃথক ইমম ও মুজত্তাহিদ প্রর্যোজন হয়। ঢখন রাসূলूল্মাহ (ছঃঃ)ব্যতীত কোন অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলো না। আর রাসূनूब्वाश (ছःঃ) কোন কাজের অনুম্মেদন করনেে তাকে 'হাদীছে তকক্বীরী’’ बनে। অতএব উক্ত হাদীছ দ্মারা মাযহাব প্রমাণ করা শরী আত সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।
 झ্কাসে চার बকার নার্রীর বিবর্ দেন। সেই সাঝ্থে তিনি


## Contents

বিবাহ করার জন্য চারটি ছেনে প্রস্তাব দেয়। চারটি एেলেই ছিল নূহ (आ:)-এর পসन्দनীয়। बমणাবস্থায় একদা মেয়েটি ঘরে অবস্থান কানে সেখান ১টি বিড়াল,
 (आাs) मে घরে প্রশ করে 8 bि वেয়ে फেキতে পাन। এই ৪টি बেয়ের সালে তিনি চারটি ছেলের বিবাহ দেন। এ घটনার স্ত্তা জানচ্ত চাই।
-এनाমুল इক শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।
উট্তর্মঃ উক্ত ঘটনা সত্য নয়। কারণ ঐ সময়ের কোন ঘটনা কুরআন অथবা ছহীহ হাদীছ ব্যতীত জানার উপায় নেই। অথচ সেখানে এসবের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

 চালানো কি বৈধ?
-ফাত্তেমা খাতুন (কেয়া)
বলরামপুর, মালেোলা যুर्শিদাবাদ, ডারত।
 নয়। কারণ बढ़ ऊার পর্দার ব্যাঘাए ঘটে ও बেহায়াপনা প্রকাশ পায়। आक्षाइ প्रकाশ্য 13 গোপनীয় याবड़ীয়



 ব্যাধিजে आক্রুণ্ত इবার সমूহ সষ্ঠাবনা থাকে। যার ফলে স্বামী সোহাগের প্রতি आকর্ষণ হারিয়ে एেলে। या সুখী দাশ্পত্য জोবনের পরিপন্মী। এত্দ্যতীত তার স্বাস্থ্যগ অन্যান্য ক্ষতির সমূহ आশংকা থাকে। এর মাধ্যমে ঢার ম<্যে একটা পুরুষ্যালী ভাবও চলে আলে। ঢাই এ ব্যাপারে आমাদের বক্তবা হ'ল, बেহহহ ইসলাম নারীকে গৃহে অयস্शান করার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি পৃহকোণে निरिबिलि ছাनाত आদায়কে তার জना উত্তম বলেছू
 অনুब্Rে)। অতএব গৃহের দায়িত্ পালন ও প্যোজানে সেখানে কর্মসংস্থানের্র সুৰ্যেগ সৃi্zি করাই তাদের জন্য निরাপদ। यদিও প্রয়োজনে পর্দার সাথে তাদের বাইরে যাওয়া নিঃসन্দেরে জায়েয রয়়ছে, या বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা

 रর্রেছে সেখানে কবরহ্হান কর্গা যায় কি?

উত্তরঃ এমন স্গানকেক কবরস্থানে পরিণত কর্রা যায়। কারণ মসজিদ স্থানান্তর করার পর সে স্থান আর মসজিদের হকুম্ম थাকে না। अমর (রাঃ)-এর যুগে ইরাকের কৃফা শহরের এক মসজিদে সিঁধ কেটে চूরি হয়। তथन उম় (রাঃ)

มসজিদটি স্शানাত্তর করার আদেশ দেন এবং মসজিদের স্থানটি থেজুর বিক্রুয়ের বাজারে পরিণত হয় (ঙিকৃহৃ্স সুন্নাহ


##  হाদীशটि কি হशीহ?

-রেখা<br>টি,ভি,আই,, লালপুর, নাটোর।

উত্তสঃ উক্ত বিষয়ে বুরাইদাহ বর্ণিত হাদীशणি ‘যঈফ’ যা বায়হাক্কী (৯/৩০৩) ও ত্বাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর একই বিষয়ে মা আয়েশা ( (ᄌ্রাঃ) <র্ণিত হাদীছটি ( হাদীशট 'মুনক্বাত্বি', 'শাম’ ও 'মুদরাজ' (ইরওয়া $s / 0>8-৩ ৯ ৬$

 आाए কि?

## -আय্মম আহাদ কানাই, জয়পুরহাট।







 2 $1 / 22 b(\sigma)$ ।

 इबে?

> - আাইব, আশরাক, ইশরান
> - बাহিদা বিनঢে ইবরাহীম มाना, नওगों।
 শরী‘আতে কাঁচামালের ওশর নির্ধারণ করা হয়নি। র্যাসূনूল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কাঁচামালে কোন ওশর নেই’
 "কাচামালের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিছাব পরিমাণ হললে ও তা এক বছর अতিবাহিত হ'লে শতকর্木া আড়াই টাকা হারে যাকাত


 পোশাকের সাধ্ বূট পায়ে দিতে হয়। বৃট পরে বজে পেশাব করনে খুব জসুবিষা হয়। এমऊাবश্शায় দাঁড়িত্যে পপশাব করা জায়েय হबে কি?
-আানু জাাফ্র খান রাইক্লেন্স ট্রেনিং ক্কুল

## Contents

বায়তুল ইয়্যত，চট্টীম। উত্তরঃ বসে পেশাব করাই শরী‘আতের বিধান। অসুবিধা इ’’ে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়। তবে যেন পেশাবের ছিটা फেহে না লাগে（বৃখারী，মুসলিম，মিশকাত হা／৩৩৮）এবং निর্লজ্জেতা প্রকাশ না পায়（বুঋারী，মুস্িম，মিশকাত হা／৫）। হযায়ফা（রাঃ）হ＇চে বর্ণিত，রাসূলুন্মাহ（ছাঃ）একদা একটি গোত্রের ডাষ্টবিনে দাঁড়িয়ে প্শাব করেছিলেন（इখারী，ঐ মুসলিম）। বলা হয়েছে যে，সেটি ছিল ওযর বশতः（মিশকাত रा／७५8＇পবিखणা＇অষ্যায়）।
 বিয়ের্র দাওয়াত चাওয়া জায়েয হবে কি？
－এলাशী বজ मেওয়ান গোবিনপাড়া，প্ৰড়িয়া বাগমারা，য্রাজশাহী।
ঊত্তরঃ অমুসলিমের দাওয়াত গ্রহণ করা যেতে পারে। রাসূলুল্মাহ（ছাঃ̣）এক ইহুদী মহিলার দাওয়াত খেয়েছিলেন
 আরু হহায়রা（রাঃ）তাঁর মুশরিক মাতার সাথে থাকত্তেন （স্সল⿵িম，মিশকাত হা／৫৮৯৫＇সু＇জ্যো＇অনুক্ছেদ）।
উল্লেথ্য，বর্তমানে বিত্যে উপলক্ষে উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা চালু আছছ，তা থেকে পরহহে করা যর্মরী। কারণ রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）－এর যুগে এসব প্রথা ছিল না।


 না＇হাদীছের ঢাৎপর্য কি？
－সৈনিক（অবঃ）মাহবুব
মানিকহড়ি，আার্মি ক্যাম্প，খাগড়াহড়ি
13

> শারাফত জালী, মেলাক্, জামালপুর।

উত্তরঃ ক্ষতিকর ক্কুর বা যেকোন হিংস্র প্রাণীকে ভয় দেখানোর জন্য প্রহার করা এমনকি হত্যা করাও জায়েय। ইবনू उমর（রাঃ）হ＂ঢে বর্ণিত হয়েছে，নবী কর্রীম（ছাঃ） শিকারী কুকুর，ছাগল পাহারাদার কুকুর ও বাড়ী পাহারাদার কুকুর্ব ব্যতীত সকল কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন

 যেসব কুকুর বাড়ীতে রাখা জায়েय आছে，সেসবের ক্ষের্রে রহমতের ফেরেশতা বাড়ীতে প্রবেশে বাধী থাকে না।
 ছানাত জাদায় কর্रा যাবে কি？
－ইসহাক মুনশী বিরামপুর，দিনাজপুর। উত্ত্যঃ ছালাত জায়েय হ্রযয়ার জন্য কাঁধের উপর কাপড় থাকা যর্ররী। যেহেতু এখানে স্যাণ্েে গেঞ্জির উপর পাঞ্জাবী

রয়েছে，সেহেতু তাতে ছালাত জায়েय হবে। আবু ছহরায়রা （রাঃ）বলেন，রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）বলেছেন，‘তোমাদের কেউ যেন এমন এক কাপড়ে ছালাত আদায় না করে，যার কোন অংশ তার কাঁধের উপরে নেই’（মুতাশাক্ফ জাनাईহ，মিশকাত
 পরে ছালাত আদায় কর্নলে তার ছালাত হবে না। কারণ তাতে কাঁধ খোলা থাকে।
ब্র্নः（২৮／৬৮）ः বিनि জাयান দিদেন তিनि কचনই ইমামতি কর্তেে পার্রবেন না। ब স্ান্ন সচ্যणা জানতে চাই।
－यिद्ष র র্যমান বিরামপুর，দিনাজপুর।
উৰ্ত্রঃ উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ উক্ত মর্মে কোন দলীল নেই। ক্ְিরাআতে পারদর্শী ব্যক্তিই ইমামত়ির প্রথম হক্ষमার（মস্সनিম，মিশকাচ হা／دss৭，বৃষারী，মিশকাত হা／১s২৬；
 ইমামতির খণাবলী থাকনে ইমামতি করতে তার কোন বাধা নেই।
 ग্পর্শ मাগनে শরীর বা कাপড় অপবিত্র হবে কি？
－ফরহাদ হোসেন
তেজপুর，রতননগ্জ বাজার কালিহাতী，টাংগাইন।
 যেকোন পবিত্র স্থানে যাতায়াত করুলে তা অপবিত্র হয় না। आক্দুম্মাহ ইবনু ওমর（রাঃ）বলেন，রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）－এর যামানায় মসজ্রিদে কুকুর যাতায়াত করত। কিন্তু ছাহাবীগণ এজন্য পানি ছিটাত্নেন না বা ধৌত করতেন না’（বুঋারী， সিশকাত হা／৫১৪ ‘অপবিब্রক পবিঅকরণ＂অনুচ্ছ্দ）। তবে কককুরের শরীরে নাপাকী থাকা অবস্থায় স্পর্শ কর্পলে ত়া ধুর্যে কেনতে হবে（দ্রs আগা ২০০৩ बশ্নোজন্ন ২৬／৪১১）।
थশ্নः（৩০／90）\＆（ষ）《িनাইদহের্র जাদুন সুবহান







 এসব স্ইানে যাওয়ান্র শার্গ বিধান কি？
－শরীফা খাতূন
২য় বর্ষ，আরারী বিভাগ，রাজ্শশাহী বিশ্ববিদালয়।
 টাকা কত্রে বি心্রি করি। এতে মানুबেন্র উপকার্রও হয়। बটा কি শর্রী＇জাত সথ্थंত হবে？यमि শর্রী ‘জাত সষ্থত না

হয়，ঢাহ＇ঢে জামার করননীয় কি？
－ফसीमा বেগম কালীগ্জ，লালমণিরহাট।
屯ত্ত্রঃ এসব त्रেফ প্রতারণা，যা निষিদ্ধ। এত্দ্যতীত কুরজানের আয়াত বা অन্য কিছू লিতে তাবীয তৈতীী করা， ब্যবহার করা এবং এর বিনিময় প্রহণ করা শিরকেক্র
 बটকালো সে শিরক করল＇（আহমাদ $8 / \mathrm{A}$ ब প্রতততি，राদীए ছहोई，সিলসিबा ছरोश হা／৪৯২）। বর্তমানে फেশের বিভিন্ন প্রাল্তে এ ধরনের ভূয়া ডাক্তারের কथা লোনা যাচ্ৰে 3

 অধ্যাर）। শয়णান অনেক সময় এসব কাজে সহযোগিতা করে। যাতু মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানের অনুপামী হয়

অবশ্য यमि কুরজান পড়ে ফুঁক দেয় ও তাতে রোপ ভাল হয় এবং তার বিनिময়ে হাদিয়া গ্রহণ করে，তবে সেটা জায়েয
 প্রতিটি অসুখের প্রতিমেধক（অষধ）সৃষ্টি করেছেন（হ্যায়ী，

 （ছাঃ）－এর नির্দেশমতে বৈধ চिকিएসা গ্রহণ করাই হ’ন শর্রী অতের বিধান।



> -মাওলানা মমহান্মাদ সিরাজুল ইসলাম সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্ত্নঃ গরু，মহিষ，বকরী，ভেড়া ইত্যাদি হালাল প区 মানা গেলেও তান চামড়া দ্বারা ফায়েদা গ্ণ কর্木া শরী＇আাত সশ্পত। आাদ্দুল্মাহ ইবনু আব্মাস（রাঃ）বলেন，（आমার
 বকরীী দান করা হ＇লে পরে সেটা মারা याয় । রাসূলूল্লাহ （ছঃ）তার পাশ দিয়ে অতিক্রুম করন্লেন এবং বললেন， কেন তোমর্া এর চামড়া ছাড়িয়ে নিল্লে নাp অতঃপর এটা मिয়ে ফায়েদা উঠালে নাং উত্তরে তারা বলল，এটা বে মৃত। রাসূলूল্মাহ（ছাঃ）বললেন，একে ভক্কণ কর্রাই কেবল হারাম
 অধ্যায）। চামড়া লবণ দিয়ে ‘দাবাগত’ করলে তা পাক হয়ে यায়（মসসলিম，সিশকাত হা／৪৯৮）। ইবনু জাব্মাস（রাঃ）বলেন， এর গোশত খাওয়া হারাম। কিস্দু চামড়া，দাঁত，হাড়，চूল，

উब্gেথিত হাদীছে রাসুল（ছাঃ）－এর উক্তি ‘চামড়া দ্যারা তোমরা কেন ফায়েদা উঠালে না＂কथাটি বাপাক जর্থ বহন করে। সুত্রাং চামড়ার বিক্রয়লক্ধ অर्थ দিয়ে vাদ্যসহ সংসারের যাবতীয় খর্চ নির্বাহ করা যাবে।
 সালাম ফिब্রান্াে কि इহীহ হাদীए घারা প্রমানিত？
－আতাউর রহমান নবাবগঞ্，দিনাজপুর।




অनুর্গভাবে জানাযার ছালাত্তে ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর ছহীহ হাদীছও র্রয়েছে। आাদুল্মাহ ইবনূ মাস＂ঊদ （রাঃ）বनেন，রাসূনून्बाइ（ছাঃ）－এর ৩টি বৈশিষ্ট্য ছিল। তन্মধ্যে একणि হচ্ছে জানাयার সালাম ছালাত্র সালামের न्याय’। जर्थाৎ ছালাতে खেতাবে দুদিকে সালাম ফिর্রাতেন

 সুত্রাং উভয় পদ্ধতিই জায়েय আছে।
 শেষে দান সध्মহহর জन্য यে কৌটা চালু কর্গা इয়，ঢा

－মুঈলেছ্রর রহমান উপ－সহকারী প্রকৌশনী দূর্গাপুর উত্তরপাড়া，শঠিবাড়ী，রংপুর। উক্ত্রঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেনना জूম জার দিন সহ অন্য ब্যেোন দিনে ছালাত শেচে কৌটা বা অन্য যেকোন
 ছালাত শেষে সংক্ষিষ্ট বক্তব্যের পর উপস্থিত সকন ছহাবীকে দান করার আহান জানান। এমনকি একটি থvজরের খোসা হ＇লেও দান করতে বলেন（হ্সসলিম，মিশকাচ

 হা／J৩b（c） 1.

##  

－सীীমू ऐসनाম
মানিকনগন，কেশরগপ্জ
มুজীবनগর，ম্মেরপুন।

উত্ত্বঃ এটি হত্যার পর্यায়ে পড়বে না। তবে यদি উদ্দেশ্য দর্দ্রিতার ভয় হয়，তবে ঢা निয়ি্ধ হবে এবং ঔ ব্যক্তি গোনাহগার হবে। आার यमि ষ্षীর স্বাস্থগণ কারণে হয়， তবে জায়েय হবে। মহান আল্নাহ বলেন，‘তোমরা मরিদ্রতার ভয়ে সন্ত্যান হত্যা কর ন্য। आমি তাদের ও


 कि সण्ग？

> -আযীযून হক
> সিতাইকুণ্ত, গোটালীপাড়া
> গোপালগজ।

উত্তরঃ ভ্রান্ত আক্কীদা সম্পন্ন লোকেরা এ সমস্ত কথা বলে থাকে। রাসূলুল্লাহ（ছাঃ）একজন মানুষ ছিলেন। মানুষ যেমন বিভ্ন্ন সমস্যা ও দूঃখ－কষ্টের সম্মুখীন इয় তেমনি তিনিও হ’তেন। সে সময়ের লোকেরা নবীদের লক্ষ্য করে বলত，‘তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছূই নও’（ইবরাহীম ১০）। তারা বলত，‘এ কেমন রাসূল যে，খাদ্য গ্রহণ করে এবং হাটে－বাজারে চলাফেরা করে？（ফুরক্ষান 9）। রাসূল তাদের উত্তরে বলতেন，আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র’（কাহফ د১০）। অন্যত্র आল্লাহ বলেন， （নবী）অন্য কিছ్ইই নয়，বরং তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও সেও তা খায়，তোমরা যা পান কর সেও ঢা পান কর্রে（মুমিনূন ৩৩）। সুতরাং তাঁর শরীরে মশা－মাছি বসা এবং তাঁর দেহের ছবি থাকা নিঃসক্দেহে স্বাভাবিক।
 কর্তব বা মিলনত্ত＇বইতয়ে বিভিন্ন मिনে ও রাতে স্বামী－শ্রীর্র মিলনের কারণণ সচ্তান৫ বিভিন্ন স্বভাবের হয়＇ বनেছেন। জাসলে এயলির কি কোন ভিত্তি জাহে？

মহাম্মাদ সবুজ পাচ্রড়িয়া，গোপালগঞ্জ।
উত্তরঃ এওলি সব ভিত্তিহীন কথা। আল্লাহ তা＇আলা যেভাবে ইচ্ছ সেভাবেই সন্তান সৃষ্টি করেন（আলে ইমরান 8 ৭ প্রতৃতি）।
প্রম্নঃ（৩৭／৭৭）：জনৈৈ মাওলানা বলেহেন，বিনা ওযরে জ্র্＂＇জার ছালাত ছেড়ে দিলে এক দীনার ন্বর্ণ কাফফয়ারা मিতে হবে। বিষয়টির সত্যणা জানিঢয়ে বাষিত করবেন।

> -আব্দুল্মাহ আল-হাদী भौচরুशी মাদরাসা নারায়ণঅাজ।

উত্তরঃ উক্ত মর্ম্মর হাদীছটি ‘যঈফ’（আহমাদ，আবদদাউদ， নাসাপ，ইবনু মাজাহ；মিশকাত হা／১৩৭8＇ছালাত’ অধ্যায়，＇জ্রম＇জা ওয়াজিব＇অনুচ্शেদ；যউফ ইবনু মাজাহ হা／২৩৩；যউফ নাসাঈ হা／৭৫； यঈख আবুमাউদ হা／2৩ゝ）। অত্র হাमীছে কুদামা ইবনে ওয়াবরাহ নামক জনৈক ‘অজ্ঞাত’ রাবী আছেন（মিশকাত，


প্নঃ（৩৮／৭b）：Чামার এক প্রতিবেশী তার কন্যান
 জায়ের সিংহভাগই বর্তমানে সূদের্র টাকা পরিশোচে ব্যয়

 শরী‘অাত সখত इবে？
－নাজমা আখতার $82 ৫ 8$ ওয়েষষ－নর্থ গেইট ড্রাইভ

এপার্টমেন্ট নং ২৯৬，আরভিং টেঙ্সাস－৭৫০৬২，आমেরিকা। উত্তরঃ সূদ্দের বিনিময়ে ঋণ অহণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এঞ্ষণে यদি তিনি বাধ্যগত অবস্থায় এটি করে থাকেন এবং यদি তা পরিশোধের কোন উপায় না থাকে，তাহ’লে ঋণগ্দস্ত হিসাবে তাকে যাকাতের অর্থ থেকে বা সাধারণ ছাদাক্টা থেকে দান করা যাবে এই শর্তে যে，তিনি পরবর্তীতে আর কখনো ঐ．গোনাহে লিপ্ত হবেন না’（দ্র： কিকৃহ्স সুন্নাহ ১／৩৬৯ ‘यাকাত বন্টনের খাত সমূহ’ অধ্যায়）।
ब্রশ্নঃ（৩৯／৭৯）ः জনৈক ইমাম निম্নের হাদীছ षারা মসজিদে শোয়া হারাম বনেন，সায়েব ইবনে ইয়াযীদ （রাঃ）বলেন，একদা জামি মসজিদে তয়ছিিাম এমন সময় এক ব্যক্তি জামাকক একটি কংকর মার্।। জেগে


 णাদের বলनেन，তোমরা কোন গোত্রের লোক কিংবা কোঝাকার লোক？তারা বলन，অামরা ত্বায়েয়ের লোক। ওমর（রাঃ）বলগেন，यদি তোমরা মদীনার লোক হ＇खে ত্বে জামি তোমাদের কঠোর শাষ্তি দিতাম। তোমরা র্রাসূল（ছা8）－এর মসজ্বিদে তোমাদের স্বর উঅ্ করহ （বৃशারী，মিশকাত হা／৭88＇মসজিদ সমূহ＇बনুঢ্श्रम）। বিষয়টি জানত চাই।
－ন্শাদ มুশরীহুজা চাপাই নবাবウझ।
উত্তরঃ ইমাম ভুল বুকেছেন। অত্র হাদীছে বরং মসজিদে শোয়। প্রমাণ হয়। কারণ মসজ্জিদে তয়ে থাকার জন্য নয়， বরং মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার জন্য ওমর（রাঃ） তাদের＇কঠঠার শাস্তির কथা বলেছেন। এ হাদীছ ব্যতীত ম্জিদে য়ে থাকার জন্য আরও অনেক ছरীহ হাদীছ রয়েছে।

প্রম্নঃ（ $80 / 60$ ）：মসজিদে মাইক নেই। যার एড় জামাদের মুওয়াयযিন পার্শ্ষ্র পাকা বাড়ীর হাদ হ＂ঢে आযান দেন，যাতে মানুষ আयाন তনত পায়। এতে বাড়ীওয়ানার্ অনুমত্তি র্যয়़ছ। अসজিদের জায়া হাড়া অন্য জায়গায় জাयান দেওয়া ঠिক হচ্ছ্ কि？

> -সুলতান আহাদাদ আমনুরা রেলট্মেন চাপাই নবাবগজ্জ।

ঊত্তরঃ আयানের অ্木নি দূরে পাঠানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে ভে কোন＂ঁঁ স্থান হ’তে आयান দেওয়া জায়েय আছে। বেলাল（রাঃ）মসজিদে নববীর পার্শ্বে নাজ্জার বংশের একজন মহিলার বাড়ীর ছাদের উপরে দঁড়িয়ে आयान দিতেন। কেননা তার বাড়ী মসজিদের পার্শ্বের অन্যান্য বাড়ী থেকে উদू ছিল（আবুদাউদ，ইরওয়া হা／২২৯）।

## Contents



## দানশীল মুমিন ভাই ও বোনেরা লক্ষ্য কব্নু !

0 आপनि কি জাতীয় কল্যাণে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বই বা পুস্তিকা নিজ থরচে কিনে বা ছাপিয়ে ফ্রি বিলি করে ছাদাক্ধায়ে জারিয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতু চান়? ‘হাদীছ ফাউঢ্ভেশন বাংলাদেশ’-এর বই, সিডি ও ক্যাসেটখলির প্রচি দुষ্টি রাখ্থু।
 মাত্র ৩০০/= টাকায় খরিদ করে বষ্ধু মহলে উপহার দিন।
(1) आপनি কি সংগঠনের কুরআন, হাদীছ ও অন্যান্য खর্ণুত্পপূর্ণ বই অনুবাদ প্রকল্পে, ইমাম প্রকল্পে, ইয়াতীম ফাতে, গরীব ছাত্রদের জন্য লিল্লাহ বোর্ডি? ফাণে দান করতে চান? আপনার সকল প্রকার দান্ের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দ্দালন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড' দুয়ার উন্মুক্ত করে রেখেছে। আপনার সম্ত যাকাত, ఆশর, ফিৎরা, কুরবানী ইত্যাদির অস্ততঃ সিকি অংサ স্থানীয় ‘আन্দোনন'-এর শাখায় জমা করুন অथবা অামাদের কেন্ড্রীয় বায়তুন মাन ফাたe সরাসর্রি পাঠিয়ে আন্দোলনকে শক্তিশালী কর্সুন।

0 आপনি কি কলমী জিহালে শরীক হ'তে চান? आসন্ন র্রামাयান উপলক্ষ आপনার যাকাত, ওশর, ফিৎরা ও অन्यान্য দানের একটি বিশেষ অংশ ‘আত-তাহরীক’-কে প্রদান কর্ন। ধর্ম, সমাজ 3 সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা মাসিক ‘আত-ডাহরীক’-এর গ্রাহক হউন ও গ্রাহক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কলমী জিহাদে অংশ নিন।
(1) আমে গ্রামে খৃষ্টান এনজিওরা তাদের প্রত্তিষ্ঠিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যঢে শিক্ষকদের মাত্র ৫০০/= টাকা মাসোহারা দিয়ে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ঈমান খরিদ করে নিত্ছ। আমরা কি পারি না এদের বিপরীতে গ্রামে গ্রামে অন্ততঃপক্ষে একটা করে ‘মক্তব' খুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কমপক্ষে ৫০০/= টাকা মাসোহারা দিত়ে পাল্টা কোন ব্যবস্থা নিত্? এজন্য মসজ্জিদের ইমামগুণকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। সংগঠনের 'ইমাম প্রকর্পে’ আপনার প্রদত্ত বার্ষিক ৬০০০/= টাকা একজন গরীব ইমামকে ওধ্রু নয়; একটি আ্রমর দ্ঘীন ও ঈমান সংর্ষক্ণণ ভূমিকা রাখতে পারে। आসুন! আমরা সংগঠনের বায়তুল মাল ফাত্ডে উক্ত খাতে দান করি।

অধ্যাপক মাওনানা মুহাম্মাদ নূব্স্न ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
আरলেহাদীছ আক্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুন মাল ফা সঞ্টয়ী হিসাব নং ৩২৪৫
ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

সুহাম্মাদ সাথাওয়াত হোসায়েন
সম্পাদক
মাসিক आত-ঢारत्रीक
হিসাব নং এস,এ্, ড্ড. ১১৫ आল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, ব্রাজশাহী শাখা।


[^0]:     রিপন প্রেস, তারিষ বিহীন) পৃঃ ১২; शাককম बকে হহীহ বলেছেন
     আলাবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/२৮०।

[^1]:    
    ৬. আদ্রু ওযাহহাব শারানী, মীযানুল ক্রবরা (সিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ) 1/401
    
    ৮. শারহ बেকায়াহ-এর মৃক্যাদামাহ (সিজ্লী ছাপা ১৩২৭) \%\% ২৮, শেষ লাইন; ब, দেせবব্দ ছপা, ঢাবি, পৃঃ৮।

[^2]:    
    
    
    
    
    

[^3]:    
    d. মूসলিম, হা/১৮०0।
    २. জাবুদাটদ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, ছহীशল জামে হা/৫১৪০;

    মিশকাত হা/8৮8৩।
    ৩. আবুদাউদ, যুসনাদে আহমাদ, হাদীছ হহীহ।

[^4]:    8. Б্র: আমসিক আनায়কা লিসানাকা (কুয়েতঃ ১ম সংষ্রণ ১৯৯৭ইং), भ\% 801
[^5]:    ৯．আহমাদ，আযুদাউদ，তিরমিযী，হাকেম প্রডৃতিন বরাए ছহীহল জামে হা／9১৩৬।
    ১০．एशীएल জাম‘ হা／৬০৯৭।
    

[^6]:    22．工ूथারী হা／२৯১।
    ১0．হাকেম，বায়হাকী，আহমাদ，হহীহন জাম হা／১০৭৭।
    28．বাযযার，বায়হক্যী，ছशীश্ জাম্ হা／৫०।

[^7]:    गb. जাল-হালাল ఆয়াল शারাম ফিল ইসলাম, भৃঃ ২৯২।
    ১৯. তিরমিযী, ইবনু হি্মান প্ৃতি, হাদীছ হাসান দ্রঃ গাযাহুল মারাম रा/800।
    २०. হरोशन জামে হা/৬১৩৩।

    2د. আহমাদ, ज़াবারাণী, জাবু ন‘আইম ফিল হিলয়াহ, হাদীছ ছহীহ। द्र: शरोशन জামে‘ হা/৬২৪০; গায়াতুন মারাম হা/৪৩ŋ; ছरोश आত-চারগী।।

[^8]:    ৩8. কর্মপিটটার ও আল-কোরজান, প্: ১১৫-১১৬।
    9৫. বিজ্ঞানের আালাকক কোরআন-সনন্নাহ, পৃঃ82।

    ๑ム. বুখারী ও সুসলিম, মিশকাত, ఫৃঃ ৩b৮।
    ৩৭. এম, আফলাতুন কায়সার, বজানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ মেশকাত শরীফ
    

[^9]:    
    ৩৯. স্রসলিম, মিশকাত, পঃ ৩৬৩।
    
    
    82. মুসলিম, মিশকাত, পৃ: ৩90।

[^10]:    * দমদমা, পানানগর, পৃঠিয়া, রাজশাহী।

[^11]:    ৩. জুরজী যায়দান, চারীখ আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া (मिসর: মাকঢাবুল হিলাল, ১৯২৪), ১/৫১ পৃঃ।
     বর্ষপৃর্তি সংখ্যা ১৯৯৭, পৃঃ ১৭।
     কোম্পানী, ১৯৮৬ইং), サৃ২২।

[^12]:    
    
    

[^13]:    ৮. সৈয়দ আাनী আহসান, সিল্লের স্নতাব ఆ আনन (ঢাকাঃ বইপ্র, )ম প্রকাশঃ এখ্রিল ২০০২ ইং), পৃঃ ৩৩।
    ৯. সাহিত সন্দর্শন, গৃঃ ৩8।

[^14]:    ১২. য়ততাফাক্ জানাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।
    30. মিন জাৎ 2/005।
    38. ফिকহ्ञ সুন্নাহ 2/Oدb-১৯; মির'আৎ 2/৩२৭।
    
    39. ফिকহৃস স্নাহ د/जנ৬, নায়ল 8/209।
    
    2०. मिনंঅৎৎ হা/38৫৭, 2/006-8j, হাকেম 2/२৯৮।

[^15]:    
    26. জাবুদাটम, মিশকাए হ $/ 3880$ ।
    ২৯. মৃছান্নায় ইবনন আবী শায়বা, বোম্যাইঃ د৯৭৯; 2/১৭৩ প\%।
     আলবানী-মিশকাত্ হা/388৩।
    

[^16]:    ১. মুত্তাফাক্দ আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭२ 'যাকাত' অধ্যায়।

[^17]:    2. বিক্তারিঢ নিছাব ‘বজানুবাদ ঋুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়ে দেখুন। -लिधক।
    ৩. қूथারী, মূসनिম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
[^18]:    
    ৫. ब. ढাক্সীর $8 / \Delta ৬ ৮ ।$
    
    

[^19]:    २2. প্রাফ্ত।
    ২৩. সিয়ারু আলামিন-নুবালা 2/৩৬১ পৃঃ।
     আन-ইशানাহ ১/0s৮ পৃः।

[^20]:    ২৫. রুখারী $\mathrm{J} / 38$ भ: মুসলিম হা/388; তিরমিযী হা/२2৫৯।
    
    
    26. মুসলিম 2/0৯৭ প্1
    ২৯. ছ্রেয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ 8/১৩৬ ছংঃ

[^21]:    
    
    
    

[^22]:     আলামিন-নুবানা ২/৩৬৮ গৃঃ।
    ৩৯. আiল-ইছবা ১/৩৩२ পৃঃ।

[^23]:    * প্র<্সের ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিজাগ, রাজশাহী বিশ্ষবিদ্যালয়; সদস্য, শনী'জাহ কাউসিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

[^24]:    ＊आরীী বিজাগ，রাজশাহী বিশ্ধবিদ্যানয।
    ১．＇乡ूমপান মানেই বিষপান’＇，মাসিক কারেন্ট নিউজ（णাকা）জ্রলাই 2008，ダロは1
    2．ब．\％\％वS1
    
    
    8．Łুয়ার কবনে জীবন কয়，প্রকাশক，সারোয়ার জাহান，প্রকাশকাল ১৯৯২，পৃঃ＠！

[^25]:    
     রচনা (ঢাকা) জ্ললাই ২০০২, পৃঃ ৫৭२।

[^26]:    ৯. ধৃয়ার কबसে জীবन ॠয়, भৃঃ ब।
    
    
    
    

[^27]:    J0. কারেন্ট निউজ, জ्रণাই 2008, \%\% ब১।
    
    2ه. \&ृयात्र कबतन बीवन कয়, भृ: 91

[^28]:    ১৬. आহমাদ, ইবনে মাজাহ; মাওনানা মুহামাদ আব্দুর রহীম, ইসনাম
    
    s9. এ.বি. बম আदूल মান্নান মিয়া, উक মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, ১স
    
    
    
    
    

[^29]:    
    ২२. কারেন নিউজ, জ্রোई ২০০৪, পৃঃ ৫১।

[^30]:     खिक्षश，পृ：دO2।
     （नाহোর ছাপা），হৃঃ ১২।
    

[^31]:    
    
     থ্যোরাজ্র কিতাব মহন, ১৯৮২ ళৃঃ), পরিশিষ্ট ৩দ্রঃ।

[^32]:    
    

