## Allah is Preparing us For Victory

$$
\begin{aligned}
& \text { जাল্মাহ जামার্দর } \\
& \text { বিজ大弓⿸丆⿰丨丶口内 } \\
& \text { घ্রाँ त" }
\end{aligned}
$$

# Allah is Preparing us For Victory আল্মাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রম্ভুত করছেন 

সংকলন ও সম্পাদনা মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান नেখক, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট

## খান প্রকাশনী

দোকান নং ৩৮, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন ০১৭৪০১৯২৪১১

# Allah is Preparing us For Victory আল্পাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্ৰন্টত করছেন 

সংক巾ন ४ সম্পাদনা
মাওনানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান
Email: ishak.khan40@gmail.com
মোবাইল: ০১৭৪০১৯২৪১১

## খান প্রকাশনী

দোকনন নং ৩৮, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন ০১৭৪০১৯২8১১

## স্বত্ৰ : স尺্রক্ষিত

প্রকাশকাল : সেন্টেম্যর্ন ২০১২।

মूন্য : ৬० (ষাট) টাকা মাত্র
Allah is Preparing us For Victory PUB: KHAN PROKASHONI
PRICE: 60.00 TK. 3 DOLAR (US)

## সুচীপত্র

ভূमिका ..... 08
আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্টুত করছেন ..... o
আল্লাহ্ কোন পরিণতি চাইলে, তার উপায় তিনি সৃষ্টি করবেন ..... OQ
রাসূলুল্পাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্পাম এর বাণীতে উম্মাহর কালপরিক্রমা ও খিালাফাহর প্রত্যাবর্তন :১১
বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে অভিযোগ না করা ..... ১৩
প্রথ্ম কারণ: ..... ১৩
দ্বিতীয় কারণ : ..... ১8
বিজয় অতি নিকটে ..... ২২
প্রথম উদাহরণ: ..... ২২
দ্বিতীয় উদাহরণ: ..... ২৮
ত্তীয় উদাহরাণ: ..... Vo
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ..... 8」
১ম দ্রষ্টব্য: ..... 81
দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য: ..... 8
ফিৎনার ভয়াবহতা উপলক্ধি করা ..... ©
প্রথ্ম ইপ্গিত: ..... ©
দ্বিতীয় ইঙ্গিত: ..... 88
তৃতীয় ইগিত: ..... ©
চতুর্থ ইপ্তিত: ..... ©
উম্মাহর বর্তমান দূরাবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় ..... ৬O

## ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা’য়ালার জন্য, যিনি বিচার দিসের মালিক। দর্দদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্মাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা., তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবাগণ এবং সকল মুমিনের প্রতি।
বক্ষমান বইটি শায়ষ আনোয়ার্ন আাল আওনাক্কি ব্রহ. -এর ঐতিহাসিক ভাষণ
Allah is Preparing us For Victory এর বাংনা অনুবাদ।
আনওয়ার জাল-আাওলাকি রহহ. ছিলেন একজন উैমूমানের বিদর্ধ যুসলিম অলেম यিনি নিউ মেক্সিকোতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাতা ইয়েমেনী। ইয়েজ্মেনেই তাঁর জীবনের এগারো বছর কাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানে তিনি ইসলামের টপর প্রাथমিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইয়েমেনের প্রখ্যাত আলেমগণের সান্নিষ্যে শরীয়াহু-র উপর পড়াশোনা করতেন। এছাড়াও তিনি কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইজ্জিনিয়ারিং-এ বি.এস.সি. এবং সান ডিয়েগো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এডুকেশন লিডারশিপে এম.এ. ড্গ্রী অর্জন করেন।

আনওয়ার আল-আওলাকি কলোরাডো ক্যালিফোর্নিয়াতে ইমায় হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অবস্থিত 'দারুন হিজরাহ' ইসলামিক সেন্টার এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মুসলিম প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর বহুল জনপ্রিয় অডিও সিরিজের মধ্যে উল্মেখযোগ্য হল - "Lives of the Prophets", "The Hereafter", "The Life of Muhammad (saws)", "The Life and Times of Abu Bakr Al-Siddique (ra)", "The Life and Times of 'Umar Ibn AlKhattab (ra)", "The Story of Ibn Al-Akwa", "Constants on the Path of Jihad", এবং আরও অনেক।
এই বইয়ের মূল বক্বব্যটি ইংরেজ্রিতে একটি অডিও থেকে লিথিত হয়েছিলো। সেখান থেকে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। যার কারণে বিষয়টি বাংলাভাষাভাষীদের কাছে সাবনীল করার জন্য সংকলক ও সম্পাদকের পক্ষ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই কিছ্ম বাক্য, শব্দ বর্ধিত করতে হয়েছে। কিছ্ম ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ করতে হয়েছে। তবে সবসময়ই শায়খের মূল বক্তব্য এবং মূল ভাবকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি ঐই গ্রন্থনাটি মুসলিমদেরকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করবে।
কিছুদিন পূর্বে শায়খ আওনাকি রহ. ইয়েমেনে শাহাদাত বরণ করেছেন। আল্মাহ সুব: জান্নাতে তাঁর মর্যাদা আরো উন্নীত করুন। আমাদেরকেও দীনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার তাওফীক দিন। আমীন।

বিনীত: -মুহাম্মাদ ইসহাক খান,
Email: ishak.khan40@gmail.com

## আল্লাহ্ আমাদের বিজ্যের জন্য প্রব্টুত করছেন

إذا أراد اللش شييا هيئ له أسبابه.
"यथন আল্লাহ কোনো কিছू চান, তখন তিনিই তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ প্রভ্টুত করে দেন।"
-উল্ধিঘিত এই মূলনীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে ইমাম ইবনে আসীর রহহ. এর কানজয়ী ইতিহাস গ্য ‘आল-কামিল’ থেকে। যার সার্রম হলো, আল্মাহ রাব্বুল আলামীন यদি কখন্না কোনো অবস্থার সমাশ্তি চান তাহলে তিনি এমন পরিস্থিতি ও উপায় উপকরণ তৈরী করে দেন, যা সব কিছ্হে সেই সমাধ্তির দিকেই পরিচালিত করে। তাই আল্লাহ্ তাজালা यদি এই উন্মাহর বিজয় চান তাহলে তিনি এমন পরিবেশ, পর্রিস্থিতি তৈত্রী করবেন, যা এই উম্মাহর বিজয়কে ত্ব্রাম্ঠিত করবে। জার সেক্ষেত্রে আপনারা (यাদেরকে আষ্লাহ ত‘জালা দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেছেন) বর্তমান বিশ্ব পরিश্থিতি দেখ্খেই বুঝতে পারবেন বে, আাল্মাহর ইচ্ছায় মুসলিম জাতির বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বর্তমানে যা কিছ্দ ঘটছে, সেই ঘট্না প্রবাহ থেকে বিজয়ের আগাম বার্ত পাওয়া यাচ্ছে।

আমরা यদি ধরে নেই বে, ইমাম ইবনে আসীর রহ. এর এই মূলনীতিটি সঠিক, তাহলে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হবো বে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ইনশাজাল্মাহ সময়ের ব্যাপার মাত্র।
বিজয়ের ব্যাপারে আমরা यদি ক্রুजান ও সনন্নাহতে বর্ণিত সাধারণ মূননীতিঔুলোর দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে মহান আল্মাহ সুবহানাহ্হ ওয়া তাজালা তাঁর কুরजনে এই উম্মাহর বিজয়ের ব্যাপারে প্রত্শ্রিতি দান করেছেন এবং তাঁর রাসূন মুহাম্মাদ সাল্লা|্ধাহ আলাইহি ওয়া সাল্ধামও এই উম্মাহকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। অতএব এটা আমাদের ঈমান ও आকীদার একটি তরুত্র্পূর্ণ অংশ यে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বিাস করি - এই উম্মাহই অব্বশেবে বিজয়ী হবে, তাতে তাদের বর্ত্মান অবস্ছা यাই থাক না কেন। আার এই উম্মাহর বিজয়ের ব্যাপারে আপনার মনে यमि কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকে তাহলে বুঝতে
 এ বিষয়ে কুরजান ও সুন্নাহতে বিবৃত দললীলখলো এতোই মজবুত ও সুস্পষ্ট বে, বিষয়ট্রিকে উপেক্ক করার কোনো উপায় নেই।
आপনাদের সদয় অবগতির জন্য নিচ্নে কুর্রজান ও সুন্नাহর কিছূ দলীল উপ্গাপন কর্যাছি। মহান আল্মাহ বলেন,

## 

 निণ্েে দিয়েছি বে, সৎকর্মপরায়গ বাদ্দাগীই অবশেষে পৃথিবীর অধিকার ও কর্ত্ত্ব লাভ কর্রবে।" (সৃরা জস্মিয়া, জায়াত ১০৫)

সুত্রাং শেষ পর্যষ্ত आাল্মাহ্ ত'জালার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর বুকে প্রতিঠ্ঠা লাড করবে। আল্াহ् তা'আালা বলেন,
 الْنَألوَنَ.
অর্থ: "জামার বাক্দা ও র্রাসূলগণের ব্যাপার্রে আমার এ সিক্ধান্ঠ অনেক আগে থেকেই হয়ে আছে মে তাদেরকে নিকয়ই (আমার পক্শ থেকে) সাহায্য করা হবে এবং আমার্র বাহিনীই (সর্বশেষে) বিজয়ী হবে।" (সূরা সাফ্ফাত, জায়াত ১৭১-১৭৩)

এथানে আল্লাহ্ তা'অালা নবী-রাসূলদের্রে প্রত্শিশ্রি দিয়ে়েছেন বে, তিনি তাদেরকে অবশ্যু বিজয় দান কর্রেন। অন্য এক आয়াতে আল্লাহ্ তার্জালা আরো বলেন,
 কর্ত্থত্দ দান কর্রেন, তবে চূড়াত্তাবে মুত্তাকীগণই এর কর্ত্ত্দ লাড্ করবে।" (সূরা আ‘‘রাए, আয়াত ১২৮)

 মু’মিনদের্র জনাই। অन্য এক আয়াত্ আল্লাহ্ ত‘অালা আরোো বলেন,

আল্লাহ আমাদের্র বিজয়ের্গ জন্য প্রন্তুত করছেন ৭


जর্থ：＂ওরা চায় ফুংকার দিয়ে জাল্মাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে，কিত্যু আল্মাহ্ তা পৃর্ণাশ করবেনই，কাফির্রের নিকট যতই তা ঘৃণা ও গাত্রদাহের কারণ হোক।＂（সৃরা তওবাহ্，আয়াত ৩२）
আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে কাফি্বরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে আল্qাহর নুরকে নিডিয়ে দেয়ার জন্য। তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে আল্লাহুর আলো তथা তাঁর মন্নোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সা．এর রিসালাহ নির্বাপিত করতে।
ইসলামের্，প্রচার，প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজকে বাঁধাগ্থস্থ কহ্木ার জন্য এমন কোনো
 সুম্পষ্টাবে বলে দির্যেছেন যে，এ কাজে তারা সর্বোত্াবে ব্যর্থ হবে।

তারূা জাఱ্লাহর নুরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য বে পরিমাণ অতেল অর্থ থরচ করে，তা বে কাউকে বিশ্মিত কর্রবে। ভেবে দেখুন，आল্লাহ্ ওদের কত নিয়ামত দান করেছেন，ওদের হাতে কত সহায় সম্পদ রয়েছে，অথচ সবকিছুই ওরা বিনিয়োগ করছে ইসলামকে নিপিচ্ কর্木ার জন্য！

आামরা মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ লোকেরাই আজকাল ש্ূ অনুর্যো করে यनि，आমরা তাদের সাত্থ কিভবে মোকাবেলা করবো？अর্যা মিডিয়া निয়্রণ করছে，পৃথিবীর চাবৎ বহৃন প্রচারিত সংবাদপত্র ওদের মুষপাত্র， সকল ক্ষমতাধর রেড্ও স্টেশন ওদের দখলে，পৃথিবীর প্রভাবশালী মিডিয়া ওদের কজায়，সরকার ও পুলিশ বাহিনী ওদের বনীভভভ；এক কথায় গোটা বিব্ৰ আজ जদের করততলে। পৃথিবীর যাবতীয় কলকাঠি ওরাই নাড়ছে। ওนের হাত্ যাবতীয় অর্থকড়ি，সহায় সম্বল। অতএব রণে ৬গ দেয়া ছাড়া আমাদের কিষুই করার নেই। তাই আমাদের উচিত সগ্গামের পথ পরিহার করে বিক্প কোন উপায়ে ওদের মোকবেো করা木；সम্মুখ সমরে আমাদের যাওয়া উচিচ নয় ব্যেেহ কোনভাবেই আমরা ওদের সমকক্ষ হতে পারব না！বরং রাজনীতি ও बृট্নীতির আশ্রয়ে ওদের মোকাবিলা করাই শ্রেয়।

অथচ आমরা यमि আল্লাহর কুরজান মনোযোগ দিয়ে পড়তাম, তাহলে নিপ্চিতভাবে বুঝরে পারতাম বে, ইসলামকে প্রতিরোধ্ধের জন্য তাদের এই শত শত মিলিয়ন ডলার বাজেট দেথে আমাদের ঘাবড়ানোর কিছू নেই। কারণ স্বয়ং আল্লাহ আযयা ওয়া জাল্লা তদের সস্পক্েে বলেছেন,
 অর্থ: "...বষ্থ্রঃঃ এখন ওরা আরও ব্যয় করবে। খানিকপর ঢাই ওদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত ওদের পরাজিত করা হবে। আর কাফিন্রদেরকে জাহান্নাম্ম একত্রিত করা হবে।" (সূব্রা জানফাল, আয়াত ৩৬)

সুত্রাং তাদেরকে তাদের কাড়ি কাড়ি টlকা, শত শত বিলিয়ন ডলার খরুচ করতে দিন। কেননা, আল্ধাহ ত'আলা বল্লেছেন তাত্রা প্রथমে जাদের অর্থবিত্ত ও সহায় সম্পদ খরচ করে নিঃস্ব হবে, মনোক্নুন্ন হবে; তারপর তাদের উপর পরাজয়ের গ্লানী নেমে আসবে। সুত্রাং আল্ধাহর দীন্লের বিকৃদ্ধে তাদেরকে তাদের সম্পদ থরচ করতে দেথে আমাদের বরং আরো ฆুশী হওয়া উচিত। কেননা, এর অর্থ হলো অাদের পরাজয় ঘনিয়ে আসছে এবং ইসলামের বিজয় অতি সন্নিকটে চল্লে আসছে।

তাদর্র অর্থনৈতিক রক্কক্ষরণের কথা এখন আর ঢারা নিজেরা গোপনও রাখতে পারছে না। এখন তারা নিজেরাই বলছে यে, আফগান ও ইর্রাক যুদ্ম তাদের্গ জন্য ভিয়েতনাম ও কোরিয়ান যুদ্ধের চেয়েও বেশী ব্য়য়হহ হয়ে এক বিশাল অর্থনৈতিক বিপদ ডেকে এনেছে।
কোর্রিয়ান যুক্টে ঢাদের ব্যয় হয়েছিলো ২০০ বিলিয়ন ডলার জার ভিয়েতনাম যুক্ধে जাদের ব্যয় হয়েছে 800 বিলিয়ন ডলার। কিন্ভ ইযাাক যূক্ধে ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলার থর্রচ হয়ে গেছেে। आরো হচ্ছে। মার্কিন অর্থনীতি ক্রমশ মুখ থুবড়ে পড়ছে। তাদের অর্থ খরচের বহ্র দেণে যে কেউ বুঝরে পারবে বে আভন্তন্তীণ রক্তক্ষরণের কারণে অচিরেই তাদের অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধস নামবে। আর আমর্গা দেখতে পাচ্ছি ভে আা্লাহর আয়াতের বর্ণনার সাথে তাদের অবস্থা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। তারা এভাবে তাদের সম্পদ ইসলামের বিকুদ্ধে খরচ করবে এবং তারপর তারা

নিজেরাই আফসোস করবে। এটা তাদের হাত্রে কামাই। নিজেদের কৃতকর্ম্মে পরিণাম। অতএব এর পর্রিণতি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে। কারণ ইরাক ও আফগান যুক্ধে আসার জন্য কেউ তাদেরকে বাধ্য করে নি, বরং অন্যের পায়ে পারা দিয়ে ঝগড়া করার মতো ঢারা নিজেরা স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধের আাঔুন জ্বালিয়েছে। অতএব নিজেদের হাতে নিজেদের মৃত্যুকূপ খনন করার পরিণতি তারা শীঘই টের পাবে। কিন্ত তখন ঢাদের আর কিছ্রই করার থাকবে না। আল্লাইর আয়াতের্ন বক্তব্য অনুযায়ী তারা তাদের সম্পদ খরচ করবে, আফ্সোস করবে এবং তারপর তারা সদলবলে পরাজিত হবে।’

আমেরিকার যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তাদের আদর্শিক ঔুরু আবু জাহেনের ঘটনায়, যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার ঔদ্ধंত্য প্রদর্শন করে বদরের ময়দানে এসে হাযির হয়েছিলো। অথচ তার যুদ্ধ করতে বদরের ময়দানে আসার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। মুসলিমরা যে বাণিজ্য বহরকে তাড়া করেছিলো, তা নিরাপদ অবস্থানে চলে গিয়েছিলো। এমনকি বাণিজ্য বহরের নেতৃত্বে থাকা জাবূ সুফিয়ান তাকে দূত মারফত পত্র পাঠিয়ে জানিয়েছিলো যে, আপনারা মক্কায় ফিরে যান। আমি আমার বাণিজ্য বহর রক্ষা করে নিরাপদ অবস্থানে চলে এসেছি।

কিন্ঠु ঔদ্ধত, দুর্বিনীত আবু জাহেল অহংকার প্রদশন করে বলেছিলো, "না, আমরা অবশ্যই যাবো এবং তাদের মোকাবিলা করবো। আমরা বদরে यাবো, সেখানে তিনদিন থেকে আনন্দ ফূর্তি করবো, মদপান করবো, নর্তকীরা নেচে-গেয়ে আমাদের মনোরজ্রন করবে। আমি চাই গোটা আরববিশ্ব আমাদের যুদ্ধयাত্রার খবর ওনুক এবং জেনে নিক যে কুরায়শদের

2 ইতিপূর্বে জাপ্মাহ্র छ্টীনের বিরুদ্ধে - অর্থ খরচের পরিণতিতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন आমরা দেথেছি। আর শায়খ পচ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে এ বক্ব্যা দিয়েহিনেন বেশ কট়্েকছছর পৃর্ধে। ইকোমধ্যে গোটা পৃথিবীতে বিশেষত পক্চিমা বিশ্ষে यে ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দা তথা ধ্বস आমরা দেथতে পেয়েছি তা শায়ে্েের উক্ত বক্তব্যকে বাষ্তবে প্রমাণ করেঢে। তাদের এ রক্কক্ষরণ এষনও চলছে। आার শীঘই আসছে এর চেয়েও আরো বড় বিপদ।

আত্মসম্মানে আঘাত করা কিছ্হতেই বরদাশত করা হবে না। বদর ময়দানে তিনদিন অবস্থান করে গোটা আরবে এই বার্তা পৌছে দেয়া হবে যে, কুরায়শদের দিকে কেউ হাত বাড়ালে তা কিষুতেই সহ্য করা হবে না। অতএব কেউ যেনো আর কোনোদিন কুরাইশদের বিরুদ্ধে লড়ার্ দুঃসাহস না দেখায়। (বদর যুদ্ধ সংক্রাষ্ত হাদীস ও সীরাত গ্রন্ছের বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

সেদিন আবু জাহেল যেরুপ ঔ্তদ্ধত্য প্রদর্শন করে বদরের ময়দানে এসেছিলো, যুদ্ধ বেছে নিয়েছিলো, ঠিক একইভাবে বর্তমানে আমেরিকাও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে এবং আবু জাহেলের পথ বেছে নিয়েছে। তাদের উপর কোনো যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়নি, বরং তারা নিজেরাই এই যুদ্ধ বেছে নিয়েছে। আর এ যুক্ধের পরিণতি ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে ৩রু করেছে। আর তাদের এই পরিণতি তো অবধারিত।

হযরত আবূ ছুরায়রা রা. বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্মাহ সাল্লাল্লাম্হ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্মাহ চলেছেন,

> من عادى لى وليا فقد الذتته بالـربب.

অর্থ: "যে কেউ আমার বন্ধুদের সাথে শক্রুতা পোষণ করবে, আমি তাদের বিরুক্ধে যুক্ধ করব।" (সহীহ আল-বুখারী, হাদীসে কুদসী অধ্যায়। সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৩৪৭।)
সুতরাং মনে রাখা দরকার যে মুসলিমরা আমেরিকার বিরুক্ধে যুক্ধ ঘোষণা করে নি, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তাআআলা তাদের বিরুক্ধে যুফ্ধ ঘোষণা করছেন! আমেরিকা গোটা বিশ্বের মালিক মহান আল্মাহ্ তাআলার সাথ্ স্পর্ধামূলক যুক্ধে লিপ্ত!
আল্মাহ্ তা‘আলা বলেনঃ



আল্মাহ আমাদের্র বিজয়ের জন্য প্রন্নত করছ্ছেন ১১

## 

जর্থ: "তোমাদের মধ্যে यারা ঈমান এনেছো এবং সৎকর্ম করেছো তাদের সাথ্ মহান आল্মাহ তাজালা ওয়াদা কর্মছেন বে, তিনি তদের্রে অবশ্যই आবারও शिलाएত দান করবেন, বেমনটি তিনি পृর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলেন। তিनि তোমদের জন্য তাঁর পছ্দনীয় জীবন বিধানকক সুনিচ্চিত করে দিবেন এবং তোমাদের ভীতিকর পরিস্ছিতিকে নিরাপত্তার ছারা বদলে দেবেন। (শর্ত হলো) তারা (জীবনের সকল ক্ষেত্রে) কেবল আমারই ইবাদ区 করবে, আমার সাথ্থে কাউকে শরীক কর্রবে না। তবে এরপপ্রও यারা কুফ্রী করবে, তারা হলো ফাসিক।" (সূরা নূর,আয়াত ৫৫)

এই আয়াতে মহান আল্পাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন यে থিলাফত তাদেরকেই দেয়া হবে যারা সত্যিকার্যবে ঈমান आনয়ন পূর্বক आমালে সালিহ বা সৎকর্ম কর্নবে।
বর্তমান সময়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ এক ভয়াবহ শংकা ও নিরাপ্ত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করহে। জার এই আয়াতে জাধ্মাহ্ তাজালা আামাদের্কে প্রত্রিচি দিচ্ছেন যে, তিনি আমাদের নিরাপত্যা প্রদান করবেন। তিनि এই উम্দতকে থিলাফত ও নিরাপজার প্রত্রিশ্রিতি দিয়েছেন্ন; এবং এ দুনিয়াচ্ত চূড়াষ্তভাবে তাঁর ঘীন প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার ওয়াদা দিচ্ছেন।

##  পব্রিক্রমা ৫ शিলাষাহর্র প্রত্যাবর্তন :

একটি হাদীস রয়েছে बে হাদীসটিতে রাসূনूল্মাহ সাল্লাল্নাহ্ আলাইহি ওয়া সাধ্লাম আমাদhর্রকে যুসলিম জাতির কাল পরিক্রমা কেমন হবে তার উপর ব্যিষ্তারিত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের প্রচ্যেকের্র উচিত হাদীসটি
 আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,



## আল্মাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রন্ত্টত করছেন ১২



 অর্থ: "তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে নবুয়্যতের আদলের খিলাকত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্মাহ্ ইচ্ছা কর্রবেন, অতঃপর আল্লাহ তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে বংশীয় শাসন, তা ধাকবে যতক্ষণ আল্মাহ্ ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের ওপর থাকবে যতহ্মণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তিনি ত তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর ফিরে আসবে নবুয়্যতের আদলের খিলাফত।' এরপর তিনি সা. নীরব থাকলেন। (মুসনাদে আহমদ)

আলোচ্য হাদীসে যে নবুওয়াতের ধারার কথা বলা হয়েছে তা আথেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের সাথে সাথে সমাপ্ঠ হয়ে গেছে। এরপর তিনি যে খুলাফায়ে রাশেদার কথা বলেছেন তা আরষ্ভ হয়েছে হযরত আবূ বকর রা. এর মাধ্যমে আর তা সমাপ্ত হয়েছে হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রা. এর খিলাফত্রের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি বলেকেন ‘যুলকান’ যার অর্थ হলো রাজতাক্ত্রিক শাসন। এর বাস্তবায়ন হয়ে গেছে বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস ও উসমানী খিলাফজ্তের মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি যে জুলুমতब্র্রের কথা বলেছেন তা হলো আমাদের বর্তমান সমসাময়িক কাল। এটাই হল্লো স্বৈরাচারী জুলুমত্্র।। এরপর আবার আসবে খিলাফাতে রাশেদা। এভাবে পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্মাম যেহেতু শেষে মৌনতা অবলম্বন করেন, তা থেকেই এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

## বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে অভিযোগ না করা

কখনও आমরা সময়ের বা কালের অভিযেোগ করে থাকি। (নিজের দায়িত্ব এড়ানোকে বৈধणা দেয়ার জন্য) আমরা বলে থাকি যে, আমরা সবচেয়ে খারাপ সময়ে বসবাস করহি, মুসলিম উम্মাহ্ আজ মারাত্:া দূর্גন, অসহায়, পরাজিত, বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। আহ! আমরা যদি সাহাবাল্েে কিয়ামের यুগে জন্ম নিতাম! কিং্বা ইসলামের স্বর্ণানী যুগে थাকতাম! তাহলে কতইনা ভালো হতো কত তরুত্ণপূর্ণ ভূমিকাই না आমরা পালন করতে পারতাম। এমন অडিযোগ কর্া আমাদের জনা কেনো মোটেই শোভনীয় নয়, কিছু যৌক্টিব কারণ নিচে ঢুলে ধরা হলো,

## প্রথম কান্রণ:

জনৈক ঢাবেঈ একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূন সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়া সাল্ধাম যখন জাপনাদের মাঝ্小ে ছিলেন, তাঁর সাথ্থে আপনারা কী ক্রপ আচরণ করতেন? কিভাবে তার সমাদর করতেন?"
উত্তরে সাহাবী বললেন বে কিতাবে তারা রাসূলের সাণে উত্তম আচরণ করতেন এবং তিনি বললেন যে তারা আল্ধাহর রাসৃলের সমাদরের বাাপারে তাদের সামর্থের সর্বোচ্চ প্রচেষ্ঠা করতেন।
সাহাবীর কथা ऊনে তাবৌ বললেন, "রাসৃল সাল্লাল্ধাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্øামকে आমাদের জীবদ্দশায় পেলে তাঁকে কাঁধে তুল্ে রাখতাম।"

এখানে আমরা ঢবৌর কথা একমু বিশ্নেষণ করলেই বুঝতে পারবো। তিনি ब্যেনো বলতে চাচ্ছেন बে, সাহাবায়ে কিরামগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্gাহ জালাইহি ওয়া সাল্লাম কে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেন নি এবং আল্মাহর রাসূল সাল্লাল্ধাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্ধাম তাদের সময়ে यদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তারা সাহাবীদের চেয়েও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়া সাল্ধামকে আরো বেশি সমাদর করত্তেন ও মর্যাদা দিতে পারতেন।

তার কথ্থার উত্তরে সাহাবী বললেন, সাহাবায়ে কিরামগণ আল্মাহর র্বাসূল সাল্লা|্মাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেমন মর্যাদা দিত্তন, কেমন

## আপ্মাহ আমাদের বিজর্যের জন্য প্রম্টত ক্বছেন ১৪

ভাল্লোবাসত্ন, তাঁরা দীनের জন্য কেমন আত্সত্যাপ স্বীকার করেছেন তা এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে যথাযথ্াবে বোঝা সম্টব নয় যে সেই সময় উপস্থিত ছিলো না। তিনি আরো বললেন "কেউ জানে না, সে সময় জীবিত থাকলে সে কী করত; আমদেব্রকে নিজের জন্মদাতা পিতা ও আপন ভাইদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হয়েছে, যা কখ্ই সহজ কোন ব্যাপার ছিল না। আর এখন তোমাদের পিতা, মাতা, ভাই, পরিবার, পরিজন সবাই মুসল্লিম। আর তুমি কেবল ধারণা করছো যে আল্পাহর রাসূল সাল্মাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্ধাম তোমাদের সময় বেচচে থাকলে তোমরা তাঁকে আরো বেশি মর্যাদা দিতে। শোনো এমন কোনো কিছ্হ (সম্মানন বা দায়িত্ব) কামনা করো না, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বরাদ্ধ করেন নি।

## ভ্রিতীয়্ কার্নণ :

আমাদের বর্তমান সময় নিয়ে অভিযোগ কর্রা উচিত নয়্য; বরাং জামাদেরকে যে আল্লাহ তাআালা এই সময়ে পাঠিয়েছেন সেজন্য আমাদের উচিত আল্মাহর প্রতি আরো বেশি কৃত্জ হওয়া। কেনো আমাদের্র আরো বেশি কৃত্ঞ হఆয়া উচিত? আসুন ভেবে দেথি!

আমরা জানি বে, গোঢা মুসলিম উম্মাহর মাঝে সাহাবীগণের মর্যাদা হলো সবার উপরে। নবীদের পরে মানুষের পক্ষে সম্টব সর্বোচ্চ আসনে তাঁরা অধিষ্ঠিত। তাদের পর রয়েছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবেঈগণ এবং রয়েছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবে-তাবেঈণ।
সাহাবায়ে কিরামগণের মর্যাদা এতো বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো তাঁরাই সুমহান ইসলাম্মে ভিত্তিমূল রচনা করেছেন। ইসলাম নামক প্রাসাদটিকে শূন্য থেকে অস্তিত্পে এনেছেন। তাঁদদর জান ও মালের কুরবানীর উপরই নির্মিত হয়েছে ইসলামের প্রাসাদ। তাঁরা যখন কাজ করেছেন তখন ইসলামের কিছুই প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। তাঁরা এই দ্বীনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তাঁদদর পর যারাই এসেছেন তাদের সবার সামনে দ্মীনের প্রাসাদ নির্মিতই ছিলো, তারা হয়তো এই তিত্তির সাথে এখানে ওখানে এক দু'টো উপাদান যোগ করেছেন অথবা কালের আবর্তন্ে দ্মীনের আসল প্রাসাদের গায়ে বিদআত নামক আগাছ, পররগাছা গজ়ালে বা

 হয়েছিলো। অতএব সংস্কারক বা সৌদর্यবর্ধনকারী তো निচ্য়ই যূন প্রাসাদ নির্মাণকারীর সমান মর্যাদা পেতে পার্রে না।
মূল কथा হলো, সাহাবা<্য় কিরাম রা. এর সর্ব্বেচ্চ মর্यাদা প্রাশ্তিন কাত্রণ হলো তাঁদের কাজটি ছিলো সবচেয়ে বেশি কঠিন কাজ এবং তাঁ্যা সেটি জাজ্জাম দেয়ার জন্য তাঁদhর পఁ্ছ সম্টব সর্বোচ্চ কুর্রবানী করেছেন।

পরিহ্ভিতির ব্যাপারে অভিযোগ না করে জামরা यদি সত্যিই কিছू কর্তে চাই তাহলে আমাদের উচিত সময়ের চাহিদা অনুयায়ী কাজ করা। সময়েরে দাবী উপলক্ধি করে আমাদে্র দাভ্রিত্টি সঠিকভাবে পানন ক্র্যা।
কার্রণ উम্মাহর পর্রিश্शিতি অনুযায়ী একেক সময়ে একেক ধরণেের কাজ সময়ের্র দামী रহয়ে দাঁড়ায়। आর একারণেই দেখা যায় যে, তাবেঈগণ
 ক্রুত্ারোপ করেছেন অন্য এক বিষয়ের ঊপর। বিষয়টি আরো ভালো করে বোঝার জন্য আমরা কিছু উপমার দিকে লক্য করতে পারি।

ইমাম বুथাব্রী द্রহ, :
ইমাম বুখারী রহ. যদি একশ বছর পর এসে হাদীস সংক্কলনের সেই একই কাজ কক্তত্তে, তাহলে নিচয়ই উম্মাহর মাঝ্小ে তাঁর সেই অবস্থান ও মর্যাদা তৈর্যী হতো না যে সর্যাদা উম্মতের মাঝে এখন তাঁ্র রয়েছে।

ইমাম শাফেয়্যী বi ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর জাবির্ভাব यদি আরো এক শতা্দী পর হতো এবং তাঁরা यদি ফিকহী বিষয়ে গবেষণার সেই একই কাজ করত্তে ঢাহলেও আমাদের মাঝে বর্তমানে চাঁদের বে ম্বতब্ত মর্যাদা রয়েছে তা কিন্ভ থাকতো না। কারণ তাঁদের প্রত্যেকের্র সমকানীন প্রয়োজন ছিলো ভ্ন্ন তিন্ন। আর এতাবে সময়ের ব্যবধানের কারণে যুগে যুুে প্রয়োজনের ভিন্নতা তৈর্রী হওয়াটাই স্বাভাবিক।
আরেকু থেয়াল কর্লেই দেখত্তে পাবেন শে, ফিকাহ শাম্রের চার্রজন ইমামেই আবির্ভাব হয়েছে একই শতাব্দীতে এবং হাদীস শাস্টের ছ়জজন

আল্মাহ আমাদের বিজয়ের্ন জন্য প্রক্টত করছেন ১৬
ইমাম তথা ছিহাহ সিত্তার ছয়জন সংকলকের অবির্ভাবও একই শতাব্কির মধ্যে। এ থেকে বোঝা যায় যে, একটা সময় উম্মতের প্রয়োজন ছিলো ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের উপর গবেষণা তো আরেকটি যুগের প্রয়োজন ছিলো আল্লাহর রাসূলের হাদীসসমূহকে যাচাই बছাইই করে সংকলন ও সং্র্্মণের।

এ বিষয়ের উপর আমার এতো কথা বলার কারণ হলো, আমরা অনেক সময় আল্মাহর দীন ইসলামের বিজয়ের জন্য কাজ করতে চাই কিন্ভু ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ তাআলা কোন কাজটা করতে বলেছেন, কিডাবে করতে বলেছেন তা সঠিকভাবে জানা না थাকার কারণে আমরা আমাদের অর্থ, সময়, মেধা, থ্রম এমন কাজে ব্যয় করি, যা বাস্তব অর্থে দ্মীনের কোনো কাজেই আসে না। তাই আমরা যদি সত্যিই একমাত্র আল্লাহর সন্ভষ্টির জন্য ইখলাসের সাথে আল্মাহর দ্ঘীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করতে চাই, তাহল্েে আমাদেরকে আগে জানতে হবে, বর্তমান সময়ের জন্য কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি জরুরী এবং আল্লাহর দ্মীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কোন কাজ করতে বলেছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্নাহর নির্দেশিত সেই কাজ কিভাবে সর্ব্বোত্তম পন্থায় আঞ্রাম দেয়া যাবে।

আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের কতিপয় छ্টীনী ভাই ত্ূ দা দয়াতী কাজের উপর 勺ুতত্বারোপ করেন। আবার অন্য কিছু ভাইয়েরা রয়েছেন, যারা থ্বু ইলম অর্জনের পথে লেগে থাকতে বলেন। আমরা স্বীকার করি যে, দাওয়ার কাজ করা ও ইলম অর্জন অবশ্যই তুরুত্ব্ূূর্ণ কাজ এবং এ্ধু এ দু'টো কাজই নয়, বরং ইসলাম আমাদের যতো কাজের আদেশ দিয়েছে শ্ব শ্ব স্থানে তার প্রত্যেকটিরই তুরুত্ব অপরিসীম। কিন্ট আমরা यদি আমাদেরকে জ্জ্ঞাসা করি যে বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে শুরুত্ণূূূ কাজ কোনটি? তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের বর্তমান সময়টির সবচেয়ে বেশী মিল রয়েছে সরাসরি সাহাবায়ে কিরামদের সাথে। কারণ বিগত চৌদ্দশ বছরে আমরা জাহেলিয়াতের সর্বনিম্ন স্তরে পৌছে

গেছি। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন এতো প্রান্তসীীমায় এসে প্পীছেছে যা বিগত চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে আর হয় নি।
আমরা यদিও আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে ও্ধু অভিযোগ করি আর আমাদের অবস্থা যদিও আক্ষরিক অর্থে হুবহু সাহাবায়ে কিরামের সময়ের মতো নয়, তথাপিও সার্বিক বিচারে আমরা দেখতে পাই যে, এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে সাহাবায়ে কিরামদের সময়ের সাথে। এই বক্তব্যের সমর্থনে যে বিষয়গুলো তুলে ধরা যেতে পারে তা হলো:

ক. (মাক্কী জীবনে) সাহাবায়ে কিরাগণ যখন ইসলামের পথে• এসেছেন ত্থন সমাজে মুসলমানদের কোন্নো নেতৃত্, কর্ত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। ইসলামিক হ্হকুমতও ছিল না। আর বর্তমানের অবস্থাও অনুরূপ। অথচ মুসলমানদের এমন নেতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও ইসলামিক রাষ্ট্রবিহীন এমন দূরাবস্থা (১৯২৪ সনের পূর্বে) ১৪শত বছরের ইতিহাসে আর কখনো হয়নি।

থ. সাহাবায়ে কিরামদেরকে যেমন তাঁদের সময়ে তাঁদেরকে বেষ্টন করে রাখা গোটা আরব উপদ্টীপ, তৎকালীন দুই শক্তিশালী পরাশক্তি রোমান ও পাব্রস্য সম্রাজ্যসহ বহ্হবিধ শক্তির মোকাবেলা করতে হয়েছে, বর্তমান সময়েও ৭ই একই অবস্থাব্র সৃষ্টি হয়েছে। ঘর্রের শক্র, বাইর্রের শক্রু সবাই মিলে আজ় ইসলাম্রে বিজয়কে রোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোমর বেঁধে লেগেছে। এমন নাজ্রুক পরিস্থিতি (১৯২৪ সনের পৃর্ব পর্যন্ত) আমাদের অতীত ইতিহাসে আর কখনো আসেনি। ভালো হোক মন্দ হোক মুসলমানদের কোনো না কোনো নেতৃত্, কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সত্যকে সাহায্য করার মতো একদল লোক সব সময়ই সমাজে পাওয়া যেতো। অন্ততঃ পক্ষে খারাপ পর্রিস্থিতি থেকে নিজের দ্বীন-ঈমানকে হিফাজত করার জন্য হিজরত করে যাওয়ার মতো কোনো না কোনো স্থান পাওয়া যেতো। বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্ব ইসলামের বিরুক্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আর এই পরিস্থিতির মিন একমাত্র সাহাবায়ে কিরামদের পরিস্থিতিন্র সাথেই পাওয়া যায়। আর এজন্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে যাঁরা কাজ করবে তাঁদের প্রতিদানও বহু্ুু বেশি হবে। তাঁদেরকে নিশ্য়ই

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অনেক বেশি পরিমাণ আজর বা বিনিময় দান করবেন এবং তাঁদের মর্যাদা অনেক উঁম স্তরে তুলে দিবেন। আমরা একথা বলছি না যে এদের বিনিময় সাহাবায়ে কিরামদের সমান হবে; তবে এটা বলছি যে এদের বিনিময় অনেক উঁচু দর্রার হবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের আকীদা হলো, মর্যাদার দিক থেকে এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম হলেন সাহাবায়ে কিরামগণ, তারপর তাবেঈন, তারপর তাবে তাবেঈন। কিন্ভু আমরা রাসূলুন্মাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদীসটিকেও মনে রাখতে চাই, যে হাদীসে তিনি বলেছেন,



 অর্থ: "তোমাদের পর এমন একটি যুগ আসবে যখন ধৈর্য ধরে দ্বীনের উপর কেবল টিকে থাকাটাই হাতে আশুনের অগার নিয়ে থাকার মতো কঠিন হবে। সে সময়ে যারা (আল্লার দ্মীনকে বিজয়ী করার জন্য) কাজ করবে তাঁদেরকে পধ্চাশ জনের সমপরিমাণ বিনিময় দান করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ তাঁদের সমসাময়িক পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ বিনিময় নাকি আমাদের পধ্চাশজনের সমপরিমাণ বিনিময়?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্ধাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের পধ্চাশজনের সমপরিমাণ।" (তিরমিযী, হাদীস নং ৩১৫৫)

অতএব তাঁদের সালাত হবে পধ্চাশজন সাহাবীর সালাতের সমান। তাঁদের সিয়াম হবে পঞ্চাশজন সাহাবীর সিয়ামের সমপরিমাণ। কেনো এতো বেশি বিনিময় দেয়া হবে? কারণ সে সময়টি হবে ভীষণ সঙ্কটময়। এ সময়টি হবে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিক ঈমান ও

সঠিক আমলের উপর থাকার কারণেই তদের বিনিময় এতো বেশি দেয়া হবে।
আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্মাহ সাল্মাল্ছাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্মাম তাঁর উম্মতের শেষ যামানায় এমন কিছू সৌভাগ্যবান মানুমের কথা আমাদেরকে জানিয্যেছেন যাঁরা হবে তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মর্यাদাপ্রাষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত। यেমন রাসূলूলুাহ সাল্লাল্ধাহ্ আালাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

 অর্থ: "इयরত ইবনে आব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূন সাল্লা|্ধাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (দক্ষিণ ইয়েম্মেনের) আদনে আবইয়ান অঞ্পল থেকে বারো হাজারের একটি বাহিনীর आবির্তাব হবে, তাঁরা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সা|্লামকে সাহায্য করবে এবং আমার ও бাঁদের সময়ের মধ্যে তাঁরাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।" (মুসনাদে আহমাদ, মু’জামুল কাবীর, তারীখুল কাবীর)

লক্স করুন, আল্লাহর র্রাসূল সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়া সাল্gাম কি বলেছেন! তিনি বলেছেন যে তার্যা আল্মাহর রাসূল ও তাঁদদর সময়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ रবে। সুতর্木াং आমরা ধর্রে নিতে পারি যে ঢারারা আল্gাহর রাসূলের পর থেকে যতো যুগ, যতো শতাক্לী পরে হবে, তাঁর মধ্যে তারাই হবে শ্রেষ্ঠ। বিগত শতকসমূহের মাঝে তাঁরাই উম্মতের মাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদদের এই শ্রেষ্ঠজ্রের কারণ কি? কারণ হলো তাদের সময়ি সাহবায়ে কিরামদের সময়ের মতোই জणিল ও কঠিন হবে। তাঁদেরকেও সেই একই ধরণেে পরিश্शিতি মোকাবেলা করতে হুব্রে, या সাহাবা<়ে কিরামদেরকে করতত হয়েছিলো।
 এতো অকারণ অভিযোগ?

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সময় অর্থনীতিতে এমন (বুম) কিকিত তৈরী হয়। যারা সে সময় একাু বুপ্ধি করে তাদের্গ ব্যবসা বাণিজ্য

আল্মাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রজ্ভুত করছেন ২০
সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে, যারা একটু রিক্ক নেয়ার সাহস দেখাতে পারে, তারা হঠাৎ করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মতো বিরাট বিক্তশালী ধনী হয়ে যায়। আবার যখন অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে আসে, বাজারে মন্দা সৃষ্টি হয় তখন অনেকে আফসোস করতে থাকে যে আহ! ঐ সময়ে আমি একটু বুঝতে পারতাম, যদি একটু রিস্ক নিতাম, यদি সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারতাম, তাহলে আমিও তাদের মতো মিনিয়ননার, বিলিয়নার হয়ে যেতাম। তখন মানুষ পরিতাপের সাথে ভাবে ৫ আশা করে, সুদিন ফ্রিরে পেলে তারাও পূর্বসূরীগণের ন্যায় স্বচ্ছল হতে পারত।

হাসানাত ও আজর অর্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্পর্ক পরিস্থিতির সাথে। পরিস্থিতি যতো জটিল কঠিন হবে আজর ততো বেশি হবে। অতএব কেন এই সময় ও পরিস্থিতির ব্যাপারে অকারণ অভিযোগ? এটা তো আল্লাহর সন্ত্টি অর্জনের সব চেয়ে উক্তম সময়।

আমরা যেখানে এমন একটি সময়ের কথা বল্ছছ, যখন বিজয় একাষ্ত নিকটবর্তী। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা|্ূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর করে যাওয়া ভবিষ্যতবাণী বাস্তবে প্রত্যঙ্ক করছি- যাঁরা ইমাম মাহদীকে বিজয়ী করবেন, याँরা ঈসা আ. কে বিজয়ী করবেন। আমরা यদি মনে করি যে আমরা বহুল প্রতিস্পিত, বহুল আকাজ্খিত সেই সিদ্ধান্তকর সময় অতিক্রম করছি, আর তারপরও যদি আমরা বাস্তব ময়দানে কাজে অংশ্পহণ না করি, यদি আমরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করি, তাহলে আমাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব জান্নাত ক্রয়েরে এই স্বর্ণালী মুহৃর্তে কিছুতেই আমাদের হাত-পা খটিয়ে বসে থাকা উচিত নয় যখন অন্যরা জান্নাতের অনেক উচু মাকামগুলোতে নিজেদের জন্য বুকিং দিয়ে ফেনছে। আমাদের উচিত নয় ত্ধু অভিযোগ করে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা।

হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

আল্মাহ আমদের্র বিজয়ের জন্য প্রন্ট্টত কর্সছেন ২১
ان الهُ وقد زوى لم الأرض فرائت مشّارتها ومغغارها وان أمتى سيبلغ ملكها
مازوى لى منها.
অর্থ: "আল্মাহ্ আমার সামনে সম্প পৃথিবী তুলে ধরলেন, আমি এর পূর্ব হতে পষ্মিম্রান্ত পর্বন্ত অবলোকন কর্রেছি। (তোমরা ওনে রাাো) নিচিত্ভাবে আমার উম্মতের কর্ত্তৃ্্ব ততো দূর পর্য়্ত বিষ্থৃত হবে, যতো দৃর পর্যস্ত আমার সামনে ছুলে ধর্রা হয়েছে।" (সহীহ যুসनिম, হাদীস নং ২৮৮৯। মুসনাদে জাহমাদ, হাদীস নং २२২৯৪)

অতএব আমাদের বর্তমান অবস্থা যতো দূর্বলই হোক না কেন, সেদিন ইনশাজাø্লাহ বেশি দূরে নয়, যেদিন এই ইসলামী ভীবন ব্যবश্श প্রতিটি নগর, মহানগর, দেশ মহাদেশের উপর এর প্রভাব ব্তিার করবে। बা ইলাহা ইল্ধাg্মাহর পতাকা প্রতিটি নগর মহা-নগরীচে স্মমহিমায় পতপত করেে উড়বে। পৃথিবীর এমন প্রতি ইঞ্刀ি জায়গার উপর জাল্লাহন এই মীন বিজয় লাভ করবে, বেখানে দিন-রাতের আলো-আौধার পৌছে।

এমন ছ্থান কি পৃথিবীর কোথাও আছে, যেখানে দিনের আলো পৌছায় না? সুত্রাং হে কাফিন্ন, মুনাফিকগণ!
তোমরা যদি এই মীনের জালো থেকে নিজ্জেের লুকাতে চাও, তাহলে তোমাদেরকে এই পৃথিবীর বুক ছেদেে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। সেই দিন আর বেশি দৃরে নয়, यেদিন এই দুনিয়াতে তোমাদের জন্য এক ইঞ্পি জায়গাও থাকবে না, যেখানে গিয়ে তোমর্রা আা্যগোপন করবে।

আল্মাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রষ্ঠুত করছেন ২২

## বিজয় অতি নিকটে

আমরা দাবী করহছি বে মুসনিম উম্মাহর বিজয় অতি সন্নিকটে। আসুন আমরা এখन आমাদের দাবীটি নিয়ে এবদু পর্যালোচনা করি। आমরা আমাদের এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইতিপূর্বে উজ্লেথিত মূলনীতিত্টিকে ব্যবহার করবো। আর সেই মূলনীতিটি ছিলো,
إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه.

জর্থ: "यখन আল্লাহ কোনো কিছু চান, তখন তিনিই ঢার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ প্রম্টুত করে দেন।"

প্রধমম आসুন आयরা এই মূনनীতিটি সঠিক কি না, ঢা ভালো করে বুঝে নেই। এই মূলनीতিটি মে একটি অকাট্য সত্য মূলनोতি তা বোঝার জন্য आমরা কিম্ম đতিহাসিক घটনার দিকে তাকাবো। নিম্নে আমরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কতঋলো ঘট্না উদাহর্রণ হিসেবে উब্লেখ করাছ, आার এর মাধ্যমে ইনশাজাল্লাহ আমাদের এই মূলনীতিটার বাষ্তবতা নিচিচ্ভাবে প্রমাণিত হবে।

## প্রথম উদাহর্রণ:

সহীश বুখারীতে হযরত জায়েশা রা. হতে বর্ণিত একটি হাদীস আাছ যাতে বলা হয়েছে বে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ్ আানাইহি ওয়া সাল্পাম মকায় দীর্ঘ ১৩ বश্র দা‘ওয়াহ্ দেন। সেখানে আশানুর্রপ ফল্ না পেয়ে তিনি তায়েফে গমন করেন, কিষ্ট সেখানেও তিনি বৈরী পর্রিস্থিতির শিকার হন।

তিনি প্রত্তেক বছর হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোচ্রের কাছে দা‘ওয়াহ্ দিতেন, বিভিন্ন গোত্রের সামনে নিজেকে (নিজের নবুওয়াতকে) উপছ্থাপন করতেন এবং প্রত্যেক গোত্রের কাছে একটা বিশেষ সাহাय্য চাইতেন। তিনি
 সবান্র কাচ্থ প্ौচে मिতে পার্রি।"
কিন্ট তারা ঢাঁকে প্রত্যাথ্যান করতো। কেউই তাঁর কথায় পুরোপুরি সম্মত হতে পারেনি।

আল্মাহ তাজালা চাচ্ছিলেন এই মহান কাজের সুবর্শ সুযোগ অন্য কাউকে দিয়ে ঢাদেরকে ধন্য করতে। আর তাঁরা হলো মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্র । তাঁদেরকে আল্মাহ তাআলা কিভাবে প্রস্টুত করেছিলেন?

আওস এবং থাযরাজ গোব্রদ্য দীর্घদিন যাবত একে অন্যের বিরুক্ধে এক
 করত। এ রক্মই ছিল তাদরর জীবন । যুদ্ধ করতে করতে তরা ক্সাষ্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো। হ্যা, এটাই স্বাজাবিক বে যতো বড় যো্ধা ও বীর পুরুষইই হোক না কেন, यদি সহসীমার বাইরে চলে যায়, তবে তখন आর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় না। এভাবেই এই যুদ্ধ এমন একটি পর্यায়ে এসে প্পীছেহিলো, যা তাদের পক্ষে আর চালিয়ে যাওয়া সस्टय ছিলো না। শেষমেষ তারা রণে ভঅ দিল। এই অবস্থায় তাদের সামনে এলো 'ইয়াও্মুল বুয়াস’।

হयরত आয়শা রা. এ প্রসল্গে বলেন, "এই বুয়াসের দিনটি ছিল এমন এবটি সময় যা আাল্লাহ् তাআালা তাঁর র্রাসূল মুহাম্পাদ সাল্ধাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্ধাম এর জন্য একটি বিশেষ উপহার হিসেবে প্রদান করেছিলেন। অথচ বুয়াসের সাথ্থে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যক্ক কোনো সম্প্ক ছিলো না। এটা ছিলো একান্তই মদীনার লোকদের আত্তন্তীণ ব্যাপার। आার সে সময়ে মদীনার্র সাথে ঢাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এই বুয়াস যুক্ধে আওস ও খাজরাজ একে অপরের উপর নির্মমভাবে হত্যাযজ্ চালায় এবং থ্ু সাধারণ মানুষই নয়, বরং তাদের উভয় পক্কের নেত্থ্হানীয় লোকদের প্রায় সবাই নিহত হয়। মার কারণে আওস ও খাজরাজ উভয় পোত্রই নেতৃত্̨ শূন্য হয়ে পড়ে। দিতীয় সারির যেসব নেতারা বেঁচে হিলেন তারাও কোনো না কোনোভাবে আহত ছিলেন।

আপनि यদি একাম মনোযোগ সহকারে কুরআনে বর্ণিত নবীদের ইতিহাস পড়ে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন বে যুগে যুগে আল্লাহর নবীদের বিরোধিতায় যারা木 অগণী ভূমিকা পালন করেছে তারা সকলেই প্রায় একটি বিশেষ শ্রেণীর হয়ে পাকে। কুরজানে তাদরকেে 'মালা' নাম্ অভিহিত করা

হয়েছে। আর 'মালা’ বলা इয় সমাজ্জের নেতৃস্থানীয়, প্রভাবশালী লোকদেরকে। হতে পারে সে নেতৃত্ব রাজনৈতিক, হতে পার্রে অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক। এই নেতৃস্থানীয় লোকেরাই যুগে যুগে আল্মাহর ম্ৰীন প্রতিষ্ঠার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আল্লাহর নবীদের বিরুক্ধে রুথে দাঁড়িয়েছিলো।

এর কারণ হলো তার্রা জানে যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এদের ক্ায়েমী স্বার্থই সবচেয়ে বেশী ক্মত্গিস্থ হবে। তারা জানে যে তারা যে শোষণের সমাজ কায়েম করে রেখেছে, ইসলাম প্রত্তিষ্ঠিত হলে ঢা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সেখানে কায়েম করবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ। তারা জানে যে নবীদের আগমনই হলো নেতৃত্ব কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহু সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার হাতে অর্পণ করার জন্য। যার কারণে তারা সমাজে তাদের যে একটি বিশেষ মর্যাদা বা স্ট্যটাস কায়েম করে রেখেছে তা আর থাকবে না। ইসলামের সমাজে সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা বা গোলাম হিসেবে সমান মর্যাদা লাভ করবে এবং সমাজে খিলাফাহ ব্যবস্থা কায়েম করা হবে থধু আল্মাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির মনগড়া বিধানের কোনো স্থান এই সমাজে থাকবে না বরং মানবরচিত আইনের নোংড়া জঙ্রালকে সেই সমাজ থেকে বেঁটিয়ে বিদায় করা হবে।

একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আবূ বকর্র রা. বা উমর রা. তাঁদের্র কাউকেই ঢাঁদের্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থ্রে জন্য নিয়োগ দেয়া হয়নি। বরং তাঁদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো কেবল আল্লাহর বিধান বাচ্তবায়নের জন্য। একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজে কেউ কখনো নেত্ত্ব কর্তৃত্বের লোভী হয় না । কারণ তাঁরা সবাই জানে যে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব এমন এক বোঝা या বহন না করাই ভালো। যার দায়িত্ যতো বেশি থাকবে, তাকে কিয়ামতের দিন আল্মাহর বিচারের দরবারে ততো বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যার কারণে একজন সঠিক ঈমানদার কখনো আগ বাড়িয়ে দায়িত্বের বোঝা নিজের কাধে তুলতে চায় না। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেককে খিলাফতের দায়িত্ব জোর করে

দেয়া হয়েহিলো। তাঁর্রা কেউই এই দায়িত্দ নেয়ার জন্য লালায়িত ছিলেন না। आবূ বকর র্রা. চাচ্চিলেন উমর রা. কে বাইআত দিতে। কিন্ট উমর রা. জোর করে আবূ বকর রা. কে বাইআত নিতে বাধ্য করেন।
আবূ বকর রা. ইন্ত্ৰকালের সময় জোর করে উমর রা. এর উপ্র থিলাফাতের দায়িত্ হস্ঠান্তর করে যান। টমর রা, যখন মুমুর্ষ অবস্থায় তখন লোকের্যা তাঁর পুত্র আাব্দুন্মাহ ইবনে উমর রা, কে থিলাফাতের্র দায়িত্ব দিতে অনুর্রোধ করলে তিনি বলেন, "আমি চাই না কিয়ামতের দিন আমার পরিবার থেকে দুইজন এরো বড় বোঝা কাঁধে নিয়ে আা্পাহর দর্রবারে হাজির হোক।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম বে, যুগে যুগে ফি্রজাউন, কৃারুণ, আবূ জাহেন ও আবূ লাহাবদের মতো নেত্স্থানীয় লোকেরাই ইসলাহ্মের বিরুদ্ধে র্ণণ্েে দাঁড়িয়েছিলো। এরাই হলো সেই সমস্ত লোক যারা নেতৃত্বের অপব্যবহার করে অর্থবিত্ত, পদমর্ষাদা, খ্যাতি ইত্যাদির অধিকার্রী হয়ে দए্ দেখির্যে বেড়ায়। এরাই তাদের সামাজিক অবস্থান ধরে র্াাখার জন্য ইসলাম্রের বিরোধিতায় লিঠ্ঠ হয়। সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান হারান্োর ভয় তাদদরকে সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায়।

তবে হাঁ, লোকেরা यদিও তাদেরকে অনেক ক্ষমতাশালী ও মুক্ত ম্বাধীন মনে করে, কিষ্ভ বাষ্তব অর্থে তারা কিন্ভ মোটেও মুক্ত ম্বাধীন নয়। তার্মা মানুষের গোলাম। তার্যা লোডের গোলাম। তারা খ্যাতির গোলাম। তারা বিত্তের গোলাম। সর্ব্বেপর্রি ঢারা কু-প্রবৃত্তির গোলাম। কার্ণণ মানবরচিত মূন্যবোধ স বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করে কোনো মানুষ কখনো সত্যিকার অর্থে ম্বাধীন হতে পারে না, সে অসংখ্য প্রভুর গোলামীর জিভ্রিরে বन्দি হয়ে থাকে।

একারণেই আমর্রা দেখতে পাই যখন র্রাবিয়া ইবনে আামীর র্যা. পারস্য স্র্রাজ্য আক্রমণের জন্য গিয়েছিলেন তখন পার্যস্য স্রাট তাঁকে জিঞ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কেন আমাদের দেশ আক্রমণ করতে এসেছো? তোমরা यদি অর্থ-বিত্তের জন্য আক্রমণ করে থাকো, তাহলে বলো, আমরা

## তোমাদের প্রG্যেককে পর্যাপ্ পর্রিমাণ অর্থ দিবো, তারপরও তোমর্রা চলে

 यাও। রাবিয়া ইবন आমীর রা. বলেন, आমরা এখানে অর্থ-বিজ্তের জন্য आসিনি। আমরা এসেছি মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ করে আল্লাহর গোলামীর বক্ধনে আবদ্ধ করতে। ধর্মের নামে প্রচলিত অন্যায় অবিচারের হাত থেকে মুক্ত করে ইসলাম্রের ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করতে। দুনিয়ার সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে মুক্ত করে মানুষকে আখিরাতের দিগন্ত ব্বিষ্থৃত বিশালতার জগত্ পদার্পণ করাতে। ধর্মের নামে যে জ্নুমের বেড়াজাল তৈর্যী হয়েছে তা ছ্নি করে ইসলামের ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা মানুষকে এই দুনিয়ার সংকীর্ণणা থেকে বের করে এই পৃথিবী ও আখিরাতের বিশালতায় নিয়ে বেতে চাই।"খেয়াল করুন্ন, রাবিয়া ইবন आমীর রা. ধর্মতত্তের ছাত্র ছিলেন না, ঢা সత্ত্রেও অন্যান্য সকন ধর্ম্রে জুলুম তथা অবিচারের কथা বनলেন। অন্য সকল ধর্ম সम্পর্কে তাঁর জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন ছিল না, কার্রণ ఆহীর জ্ঞান দ্ঘারা তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন থে, কেবল ইসলাম-ই ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পার্রে, বাকি সকল ধর্মই জুলুম্রের ধোলস পরে আছে। ইসলামই মানবজাতিকে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ উপহার দিতে পারে।

বুয়াস যুক্দ মূনত: মদীনার জনগণকে আল্লাহর রাসূল সাল্ধাল্gাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাাবী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে সাহাय্য করেতে। নেতৃস্হানীয় লোকদের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলাম্যে অবিষ্যত ভূঈষ হিসেবে বুয়াস যুদ্ধ মদীনাকে প্রন্টেত করেছে। তাই তো আমরা দেখতে পাই বে, ইসলাম গহণের পূর্বে আনসাররা হজ করতে মক্কায় এসে যুহাম্মাদ সাল্লা/্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের সংবাদ ধুনে তাঁরা বলেছিলো, চচলো আমরা এই ব্যক্তিকে আমাদের দেশে

[^0]নিয়ে यাই। इয়তো আল্লাহ ত'আলা তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে আবার আক্যবদ্ধ করে দিবেন।
তাঁরা তাঁদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হারির্যে সত্তিই বড় অসহায় হয়ে পড়েছিলো। তাঁরা তাঁদের মধ্যে নেত্ত্ৰের অভাব বোধ করছিলো। আসনেই মানব জাতির জন্য নেতৃত্ব খুবই נর্সত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নেত্তৃত্ব ছাড়া মানবण টিকে থাকতে পারে না; ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেব্রেই নেতৃত্দ প্রয়োজন। কন্যাণকর কাজের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হোক বা মন্দ কাজের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হোক, নেত্ত্বের কোনো বিকল্প নেই। নেতৃত্ব থাকতেই হবে। শয়তানের দনেরও নেতা থাকে। আর আল্মাহর দলেরও নেতা थাকে। এটা মানুষের ম্বভাবধর্ম। পथ প্রদর্শনের জন্য সে সব সময়ই নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী।

মদীনার লোকদ্দরকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন্াাবে প্রষ্ঠতত কর্রেছিলেন। এর অन্যত্ আরেকটি দিক হলো মদীনার লোকদের কাছছই ইষ্দীর়া বসবাস করত্ত। जার তাদের কাছ c্থেে তারা একজন নবীর আামননের কथা দীর্ঘ দিন থেকে ৃনে আসছিলো, যার কারণে তাদের কাছে নবী আগমনের বিষয়ী এতোটাই স্বাভাবিক বিষয় হিলেবে প্রতিভাত হয়, যা আরব উপদীপের অন্যদের সামনে ছিলো না। অন্যদের কাছে নবী আগমনের বিষয়টি এতোটা আলোচিত বিষয়ও হিলো না।
মদীনার জানসারদেরকে ইহহদীর্রা বিভিন্ন সময় এই বলে ए্মকি দিতো যে, "শীঘই আমাদের মাঝেে একজন নবী आসবেন এবং এরপর আমরা তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করব্রো, যেভাবে জাদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিলে।।"

凶थচ আমর্রা দেখতে পাই ভে, नবী ঠিকই এসেছেন কিন্ট স্বভবের গোয়ার্ত্মীী আার মনের বক্রুতার কারণে সেই ইহদীরাই হিদায়াত পেলো না, যারা সেই নবী আগমনের থবর অন্যদেরকে তনাতে।
আল্মাহ সুবহনাছ ওয়া ঢ"আআলা চাইলেন মদীনার আনসার্ররা ইসলাম গ্থহ করুক এবং তাঁর নবীর সাহাযাকারী হোক। আনসাররা বুয়াস যুদ্ধে প্রাণপন बড়াই করহিলেন ঠিকই ক্নিজ্ট जার্যা কি ঘূণাকরেও জানত্তেন বে এই যুদ্ধ

কিভাবে जাদেরকে ইসলাম্রে নিকটবর্তী করতে যাচ্ছে। বুয়াসের যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণভাবেই একটি জাহেলিয়াতের যুদ্ধ, কিন্ভ जा তাঁদের আল্মাহ্ ত‘অালার দিকে ধাবিত করহিন। সবার অজান্তেই এ যু⿸্ধ তাঁদেরকে আল্লাহর নিকটত্তম প্রিয় বান্দা হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এভবেই আল্মাহ তা'আলা যুগে যুপে পরিश্থিতির পরিবর্ততেন জন্য বিভিন্ন রকম অবঙ্ছা টৈরীী করেন, यার অন্তর্নিহিত রহ্সস্য হয়তো মানুষ উপলক্कि কর্তে भারে না।

## ভিষীত্ম উদাए্রণ:













 করে দিতে তারা সক্ষম হবে।
বিধ্যাত ইতিহাস্থ্ম আত্-তার্রীখুল ইসলামীর লেখক জনাব মাহমুদ শাকির্ন বর্ণনার এ পর্যায়ে এসে লিখ্েছেন, "ক্ষিম্ঠ ঈমানদারদের সাথ্থ রয়েছেন ম্বয়ং মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাজালা। ঋমানদাররা যদি বিজয়ের শর্ত্ণেলো সঠিকভাবে পৃরণ কর্রত সক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহ ত'আালাই তাদের্ককে বিজয় দান করেবেন, ঢা যেভাবেই হোক না কেন। তাতে তাঁদের সৈন্য সং্ধ্যা বিশাল হোক বা না হোক। जাঁদের কাছে পারমাণবিক বোমা

থাকুক বা না থাকুক। এ সকল উপায়-উপকরণ এমন কোনো বিষয় নয়, যা পরিস্থিতিকে নিয়্যণ করে। ঈমানদাররা यদি ঈমানের দাবী মোতাবেক তাঁদের দায়িত্ব কর্ত্য সঠিকভবে পানन করে, তাহলে ম্য়ং আাল্ছাহ তা'আালা তাঁদেরকে বিজয় দান করবেন। এ প্রসজ্গে মহান আল্ধাহ বলেন,

অর্থ: "निकয়ই आল্লাহ् মু’মিनদেরকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসখাতক ও অকৃতজ্ঞদেরকে মোটেই ভালোবাসেন না।" (সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৮)

আল্লাহ তাআআলা একথা বলেন নি যে, তিনি তাদের্কে রক্ষা কর্রবেন, যাদের অনেক অস্রশা্র্র আছে, যারা সং্যায় অনেক। বয়ং তিনি তাঁদেরকে র্ষকা করার কथা বলেছেন याँদhর ঈমান আছে, আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য এটাই হলো শর্ত या আমাদেরকে পুরণ করতে হবে। তাই বাহ্যিক অবश্ছা দেণ্েে যদিও মনে হচ্ছিলো বে যুসলমানরা এ যুক্ধে হারতে যাচ্ছে, ক্টি আল্gাহ ত'আলা এমন এক পরিश्रिতি সৃষ্টি করে দিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে র্াত পোহাতে না পোহাতেই বিজয়ের পাল্লা মুসলমানদের দিকে ఫু ఫেকে পড়লো।
যथन यूক্কের ময়দানে মুসলমানরা একেবারে পরাজয়ের সম্মুখীন रয়ে পড়েছিলো, ঠিক তখনই পারস্য সম্রাজ্যের রাজধানীতে আল্লাহ তাআলা এক বিপর্যয় ঘট্য়ে দিলেন। পারস্য সম্রাজ্যের দুই প্রধান নেত একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। যার ফলে সেনাবাহিনী দুই ভাে বিভক্ত হয়ে অর্ধেক সেনাপতি রুন্তচের পক্ষ নেয় আর বাকী অর্ধেক স্রাটের পক্ম নেয়।
এই घটनाর প্রেক্ষিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত বাহिনীর দায়িত্পে थাকা সেনাপতিকে রাজধানীতে জরুুীীভবে তলব কর্যা হয়। সেনাপতি রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদ্রের যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। আর এই সময়াঁুকু মুসলমানদের জন্য रয়ে দাঁড়ায় একটি সুবর্ণ সুযোগ। খनীফাতুল মুসলিমিন উমর রা. পর্যাঙ্ধ সময় পেয়ে যান দ্রুত সৈন্য পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্র<্যোজনীয় কৌশল নির্ধারণের।

আলোচ্য ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্মাহ তা‘আলা পারস্য সম্রাজ্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ লাগিয়ে मিয়েছেন, যখন মুসলিমদের জন্য তা দরকার ছিলো। আল্লাহ তা‘আলা চাচ্ছিলেন সেই এলাকায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হোক। আর এদিকে মুসলিমরাও ঢাঁদের ঈমানী দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেথেছিলো। তাই যেখানে দেখা যাচ্ছিলো যে মুসলিমরা পরাজয়ের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে, সেখানে সেই অবস্থা পরিবর্তন করে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন।

## তৃতীয় উদাহর্রণ:

এই উদাহরণটি আমরা নেবো ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস থেকে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়ার কারণে মুসলমান শাসকরা যথন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো, তখন পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্য সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. মুসলিমদেরকে আল্মাহর পথে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে ওরু করলেন। পবিত্র ভূমির আশপাশের মুসলিমদের সংঘবদ্ধ করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে মনস্থ করলেন। অথচ তাঁর পূর্বে কোন মুসলিম নেতাই এ ব্যাপারে সাহসী উদ্যোগ নিতে পারেনি। কাপুরুষ শাসকরা কাফিরদের ভয়ে চরমভাবে ভীত সজ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। অথচ কাফিররা শামের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও জেরুজালেমসহ গোটা সমূ্র উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ দখল করে নিয়েছিলো।

সালাহ্ উদ্দিন আইউবী রহ, এর এই প্রঙ্ভুতির খবর যখন ক্রুসেডাররা ওনলো তখন তারা বিষয়ট্রিকে খুব পুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলো।। কারণ তার্রা জানতো যে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে। তারা জানতো যে সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. কোনো সাধারণ ব্যক্তির নাম নয়।

এদিকে মুসলমানদের মধ্যকার কিছু আলিম-উলামা ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা আরম্ভ করলো দু:খজনক বিরোধীতা। তারা সালাহ উদ্দীনকে অতি উৎসাহী বলে তাঁর কঠোর সমালোচনা ওরু করলো। রোম সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণাকে তারা ‘পাগলামো’ বলে সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. কে তিন্সস্কার করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো শে, র্রোম এতো বড় এক বিশান সష্রাজ্য, यাকে বলা যায় কূল-কিনারাহীন সমूদ্র। তারা রোম স্র্রাজ্য ও ইউরোপরে এরো ভয় পেয়ে গিক্রেছিনো যে তাদের বির্রদ্ধে যুদ্ধের কথা তারা চিন্তাই করতে পারছিলো না। তার্রা চিন্তা করহিলো বে, গোটা ইউর্রোপ তাদের বিক্রৃদ্ধে ঐক্যবদ্দ, আর অন্য দিকে মুসলিমরা হলো শতধাবিভক্ত। অতএব এমন এক্টি বিভ্ত জাতি নিয়ে বিশাল সামরিক শজ্তিষর ঐক্যবদ্ধ ইউর্রোপের বিকুক্ধে যুক্ধ করতে যাওয়ার অর্थ হলো মুসলমানদেরকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া।

কিন্ভ সালাহ উদ্দীন जাইউবী রহ. একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আালা’র উপর তায়াক্রুল করে এগির্যে চললেন। তিনি ক্রুসেডান্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের থেকে মুসলমানদের ভ্খ্ড পুনরুদ্ধার কর্রার অভিযান আরম্ট করেন। উম্মতের সামান্য কিয়দাংশ নিয়েই তিনি যুক্ধ কর্রছিলেন।
এই অবস্হা দেথে পোপ গোটা ইউরোপরে আর একটি নতুন ক্রুসেডের জন্য সংগঠিত কর্ততে জার্ঠ করে, ব্যেটা 8 র্थ ক্রুসেড এবং এটা ছিলো সর্ব বৃহৎ ক্রুসেড। কার্রণ এটি ছিলো সালাহ উদ্দীন আইউবী র্রহ. এর বির্রক্কে।

মুস্সলিমদের সামরিক নেতৃত্েে এবার সালাহ উদ্দীন রহ. কে দেথে এই यুদ্ধকে খৃষ্টানরা সবচচফ়ে বেশী তরুত্ধ দিলো এবং তারা তাদের সর্বশক্কি निয়োগ কর্রলো। তাদের যুদ্ধ প্রד্̋ুত এবং সেনা নায়ক নিয়োগ দেখেই বোঝা যায় যে ঢারা এই যুদ্ধকে কেমন ঢুরুত্ধ দিয়েছিলো। আমভ্রা দেখতে পাই যে এই যুদ্ধে তারা কোনো জেনারেলদের উপর দায়িত্̨ না দিয়ে ম্বয়ং তাদের শাসক রাজা-বাদশার্রা নিজেরা যুক্কের ময়দানে এসে সরাসরি নেতৃত্ দেয়া ऊরু করেছিলো। ইংল্যাড্ড, ख্রাল্প ও জার্মানির রাজা নিজেরা সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. এর বিরৃদ্দে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বেড়িয়ে পড়েছে এবং তারা নিজ নিজ সেনাবাহিনীর নেতৃত্দ দিয়েছে। ইংল্যাড, জার্মনী ও ঝ্রান্গ যখন একই সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে তখন তাদের সেনাবাহিনীর আকার এতো বিশাল হয়ে দাঁড়ায় या তৎকালীন সময়ের

প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিক ধরণের এক বিশাল সেনাবাহিনী হিসেবে আবির্ভুত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় ঔধু জার্মান কিং ひ্রেডরিক বার্বারোজ একাই তিন লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী निক়ে যুক্ধাयাত্রা করে। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে তিন লক্ষ সৈনের কোনো বাহিনীর ক্থা ওনলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এমনিতেই যে কোনো মানুষ মূর্शা যাওয়ার কथা। সম্মিলিত ইউরোপিয়ান বাহিনী এতো বিশাল আকার ধারণ করে যে, চাদের নৌবাহিনীর জাহাজ এবং ইউরোপিয়ান বানিজ্যিক জাহাজথুলো দিয়েও তাদেরকে বহুন করে আনা সম্ভব হচ্ছিলো না। তাই ফ্রাল্স আর ইংন্যাডের সৈन্যরা নৌ-জাহাজে যাত্রা করলেও জার্মান বাহিনীকে স্থল পথে यাত্রা করতে হয়।

এবার আসুন আমরা একটু জেনে নিই ঐ সময়ে ঢৎকালীন মুসলিম সমাজের তথাকথিত কতিপয় আলেম-উলামাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিলো এবং তারা কি ভূমিকা পালন করেছিলেন।
ঐতিহাসিক ইবনে আসীর রহ. বলেন, "ইউরোপীয়ানরা নৌপথ ও স্থল পথে এগিয়ে আসছিলো মুসলিদের উপর আক্রমণ করতে।চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে ঔধু জার্মান কিং একাই তিন ল̣ক্ষ দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে উত্তর সীমান্ত দিয়ে এগিয়ে আসटছ। আলেম-উলামাদের অনেকেই প্রথমে নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রচ্তত করছিলেন যে তারা শাম অঞ্চলে গিয়ে শক্রদের মোকাবিলায় আল্মাহর পথে জিহাদ করবেন। কিন্ভ পরক্ষণে তারা যখন নিচিতভাবে ইউরোপীয় বাহিনীর সৈन্য সংখ্যা সস্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তাদের অনেকেই পিঠ টান দিয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ফিরে আসলেন।"

এখানে প্রশ্ন হলো তারা কেন পিছু হটে ছিলেন? সংখ্যা বেশি হলে কি ফিক্ৰহের পরিবর্তন হয়? তারা জিহাদের নিয়্যতে বের হয়েছিলেন, পরে সংখ্যাধিক্যের কারণে ফিরে যান, অथচ তারা ছিলেন আলেম। এথানে একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আর তা হল আলেমগণ নিষ্পাপ, মাসুম বা ভুলের উর্ধ্বে নন। তাঁরা আম্ষিয়াও নন। আলেমগণ মানুষ্েের মধ্য থেকেই এসেছেন। তারা কখনো হকের উপর থাকবেন, আবার কখনো হকের পথ

থেকে বিচ্যুত৩ হয়ে যেতে পারেন। একার্রণেই এমন কোন নিষ্য়তা নেই শে, মানুষ জঞ্ধভাবে জালেমদের পিছনে হুটলে সব সময়ই তারা স়ঠিক পथ পেয়ে যাবে। তবে এটা আাবশ্যক নয় যে একেবারে সব आলিমগণ হক থেকে বিছ্যুত হয়ে যাবেন। কিছू আলেমদের ক্ষেত্রে এঢি হতে পারে, সকল आলিমগণের ক্ষেত্রে নয়।
ইবনে आসীর রহ.ও কিছ্ সংখ্যক आলিমদের পেছনে ফিরে যাবার কथা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের বিরাট একটি অংশ ময়দান ছেড়ে চলে এসেছিলো। তবে একটি অংশ সর্বদাই অটল হিলো।

প্রসগত উল্gেখ্য বে, হयরত সাওবান রা. এর এক বর্ণনায় রাসূলুল্দাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

जর্ধ: "এই উম্মাহর মধ্যে সব সময়ই এমন একটি ঢা'ইया (দল) थাকবে, যারা হকের উপর অটলভাবে টিকে থাকবে।" (সইীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ।)

ঘটনা হলো সাধারণ জনপণের অনেকেই নিজেদের বিবেক দিয়ে তাদের দায়িত্বেবোষ উপলক্ধি করতত পারলেও অনেক সময় দায়িত্ব এড়ানোর জন্য তাদের্র বিবেক বোধকে হকের পথ থেকে বিচ্যুত কতিপয় আলেমদের সাথে জুড়ে দেন। তারা বলতে বলচে থাকেন বে আমাদের আলেমরা তো এই কथा বলেन ना।
এমনও অনেক লোক আছে যারা দায়িত্দ হতে অব্যাহত্তি পেতে আলেমগণের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলে বে, 'অযুক আলেম এক্রপ কেন
 আলেমগণকে দোযারোপ করে, যদিও এমন অনেক উলামায়ে কিক্রাম রয়েছেন যারা ঐ মতের বিপরীতে সত্য তুলে ধর্রেছেন।

आর কুফর নিয়ক্রিত স্মাজে হকপ্ীী आলিমদের ज্তোটা নাম-ডাক না থাকার কারণে ঢাদের কथা জনগণকে সঠিকভাবে জানডেও দেয়া হয় না। তাদেরকে হয় G্বাত্তরা হত্যা করে ফেলে, অথবা ঢাদেরকে কারারুদ্গ করে

আল্মাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রন্ভতত করছছন ৩৪
রাথে, অথবা তাদেরকে গোপনে লুকিয়ে থাকতে হয়। তারা তো কেউ কুফুরী সমাজে বিখ্যাত হতে পারেন না। কারণ তাদের ষ্লুবা রেডিও টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয় না। আর বর্তমান যুগের এক মারাত্মক ফিৎনা হলো যে আজকান কে কতো বড় আলেম, তা মাপা ইয় নাম জশ ও থ্যাতি দিয়ে। যে যতো বেশি বিথ্যাত সে ততো বড় आলেম। অথচ এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য মানদন্ড নয়।

একটা সময় ছিলো যখন সত্যিকার ইলম এবং উস্তাদদের প্রত্যয়নই ছিলো আলিম হওয়ার মানদন্ড। পূর্বে আলেমগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাউকে आলেম রূপে গণ্য করা হত। শিক্ষক বা উস্তাদ প্রশিকণ দান শেষে ছাত্রকে আলেম হিসেবে ঘোষণা দিতেন। অধিকাংশ আলেমগণের মতে যে সর্বাধিক ইলম সম্পন্ন সেই ফতোয়া প্রদানের ঊপযুক্ত বলে বিবেচিত হত। কিট্ভ কালের বিবর্তনে এ পদ্ধতি আজ প্রায় উঠেই গেছে। এখন সরকারীভাবে আলেমদের নিয়োপ দেয়া হয়। এখন কেউ আলেমগণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তে নয় বরং সরকারী নির্দেশে সহসাই পোষ্যআলেমে পরিণত হয়। এখন সরকারী নিয়োগের কারণে রাতারাতি অনেক ব্যক্তি বিখ্যাত আলেম হয়ে यায়। যে যতো বড় সরকারী পোৰ্টে আছে, যাকে যতো বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায় সে ততো বড় আলেমে পরিণত হয়। স্যাটেলাইট চ্যানেল ও রেডিও স্টেশনে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আাবির্ভূত হয়ে বিখ্যাত আলেম হিসেবে ব্যাপক পরিচিত লাত করে। অথচ এমন পদ্ধতিতে সাধারণত: আপোষকামী ও দুনিয়ার বিনিময়ে দীন বিক্রিকার্রী ব্যক্তি ব্যতীত কারো পক্ষেই বিখ্যাত আলেমের খেতাব পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্ভ আমাদেরকে এই ধোঁকার পিছুনে পড়লে চলবে না। আমাদেরকে হকের কথা বলতে হবে এবং হকের কথা অনতে হবে। তা যেখানেই থাকুক না কেন।

আসুন মূল ঘটনায় ফিস্রে যাই। ইবনে আসীর রহ. বলেন, শর্রুদের সংখ্যা কনে আলেমদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্ট তারা যেহেছু আলেম ছিলেন, তাই তার্রা তাদের পলায়নের বৈধতার জন্য অজুহাত ও দলীল ঋুঁজতে লাগলেন। আর তাদের জন্য তো দলীলের

কোনো অভাবও হয় না। কারণ তারা জানেন্ আল্মাহর আয়াত ও রাসূল সাষ্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের অর্থ কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় এবং কিভাবে নিজের মনগড়া কাজকে শুরীয়তের মানদন্ডে বৈধতা দিতে হয়। তারা যেহেতু আলেম তাই তারা কখনোই তাদের অন্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া শক্রুদের ভয়ের্র কথা প্রকাশ করবেন बা, নিজেদের দূর্বলতা প্রকাশ করে তারা কথনোই বলবেন না যে, 'আমরা কাপুরুষ, তাই আমাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্যহণ করা সম্ভব নয় ।’ বরং কুর্রান ও হাদীসের অপব্যথ্যা করে নিজেদের দূর্বলতাকে গোপন করার জন্য হয়তো বলবে, "এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা উম্মাহর বর্তমান অবস্থায় হিকমাহর খিলাফ। এর মাঝে কোন বিচক্ষণতা নেই।"
কিংবা "সালাহ্ উদ্দীন একজন অবুঝ, আমরা তাকে বারবার নিষেধ করার পরও সে আমাদের কথা ওনছে না। তাছাড়া সালাহ উদ্দীনের নেতৃত্ব মেনে নেয়া যায় না, কারণ সে তো বড় কোনো আলেম নয়। সে তো ভালো করে আরবী বলত্ত পারে না। কে তাকে অধিকার দিয়েছে সুতরাং শক্তিধর প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নেমে এতো বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং উম্মাতকে এতো বড় বিপদের মধ্যে ফেলার? তার উচিত আলেমদের কাছে এসে আগে ফতোয়া নেয়া, কিন্ভ সে তা করেনি। অতএব, সে তার একা গিয়ে যুদ্ধ করে মরুক।"
-এসব কथা বলে আলেমদের একটি বড় অংশ চলে গেলো।

কিন্ভ কি হলো তারপর?
এর পরের ঘটনাও আমরা সবাই জানি। মূলত: এটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষ। এটি ছিলো আলেমদের জন্য একটি পরীক্ষা, সালাহ্ উদ্দীনের জন্য এবং গোটা উম্মতের জন্যও একটি পরীক্ষ।

একদিকে ইউরোপের বিশাল বাহিনী মুসল্লিমদেরকে সমূলে উৎখাত করার জন্য ধেয়ে আসছিল, আর অন্য দিকে যুসলিমদের মধ্যে চলছিলো ফতোয়াবাজি আর অনৈক্যের প্রচন্ড ঝড়। সবশেষে মুসলর্মানদদের একদল বিভিন্ন অজুহাত দেথিয়ে পালিয়ে গেলো আর স্বল্প সংখ্যক হলেও একদল আল্নাহর পথে যুদ্ধের জন্য অটল অবিচলভাবে সামনে এগিয়ে গেলো। ঠিক

## जাঞ্ছাহ आামাদের্ন বিজয়ের্ন জন্য প্রজ্তত করহছন ৩৬

বেমনিভাবে আা্gাহ সুবহানাহ ওয়া তাজালা বনী ইসরাইলদেরকে সমূদ্রের সামনে এনে পরীী্শা করেছিলেন। এটা ছিলো মুমিনদের জন্য একটি পরীক্শ। आল্লাহ তাজালা সব সময়ই মুমিনদেরকে এভাবে পরীক্শা করে
 সত্যিকার ঈমানদাদেরকে বাছাই কর্েে যুনাফ্কিকের থেকে আালাদা করে नেন।
আমরা জানি মে যধন হযর্তত মূসা আ. নীল নদের সামনে এসে পৌছলেন তখন কি অব্ছ্যার সৃষ্টি হর্যেছ্হিেো! সামনে নীল নদ আার পেছনে ফি্যাউনের বাহিনী দেথে বনী ইসরাইলরা তঋন হষর্রত মূসা आ. এর সামনে এসে বলতে লাগলো,
"গুমি আাাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিছে, पूমি বলেছিলে শে, আল্লাহ্ আমাদের রশ্শা করবেন, হিশাজতে রাখবেন। জার আমরা এখন মৃত্যুর্র সম্মুখীন। আমাদের সামনে সম্রূ আর পিছনে ফেে্রাউনের বাহিনী। বের হবার কোন পथ নেই। অথ্র মৃত্যু ছাড়া তো এখন আার আমাদের কোনো উপায় নেই। সামনে নীল নদ আর পেছনে ফিরাউন্নে বাহিনী। সুতরাং এथান থেকে আামাদের বাচার আর কোনো উপায় নেই।"

এই কঠিন অবস্शায় মূসা আ. কি জবাব দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাজ্ালা তাঁর পবিত্র কালামের মাধ্যমে জামাদেরকে সেই জসাধায়ণ ঐতিহাসিক জবাবঢি জনিয়ে দিয়েছেন । মূসা জা. বনেছিলেন,

## 

जর্থ: "(মूসা) বললেন, কथनই নয়, নিচ়্ীই আমার র্র আমার সাথে আছেন, তিনি আমাকে অচিরেই পথ দেখাবেন।" (সূরা আশ-ষয়ারা, আয়াত ৬২)

অটল অবিচল সত্যিকার ঈমানের কি অসাধারণ বহি:প্রকাশ! সামনে নীল নদ, পেছেনে কের্ররাউন্নের বাহিনী ग্বচক্ষে দেখা সত্ত্রেও যেন তিনি বলছেন, "আমি আমার চোখকে অবিশ্বাস করি, যখন সামনে সমুদ্র ও পেছনে ফের্রআউনের বাহিনীকে দেথি। আমি আমার কানকে অবিশ্বাস করি যষন বনী ইসরাঋল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উখাপন করে। আমি কেবন

## 

আমার আল্মাহ্র উপর পূর্ণ ঈমানে আহ্যা রাথি। যেহেহু মহান আब्মাহ আমাকে প্রত্র্র্রিতি দিত্যেছেন, তিনি অবশ্যই তা পূরণ করবেন। বাহ্যিক পর্রিছ্থিতি যাই হোক না কেনো, ঢাতে কিছ্র যায় জাসে না।
এভাবে তিনি যथন ঈমানের পর্রীকায় পাশ করলেন তখন মহান আা্পাহ তাঁক নির্দেশ দিলেন তাঁ্র লাঠि দিয়ে নীল নদের পানির উপর আঘাত করত্। এর্রপ কি হয়েছিলো তা জামাদের সবারই কম বেশি জানা আছে। এভবে মহান আল্gাহ বনী ইসরাইলকে যাচাই করে নিলেন যে কে তাদের মষ্যে ঈমানের প্রশ্নে জটল অবিচল, आার কার ঈমান ל্রুনকো, ত্খু মৌথিক দাবী।

সালাহ্ উদ্ীীন आইউবীর সময়ও এই একই घটনা ঘটলো। এটা ছিলো ঈমানের পর্রীশ্শা। পরীক্শার মাধ্যমে ঈমানদার জার ঈমানের ভূয়া দাবীদারদেরকে আল্झাহ তা'আালা यখন আলাদা করে নিলেন তখন আল্লাহ তাজালা নিজ কুদ্রতেই মুসলিমদেরকে বিজয় দান কর্নলেন। ঝ্রেডরিক বার্বারোজ যে তিন লক্ক সৈনা নিয়ে রওওয়ানা দিয়েছিলো তাদেররকে আাল্লাহ তাজালা কিভাবে শায়েষ্তা করলেন, আসুন আমরা দেত্থে নিই।
তাদের্নকে পথিমধ্যে এমন একটি নদী পার হতে হলো, যে নদীতে ব্রফ
 একদিকে প্রচ্ভ গর্ম आবহাওয়া, অপর দিকে প্রচ্ড ঠोटा পাनि। সব মিলিচ্যে ক্রুসেডার সেনাবাহিনী এক মহা বিপর্য়্যকর অব্থায় পড়লো। জার তাদের সেনাপতি ब্রেডরিক বার্বারোজ ছিলো সত্তোরোর্ধ বয়সের বৃফ্দ। লৌইবর্ম দিয়ে তার শরীর্রের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত হিলো। আসলেই কাফিররা কথনো মুসলিমদের মতো হালকা সর্রधাম নিয়ে যুদ্ধ করতে সাহস পায় না। ঠিক যেভাবে আল্পাহ তা'আলা বলেছেন,

 অর্থ: "ওরা সংघবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার্রবে না। ওরা यूদ্ধ করবে কেবল স্রক্ষিত জনপদ̆ অথবা দুর্গ প্রাbীরের আড়াল থেকে। তারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রবল শক্তিধর মনে করে; তুমি তাদেরকে

আল্লাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রন্ভু কর্রছেন ৩৮
ঐক্যবদ্ধ মরে করছ অথ্ তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটি এজন্য যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ১8) হতে পারে এই দূর্গ-বাক্কার, অত্যার্ধুনিক কোনো ট্যাংক বা আর্মার্ড ভেহিকল বা সর্বাধুনিক প্রयুক্তিতে নির্মিত কোনো যুদ্ধ বিমানের ককপিট। একবার তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত জায়গা থেকে বের করে আনকে পারলে হয়েছে। ব্যাস। তাদের অবস্থা একেবারে শেষ।

একারণেই ইমাম ইবনুল কাইউম রহ. বলেন, আক্সর আকৃতিতে সাহাবায়ে কিরামগণ তাদের শক্রুতের চেয়ে বিশাল বড় কিছু ছিলেন না, তাঁদের সামরিক ট্রেনিং তাদের চেয়ে উন্নত ছিলো না, তাঁদের যুদ্ধাস্ত্র, সাজ সরঞ্জাম তাদের চেয়ে কখনোই বেশি ছিলো না । বরং সব সময়ই কম ছিলো। কিন্ভ তাঁদের ছিলো বিশাল এক অন্তর। ছিলো অন্তরের অটল অবিচল ধৈর্য ও সাহসিকতা। যা যুদ্ধের সব চেয়ে বড় ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র। কাফিরদের সেই অন্তর, সেই প্রধান অন্ত্র তথনই বিকল হয়ে যায়, যখন তার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। সাহাবায়ে কিরামদের সাহস ও ঈমানের চেতনায় শক্রপপ্ষ হেরে যেত।

সাহাবায়ে কিরামদের বিশাল হ্দদয়, অবিচল ধৈর্য্য ও সাহসিকতা ছিলো। কাঁরা জীবনের চেয়ে ! আল্মাহর পথে মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসতেন। পদ্ষান্তরে কাফিরদের জন্য এই শক্তি অর্জন কখনই সম্ভব নয়। কারণ তারা সব সময়ই জীবনকে সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে আর মৃত্যুতে চর্মম ভয় পায়। তাঁই মুসলমানদের মতো সাহসিকতা তারা কখনোই অর্জন করতে পারে না। চাই তাদের সাজ সরভ্জাম, অস্ত্রশক্র ও ট্রেনিং যতেই উন্নত হোক না কেন। যুদ্ধ জয়ের আসন অন্ত্র অর্জন করা কখনোই ঢাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র, বর্ম, প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী অর্থাৎ বিজয়ের সব উপকরণই কাফিরদের মজ্রূদ থাকলেও মনোবলের অভাবেই ওরা হেরে যেত।

ক্রেডরিক বার্বারোজ ঘোড়ায় চড়ে অল্প পানির একটি খাল পার হচ্ছিল আর হঠাৎ কেন যেন তার ঘোড়াটি অস্বাভাবিক কিছू একটা দেখে ভয় পেয়ে

আল্লাহ আমদেব্র বিজয়ের জন্য প্রন্তুত করছেন ৩৯
লাফানো তরু করলো। खলে ফ্রেডরিক বার্বারোজা ঘোরা থেকে ছিটকে পানির মধ্যে পড়ে গিয়ে হার্ট এ্যাটাক করেে সেখানেই মারা গেলো। ইমাম ইবনে আসীর রহ. ঢার মৃত্যুর বাপাপে মন্তব্য কব্ৰত্ত গিয্যে বলেন, জার্মান কিং ख্রের্জরিক সামান্য হাটু পালিতে ডুবে মারা গেলো। অথচ ๔্রেডরিক রার্বারোজ ছিনো এমন একটি নাম যা ওনলে গোটা দুনিয়াব্র মানুষ্ের হাদয়ে কম্পন खর্কে হয়ে যেতো। যে ছিলো ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী বীর যোদ্ধা ও প্রতাপশালী শাসক, আল্লাহ তাকে সামান্য হাই পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন।

জার্মান কিং এর মৃত্যুর পর্য ক্রুসেডারদের মধ্যে অনৈক্য ছড়িয়ে পড়লো। এম্হাড়া দীর্ম यাত্রা ও প্রতিকৃল আবহাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম রোগ-ব্যষিও ছড়িয়ে পড়নো। এজবে তারা যখন শাম দেশে গিয়ে প্ৗেছলো তখন তাদের অবস্থা ছিলো এমন বেন, তাদেরকে মাত্র কবর্র থেকে টেনে বের করা হয়েছে। তাই নয় পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ আর পলায়ন করতে করতে শেষः পর্যন্ত যখন এই তিন লক্ষ সেনাবাহিনীর বহর ‘আল বাকা’ গিয়ে পৌছেছিলো, তখন তাদের সংথ্যা অবিশ্বাস্যভাবে তিন बাখ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলো মাত্র এক হাজারে। তিন লক্ষ থেকে মাত্র এক হাজার সৈন্য শেষ পর্যন্ত এসে পৌছলো সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. এর মোকাবেলা করার জন্য।

এখন আপনিই বলুন, কে বুদ্ধিমান প্রমাণ্রিত হলো? সালাহ উफ্দীন না সেই সব ত্থাকথিত আলেম, যারা যুক্ধের কथা তনে কাপুরুষের মতো পলায়ন করেছিলো?

এই ख্রেডরিক বার্বারোজা সালাহ উদ্দীনকে অহংকার এ দম্ভের সাথে চিঠি লিঞে एমকি দিয়েছিলো যে, সালাহ উদ্দীন যদি বারো মাসের মধ্যে এই অঞ্চল থেকে ঢার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করে, ঢাহলে তাকে দেথে নেবে, এই কব্রবে সেই করবে...। কিন্মু আল্মাহ চাইলেন অহংকারী বার্বারোজকে নাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে। আর তিনি তা একবারে সহজভাবেই করে ছাড়লেন। বার্বারোজ শপথ করেছিলো যে সে

ফিলিত্তিনের পবিত্র মাঢ্তিতে পা রাখবেই, কিন্ট জাল্झাহ তাজালা তাকে তার শপथ পূরণ কর্রতে দিলেন না। ফिলिস্তিন্ন আসার आগেই যখন সে মার্গা গেল, তখ্ পিতার প্রতিষ্ঞ রক্ষার্থ্র তার পু্র মৃতদ্দেইট পানিতে সিদ্ধ করে ভিন্নোর মিশিয়ে একটি ড্রান্ম সংর্ষণ ক্রল। কিষ্ঠ মৃত্দেহঢি পঁচে গলে ড্রামটি ফেটে বের হয়ে গেলো। আরু তার পুত্র অবশেষে বাধ্য হলো তাকে পथिমধ্যে এক জায়গায় মাটি খুळড় পুঁত রা凶তে। সে তান্গ সামান্য শপথটুুও পূরণ করতে পারলেো না।

অতএব হে কাফ্রিররা! হে কাফিরদের দোসর মুনাফিকরা! তোমরা ভালো
 আল্মাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা ঢাদদর পরিিণতি এমনই করে থাকেন। তোমরা যারা (সন্রাস ও জগিবাদের বিকৃক্้ে যুক্ধের নামে) ইসলামের বিকুদ্ধে যু⿸্ধ যোষণা করেহেে তাদ্দর পরিণতিও এমনই হবে।

ইবনে জসীর রহহ. বলেন, আল্gাহ তা'আালা यদি নিজ দয়ায়, নিজ কৌশলে উম্মতের কন্যাণের জন্য ख্রেডরিক বার্বারোজকে হত্যা না ক্রতেন তাহলে আজ হয়তো আমরা বলতাম অতীত কোন্ো একটা সময় ছিলো যধন সিরিয়া ও মিশর মুসলমান দেশ ছিলো। পরিহ্হিতি এমন ভয়াবহ ছিলো বে জাল্লাহ সুবহানাহ ওয়া ত'অালা দয়া করে যদি মুসলমানদের্রকে বিজয় দান না করতেন তাহলে আমরা হয়তো মিশর ও শাম (জর্ডান, লেবানন ও সির্রিয়া) গোটা অধ্বলটিকেই হারিয়ে কেল্ততাম এবং হয়তো আমাদেরকে বলতে হতো বে অতীতে এমন একটি সময় হিলো যখন সেঋানে মুসলিমরা বসবাস করজো।

কিন্ভ মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে বিজয় দান কন্নতে চেয়েছেন। অতএব তারা তিন बक সৈन्य পাঠালো না তিन বিলिয়ন সৈন্য পাঠালো তাতে কিছू যায় আলে না। आল্লাহ यथন পর্विश्रिতি পরিবর্তন করততে চান, यদি কোনো অবস্থার সমাল্তি চান, यদি এই উম্মাহকে आবারও বিজয় দান করতে চান তাহলে তিনিই এমন পর্রিश্रিতি তৈরী করবেন যা উম্মাহর বিজয়কে प্বরাষ্ষিত করবে।

## ইতিহাসের্গ পুনর্বাবৃজ্টি

আমরা এই দীর্ঘ আলোচনার মাধাযে নিচিত্ভাবে জানতে পারলাম यে, আমাদের উब্gেথিত মূলनीতিটি একটি প্রমাণিত সত্য মূকनীতি। এবার আাসুন আমরা আমাদের বর্তমান যুগের অবস্থার উপর কিছू আলোকপাত করি।

## गय

আমরা দেখচি পাচ্ছি বে আমাদের এই বর্তমান সময়ের পরিস্ছিতির সাc্থ সালাহ্ উদ্দীন জাইউবী রহ. এর সময়ের মিল রয়েছে। এর মানে কি এই দাঁড়ায় যে, পরবর্তীত সে রক্মই ঘটটে যা সে সময় ঘটেছিলি?
তাহলে কি पামরা ধরে নেবো যে আমাদের পরর্ত্তী পরিস্হিতিও সানাহ উদ্দীন আইউখীর পর্বর্তী পর্রিश্शিতির মতো হবে?
বিষয়টি বোঝার জন্য আসুন আघরা জেনে নিই বে সালাহৃ উদ্দীন আইউবীর বিজয় অর্জনের পৃর্ব্রের পরিস্হিতি কেমন হিনো।

ইতিহাস থেকে আমরা জনতে পারি থে, ऊৎকালীন সময়ে আলেমউनाমাদর মাঝে দলাদলি, থिলাফাত্র মধ্যে ভাগাডাগি, সাধারণ জনগণের মধ্যে কোন্দল; মোটকথা মুসলমানদের অবস্থা মার্যাত্যক খারাপ পर्या<়ে এসে দাঁড়़ি়েহিলো।
ঐতিহাসিক ইবনে आসীর রহ. বলেন, সে সময় থিলাফাছ মারাত্দকडাবে
 করহিল। কেন্দ্রীয় থিলাফাহ থেকে বিচ্ছিন্ছ হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে মুসনমানরা ছোটো ছোটো রাধ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো।

বাগদাদের বাইরে কেন্দ্রীয় খিলাক্তের তেমন কোনো নিয়্রণ ছিলো না।
 দభলে। পারস্য অঞ্চল ছিলো ইমাদুদ দৌলার निয়জ্রণে। काরমান অঞ্চল
 মার্গরিব ছিলো আাল কাইম ইবনে মাহদীর অধীনে। থোর্রাসান ছিলো আস সাযানীর নিয়্র্্রণে।

আল্মাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রন্তৈত করছেন ৪২
এই চিত্রের মাধ্যমে আশা করি তৎকাল্লীন জনৈক্যের একটি চিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হর্যে যাबে। অनৈক্যের দিক থেকে আমাদের বর্তমান উম্যাহর অবস্থর সাথে তৎকালীন উস্মাহর এক্টা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা এখানে যে কথাটি বলতে চাই তা হলো, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উম্মাহ যেহেতু বর্তমানে অধ:পতন্নের শেষ সীমায় পৌছে গেছে, অতএব এরপর উম্মাহর সামনে নিকয়ই বিজয় অপেক্ষা করছ্। তাই আমাদের বর্তমান দূরাবস্থার কথা ভ্বে মোটেই হতাশ इওয়া চলবে না। একथা মনে করা মোটেই ঠিক হবে না যে, আমাদের এই অবঙ্থাব্ব সন্ন হয় কোনো শেষ নেই । এমনটি ভাবার মোটেই কোনো কারণ থাকতে পারে না + কারণ পতনের শেষ সীমায় প্পৗছে গেলে তারপর কেবল উত্থানই বাকি থাকে। ব্যাস্ এখন আমাদের সামনে ইনশাআল্মাহ রিজ্য় অপেক্মা করছে।

ইবনে আসীর রহ. মুসলিম জাতির দলাদলির আরো কিছ্ চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বनেন, তধু আন্দালুসেই মুসলিমরা চারটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর প্রত্যেক রাষ্ট্রনেতাই নিজেকে আমীরুল মুমিনীন বলে দাবী করতে থাকে। এমনকি আমীরুল মু’মিনীন্নে মতো তরুত্বপূর্ণ বিষয়টি একটি হাস্য কৌতুকের বিষয়ে পরিণত হয়। ক্ষমতার মোহে তারা অন্ধ ও উন্মাদ হয়ে পড়েছিলো। ঠিক যেমন বর্তমান সময়ের শাসকরা ক্ষমতার মোহে অক্ধ। ক্ষমতার্গ মোহ তাদেরক্ক কেমন উন্মাদ করে তুলেছিলো তার একটি উদাহরণ হলো শাসক আর রিদওয়ান। সে ক্ষমতা কুষ্ষিগত করার জন্য নিজের আপন দুই ভাইকে হত্যা করে এবং নিজের মসনদ ঠিক রাখতে গিয়ে সে পথভ্রষ্ট বাতেনী সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চায়।

অপর একটি দৃষ্টান্ত হল, আর্র-রাহা নামে একটি শহর নিয়ে দুই আমীরের মাঝে বিবাদের সূত্রপাত হলে। তাদের একজন রোমান রাজার নিকট অন্য আমীরের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানায়। এমন যিং্ণনা ফাসাদের যুগে কুর্নতুরা নগরীতে উমাইয়া ইবন আক্রুর রহমান বিন হিশাম নামক এক ব্যক্তি রাজপ্রাসাদের দখল নিতে প্রধান ফটকে এসে চিৎকার্র

করে বলতে থাকে যে, সেই হলো এখন এই রাজ্যের আমীর। কেউ একজন তাকে উপহাস করে বলে যে, শোনো উমাইয়্যাদের দিন এবার শেষ। তখন সে বলতে থাকে, এক দিনে জন্য হলেও তোমরা আমাকে বাইআত দাও। ামাকে একটু আমীর इওয়ার শ্বাদ আম্বাদন করতে দাও। তারপর তোমরা চাইলে একদিন পর আমাকে হত্যা কর্রে खেলো। একদিনই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি এতেই সষ্ভৃষ্ট थাকবো ।
বর্তমান সময়ের মডো ধনী গরীবের ব্যবধানও তখন সমাজে মারাত্মক আকার ধারণ করেছিলো। একদিকে সমাজের ফ্ফুদ্র একটি শ্রেণী বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলছিলো, আর অন্য দিকে সাধারণ মানুষদের এক বিরাট অংশের অবস্থা ছিলো নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো।

ধনীদের বিলাসিতা আর দুনিয়া পূজার একটি উদাহরণ হबোে, সুলতান মিনিকশাহ্র কন্যার বিয়ে, যাতে প্রদত্ত মোহরানা ও উপঢৌকনের পরিমাণ ছিলো ১৩০টি উট বোঝাই স্বর্ণ ও রৌপ্য। অথচ সেই একই সময়ে কিছু মানুষ এত দর্রিদ্র ছিল যে কুকুরের মাংস খেয়ে জীবন ধারণে বাধ্য হয়েছিলো।
88৮ হিজরী সনে মানুষের খাদ্যাভাব এতো চরম পর্যায়ে পৌছেছিলো যে, এক ব্যক্তি সামান্য বিশ পাউন্ড ময়দা থরিদ কয়ার জন্য তার মাथা নৌাজার आশ্র্রয়, বাড়ি-ঘর বিক্রী করে দিতে বাধ্য इয়। এই সময়ে উম্মতের মধ্যে কর্মবিমুখতা, श্থবিরতা ও অলসতাও মারাত্দকভাবে জেঁকে বসেছিলো।

ইমাম ইবনে জাসীর রহ. তাঁর आল কামিল গc্থ উল্লেথ করেছেন যে, রোমানরা ৩৬১ হিজরীতে রাহা নগরী আক্রমণ করলে রাহা নগরী থেকে সাহায্যের আবেদন নিয়ে একট্টি প্রতিনিধি দল বাগদাদে মুসলিম খলীফা বখতিয়ার উবাইহীর নিকট আসেন। তারা গিয়ে দেখতে পান যে সুস্সলিম শাসক শিকার করা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ঢাদের অভিযোগ শোনার সময় তার নেই।
এই ছিলো সেই সময়কার মুসলিম শাসকদের অবস্থা। যেখালে তার দায়িত্ব ছিলো মুসলিম উম্মাহকে রহ্মা করার জন্য রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার, সেখানে তিনি ব্যস্ত আছেন শিকার নিয়ে। এটা আসলে নডুন কিছू

## জাপ্øাহ আমাদের বিজল্রের জন্য প্রজ্টত কর্木ছেন 88

নয়। উম্মাহর সাথে এমন উপহাস দूनिয়া পূজার্রী শাসকদের ঘারা সব সময়ই হয়েছে।

এই তো সেদ্নিনের কথাও স্পষ্ট মনে আছহ, आরব দেশের বাদশাহ ওয়াশিংট্ ডি.সি. ভ্রমণে এসেছিলেন। সেখানে ছ্ছানীয় মুসলিম সমাজের লোকজনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার পৃর্ব নির্ধার্তিত দিন ছিলো মগলবার। মুসলমানগণ অনেক দিন পেকে এই অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন রকম প্রজ্ধতি নিয়ে রেখ্খেছিলেন। তারা খ্ু অপেক্কা কর্রছিলেন, কবে মগনবার আসবে। একদিন আগে হঠাৎ সোমবার দিন দূতাবাস থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো বে মগলবার বাদশাহ অন্য একটি জরুরী মিঢিংে্যের কারণে মুসলিম কমিউনিটির সাথে নির্ধারিত অনুঠ্ঠানে তিনি আসতে পারবেন না।
সাধারণ মানুষজন ধারণা করেহিল যে হয়ত নিষ্যই আমেরিকা প্রশাসনের थুবই করুত্পূপূর শীর্ষস্থানীয় কোনো ব্যক্তিব সাথ্থে এমন কোনো জরুরী কাজ পড়ে গেছে, বৌটা হয়তো তার পক্ষ উপেক্শা কর়া সম্টব নয়। হতে পারে সেই মিটিটটা মুসলমানদের জন্য এই অনুঠ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি অরুত্দপূর্ণ।
আফসোস এই উম্মাহর জন্য! পররর্তীতে প্র্রিকায় খবর বের হলো বে বাদশাহ সেদিন তার ঙ্রীকে নিয়ে একাধারে চার চারটি সিন্েমা দেখার মহা আনন্দ উপভোগ করেছেন। তিনি একটা সিনেমা শেষ করে আরেকটি সিনেমায় যাওয়ার জন্য বাদশাহ্ সারাদিন ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। এতোই বা্ত ছিলেন যে তার পক্ষ মুসলিম কমিউনিটির্র মিটিংয়্রে আসা সষ্ভব হয়নি!

এই घট্না থেকে জাপনি নিশ্য়ই বুみতে পারছেন যে মুসলিম উম্মাহ তাদের জাতীয় জীবনের শুরৃত্দপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব যাদের হাতে অর্পণ করেছে, উম্মাহর প্রতি তাদের দায়িত্বোধ, আক্তুর্নিকত ও ভালোবাসা কি পরিমাণ!
এরা তো এমন ব্যক্তি যাদেরকে একটি মুদী দোকান চালানোর ব্যাপারেও বিশ্বস্ত মনে করা যায় না, অथচ তার্যা রাষ্ᅮ্রপ্রধানের মতো তরুত্দপূর্ণ আসন দখল করে আছে। গোট উস্মাহর ভাগ্যের নিয়্রক্রক হয়ে বসে আছে।

আবার এই উম্মাহর মধ্যে এমন কতিপয় বেকুবও আছে, যারা বলে পাকে যে আমাদের উচিত এই শাসকদেরকে বাইআত দেয়া এবং তাদের্র বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলা!

যাই হোক, চলুন আবার সেই বাগদাদের ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক। র্রাহা থেকে প্রতিনিধিদদল বাগদাদে এসে খলীফাকে দেথলো যে তিনি শিকার করায় মহাব্যস্ত। তারা খলীফাকে বুঝালেন যে, মুসলমানদের এই দু:সময়ে শিকার নিয়ে র্যযত্ত থাকা উচিত নয়। তার উচিত রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা। খলীফস একথা ৃনে বললেন, ‘আল্লাহ্ আকবার! আসলেই তো আমার যুদ্ধ করা দরকার। কিন্ট যুদ্ধ করতে তো অর্ধ দরকার, তোমরা অর্থ সগ্গহ করো।' মুসলমানর্রা তাদের শাসককে অর্থ সঞ্গহ করে দিলো। অথচ সে সেই সমূদয় অর্থ তার ব্যক্তিগত শান শওকত বিলাস ও ব্যসনে থর্ করে ফেললো আর জিহাদের কথা বেমালুম ভুলে গেলো।

ইবনে আসীর রহ. বলেন যে, যখন ক্রুসেডাররা শাম আক্রমণের্ন পরিকল্পনা করে তখন লেবাননের ত্রিপলি থেকে বিথ্যাত আলেম কাयী আবূ আলী ইবনে আম্মার বাগদাদে গমন করেন জনগণকে তাদের সাহায্যের জন্য উদ্হুদ্ধ করতে। কেননা প্রতীকি অর্থে হলেও বাগদাদকে তখনো থিলাফতের কেন্দ্র মনে করা হতো। কাयী আবূ আলী বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি জনগণকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদে উদ্রুদ্ধ করেন। জনগণও তার বক্তুতা ণনে বেশ উদ্ৰুক্ধ হয় এবং তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে জিহাদে অংশশ্রহণ করার জন্য নিজ্জেদের প্রস্জুতি গ্রহণ আরম্ট করে। আর সুলতানও কাযী আবূ आলীকে প্রত্শ্রুতি फেয় যে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠানো হবে। কিন্ু পরিশেষে দেখা গেলো যে খলীফার গাফলতির কারণে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি এবং কোনো বাহিনীও পাঠানো হয়নি। আর জনগণও বিযয়টিকে ধীরে ধীরে বেমালুম ভুলে গেেো।
এদিকে কাজী আবূ আলী নিজ এলাকায় ফিরে দেখতে পান যে তার অনুপস্থিতিতে ‘আল-উবাই দিয়ীন’ নামক শিয়া গোষ্ঠী ত্রিপোলী দখল করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের শহরও হারাতে হল।

সুতযাং শাসক শ্রেণীর এমন ভোগ-বিলাস, দুনিয়া পূঁজা ও ক্মতার মোহে অঞ্ধ হক়্ে यাওয়া ইত্যাদি দেথে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। এটা অতীতেও হয়েছে এবং তখনও আল্মাহ তা‘আলা এই উম্মাহকে রক্ষা করেছেন এবং বর্তমান এই অবস্থাও তিনি পরিবর্তন করে এই উমাহকে রক্মা করবেন।

## प्रिणीয় प्र"छ्ठব्य:

আল্লাহ্ তাআআলা এই উম্মাহকে ভবিষ্যত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রর্জুত করছেন। ইমাম ইবনে আসীর রহ. রচিত একটি কিতাব রয়েছে যার় নাম रলো ‘আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ তার এই কিতাবে গোটা মানবজাতির ইতিহাস, खরু থেকে শেষ, আদী অন্ত, পৃথিবী সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের বিষদ আলোচনা রয়েছে। এই কিতাবে শেষ যামানায় ঘটিতব্য ফিৎনা ফাসাদ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লালু আলাইহি ওয়া সাল্মাম এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে এক অধ্যায়ে সংকলন করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে আলাদা করে అধ্বু ‘আল ফিতান’ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

যদিও উম্মাতের ভবিষ্যত উথ্থান হবে সামগ্রিক উথ্থান এবং গোটা উম্মতের উথ্থান, তथাপিও ফিতান অধ্যাল্যে উল্লেপিত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে রাসূল সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উত্থানের ক্ষেত্র হিসেবে কোনো কোনো এলাকার উপর অন্য এলাকার চেয়ে বেশি ঔুরুত্বারোপ করেছেন। যেসব এলাকার উপর আল্লাহর রাসূন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্বৃারোপ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ইরাক।
রাসূল সাল্লাল্লালু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইরাকীরা ইমাম মাহদীর নিকটতম হবে।

এরপর রয়েছে খোরাসান। রাসূল সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়া সাল্মাম বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে যে খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী দল আসছে

[^1]
তখন তোমরা ঢাদের সাথ্থ যোগ দিবে। ‘কননা তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলীষ্া মাহদী থাকবেন। ${ }^{8}$
এরপর রয়েছে শাম, বহ হাদীসে শামের ব্যাপারে অন্নে কथা বলা হয়েছে। जার শাম হেো গোটা ষিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন এবং জর্ডান অঞ্চল নিয়ে গঠিए।

## এই মাত্র বিশ বছর জাগেও এই সব অా্ধলের অবহ্থা কি হিলো?

ইরাকে ছিলো বাথ্ भার্চি শাসিন। যারা শাসনতত্র্রিকভাবে হিলো ধর্মনিরপেক্ষ এবং রাষ্ধীয়ভাবে তাদের অব্ব্থান ছিলো ধর্মের বিক্রৃた্ধে। গোটা আরব অঞ্চনের মধ্যে ইরাকীরা ছিনো আল্লাহর দীন থেকে সবচৌ়ে দূরে। তারা মনে প্রাণে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাথ পার্টিকে গ্রহণ কর্নেছিলো, তারা ছিলো চরম জাতীয়তাবাদী।
आমি আক্ষে করে এক সময় বলতাম, আল্লাহই ভালো জানেন কবে এবং কিভাবে এদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। আমার ধারণা হিলো এই ইরাক পরিবর্তন হতে যুগ যুগ সময় লোে যাবে। সুবহানাল্ধাহ! মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে মহান আল্লাহ তা‘আাা ইরাকের মাটিকে কিভাবে ইসলামের জন্য প্রজ্তত করে দিলেন।

জিহাদ তরু হওয়ার পৃর্বে ধোরাসান (আফभানিষ্তান অঞ্৪ল) ছিল কমিউনিজম দারা প্রজাবিত। সেটা ছিলো একটি কমিউনিষ্ঠ দেশ। আচ্ছা বলুন তো, কমিউনিজম থেকে ইসলামের জন্য কি কোনো কন্যা|ণ আশা করা यায়? आশির দশকের তকুর দিকে এই খোরাসান অঞ্চনে প্রথম জিহাদের খ্বর ফচার হওয়া আরষ্ করলো।








শামের কেন্দ্রবিন্দু হলো ফিলিস্তিন। এই ঢো সেদিনও এই ফিলিত্তিনিরা আল্লাহকে এবং ইসলামকে অভিশম্পা কর্রেো। তাদের খ্যাতি ও নাম ছিলো দুর্নীতি আর মদ্যপানে। এটা ছিলো ফिएনা ফাসাদে ভরা একটি রাষ্ট্র। সির্রিয়া ছিলো বাथ পার্টিत নিয়্যণে। লেবোননকে বলা হতো মধ্যপ্রাচ্চের প্যার্িি। এটা ছিলো এবটি পার্টি জোন। আরারবরা যধন কোনো পার্টি করতে চাইতো তখন তারা বৈরুত চলে আসতো।
ইয়েমেন সস্পর্কিত হাদীসण্তিতে ইয়েম্রেনের যে অঞ্চেেন্র কথা বলা হয়েছে
 ছিলো आরবের এক্যাত্র পরিপূর্ণ কমিউনিষ্ঠ রাষ্ট্র। হাদীসে বর্ণিত এসব অঞ্চলখোোর অবস্ছার কথা ভেবে এই সেদিনও आমি ভাবতাম, বিজয় বহ দূ<্রে এবং জামার জীবনে তা দেণ্েে যাওয়ার কোনো সस্ভাবনাই নেই। সুহবানাল্gাহ! মাত্র বিশ বহর্রের ব্যবধানে কি আচর্যজনক পব্রিবর্তনই না সাধিত হর্যেছে এসব অধ্যলে। কতো দ্রুত আমরা কতো পরিবর্তিত অবস্থায় এসে দাঁড়়িয়েছি।

প্রথম জিহাদ তরু হয় ফিলিস্তিনে। আসলে উম্মতের এই পুনরুথ্থানের যুগে ফিলিস্তিনই প্রথম শাহাদাতের শুরুত্বকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আজকাল ফিলিস্তিনে শাহাদাত একটি সামাজিক সংস্কৃতির বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং সাধার়ণ জনগণ শাহাদাতকে বিবাহ অনুষ্ঠানের চাইতেও উও্তমভাবে উদयাপন করে। এখন সেখানে কোনো যুবক যখন আল্লাহর পথ্েে জীবন উৎসর্গ করে, তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা একটি তাবু টানায় এবং অন্যান্য লোকেরা এসে সেই পর্রিবারকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। যেনো তাঁদের সন্তান নতুন বিবাহ করেছে। যে এলাকার লোকেরা ছিলো আল্লাহর দীন থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে তারাই আজ দীনের সর্বোচ্চ আমল শাহাদাতকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং এই আমলকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

আফগানিস্তান, যেটি এই সেদিনও ছিলো একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র, সেই দেশটিই কি না হর়ে উঠলো জিহাদের মারকায। আমার মনে হয় দুনিয়াতে বর্তমানে যতো झ্থানে জিহাদ চলছে, আফগানিস্তানের সাথে তার কোনো না

## আল্gাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রজ্জত করছেন ৪৯

কোনো ব্যোগমূত্র অবশ্যই ঋুঁজে পাওয়া যাबে। এক কথায় বলা যায় আফগানিস্তান হলো বর্তমান यামানার মহান জিহাদী আমলেের সৃতিকাগার। চিত্ঠা করে দেখুন তো একটি কমিউনিষ্ট দেশ, যা গোটা মুসলিম বিশ্ধের মধ্যে শিক্কার হারের দিক থেকে সব চেয়ে নিম্নস্তরে। যে লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে তেমন গভীর জ্ঞানও রাখতো না, তারাই আবির্ভুত হলো গোটা মুসলিম উম্মাহর কান্ডার্রী হিসেবে। তারা কোনো তথ্রাকথিত বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ও বিখ্যাত আলেম-উলামাও নন, যাদ্ররকে হর-হামেশা স্যাটেলাইট টেলিভিশনে দেখা যায়। অথচ তারাই এই বিংশ শতাব্দীতে হারির্যে যাওয়া সুন্নাহ জিহাদকে পুনর্সজ্জীবিত করেছে। তাদের মাধ্যম্মই জিহাদের পত্থে মানুষ্রের পুণর্জাগরণ হয়েছে। শায়খ আব্দুল্মাহ আযयাম রহহ. এর মতো মহান যুজাহিদদের ইলম আফগানিস্তান থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইর্রাকের কথাটি একদু তেবে দেখুন। এই কয়েক বহর পৃর্বেও কি কেউ जাবতে পেরেছে বে, ইরাক জিহাদী আমলের ক্ষেত্রে পরিণত হবে? কে ভাবতে পারতো মে, সাদাদ্মে মজো নাস্তিকের দেশটি জিহাদের পূণ্যভূমিতে পরিণত হবে? এমনকি এটা আমেরিকানরাও ভাবতে পারে নি। তারা ভেবেছিলো বে বাগদাদh তাদেরকে লাল গালিচা সং্বর্ধনা দেয়া হবে। তাদের প্থে ফুল বিছিয়ে তাদেরকে স্বাগত্ম জানানো হবে।

সুবহানাল্gাহ! অथচ এই ইরাক এথন মুসলমানদ্রের জন্য অতন্ত তুরুুদ্পূর্ণ জিহাদদর ময়দানে পরিণত হয়েছে। আাল্gাহ ত'আালা ইরাকের ভূমিকে পৃথিবীর ভবিষ্যত পট পরিবর্তনের জন্য একটি ঞরুত্ব্পূর্ণ স্থান হিসেবে প্রন্টতত করছেন। বারো বহরের অবরোধ এবং প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ ছাড়া ইরাকী জনগণও মুজাহিদ র্ণপে আবির্ভুত হতো না এবং ইরাকও একবিংশ শতাব্দীর মুজাহিদদের যুদ্ধ ফ্রন্ট হিসেবে প্রষ্টতত হতো না। আল্লাহ ত'আলা ইরাকী জনগণকে প্রষ্টত করার্র জন্য একাধিক বুয়াস সংপঠিত করেছেন। কেননা, সাদাম হোসেনের বর্তমানে এমন পর্রিবর্তন সম্বব ছিলো না। তাই আল্লাহ ত‘আলা আগে তাকে নির্মুল করেছেন-তারই এককানীন বঙ্ধুদের দ্ঘারা। ইরাককে নেতৃত্ব শৃণ্য করেছেন। আল্লাহ তা‘ললা

আম্লাই আমাদের বিজয়ের জন্য প্রম্তত করছেন ৫০
আমেরিকানদেরকে দিয়ে এই কাজ আఆাম দিয়েছেন। তারা এসেছে সাদ্দামকে উৎখাত করতে, অথচ বুঝতেই পারেনি যে এই ফাঁদে পা দিয়ে তারা কোনো মৃত্যুকূণপে চলে এসেছে। তারা সাদ্দামকে উৎখাত করেছে আর আল্লাহ তা‘আলা আমেরিকার আতঙ্ক আবূ মুসআব আায যারকাবী রহ. কে নেতৃত্বে নিয়ে এসেছেন। এভাবে আমেরিকানরা তাদেরকে আরো ভয়ংকর সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। আল্ঘাহ তাআলাই ভালো জানেন যে, হয়তো এই ‘হাটু পানিতে ডুবে’ই আমেরিকার সলীল সমাধি হবে।

দক্ষিণ ইয়েমেন, যেটি ছিিো আরবের কমিউনিষ্ট এলাকা। সেটিই এখন ইসলামের পূণর্জাগরণের আর একটি তরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। যে অঞ্চলটি এই পূণর্জাগরণের কেন্দ্র সেটি হলো 'আদনে আবইয়ান’ অঞ্চল। এটিই সেই বিশেষ এলাকা, যার কথা আল্মাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীস সমূহে উল্লেখ করেছেন।

আমরা यদি একটু মনোযোগের সাথ্থে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে, বিগত বিশ বছরের সামান্য সময়ের মধ্যে এই এলাকাসমূহে অবস্থার কি আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসব ঘটনাপ্রবাহ কি আমাদেরকে চোখে আগুল দিয়ে দেখ্য়ে দেয় না যে, উম্মাহর বিজয় অতি সন্নিকটে? অবস্থার এই পরিবর্তন কি প্রমাণ করে না যে আল্লাহর রাসূল সাল্মাল্নাঁ্ছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব অঞ্চলের উপর শুরুত্ব আরোপ করেছেন সেসব অঞ্চনগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা সমাগত ভবিষ্যত পরিস্থিতির জন্য প্রম্টুত করেছেন?
ইরাক, খোরাসান, শাম এবং ইয়েম্মেনকে আল্মাহ তা‘আলা প্রম্টুত করেছেন পরবর্তী অবস্থার জন্য। আর পরবর্তী অবস্থা কি?
সেই পরবর্তী অবস্থা হলো ‘আল মালহামা’ (অর্থাৎ ঈসা আ. ও দাজ্জালের মধ্যে সংঘটিতব্য যুদ্ধ যে যুক্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হবে।) কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সকল অঞ্চলের আলোচনা এনেছেন ইমাম মাহদী ও মালহামা প্রসঙ্গে।

আল মালহামা হলো নেই মহাযুদ, या সংগঠিত হবে মুসলিম জাতি ও রোমানদের তथা পক্চিমাদের মধ্যে এবং এর্র পরই মুসনমানরা বিশ্ব্যাপী चिলাফাহ ব্যবস্থা কার্যেমে সক্ষম হবে।
 অঞ্ণলিক বলচে তেমন কিছू নেই। আমরা এখন গ্গোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গাম বসবাস করহছি। এখানে আর আংশিক বিজয়ের কোনো সুশ্যোগ নেই। বিজয় হলে বিশ্যাপী বিজয় আর হারলে বিশ্ব্যাপী হার। অবস্থা এখন জার এমন নেই বে আপনি ছোঊ কোনো একটি এলাকা জয় করে সেখানে আল্লাহর দীন थ্রিষ্ঠিত করে নিরাপদ থাকবেন। না কিছুতুই এটা এথন আর
 নির্রাতন এমন প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, आপনি যেখানেই থাকুন না কেন, তার্যা খুঁজে বের করে আপনাকে নির্মুল করে দেয়ার জন্য সর্বশজ্তি নিয়োগ করবে। মানুভেরা মহাকাশ বিদ্যা ও আকাশ পথে আা্রমণের ব্যাপক ক্ষমতা অর্জনের পূর্বের পর্রিস্থিতি ছিলো ভিন্ন রকম্মে। তখন একটি পাহাড় দখল করে দূর্গ নির্মাণ করে যুপেন পর যুগ নিরাপদে কাি্যিয়ে দেয়া যেরো। ক্মিজ্ট এখন এর্রকম হলে তারা বি-৫২ বিমান পাঠिয়ে আপনাকে আপনার দূর্গসহ নির্মুল করে দিতে মোটেও বিলম্ব করবে না।

उবিষ্যত यুক্ধে হয় সামগ্রিক বিজয় অর্জন করতে হবে অথবা সামগ্রিক পরাজয় বর্ণ কর্রে হবে। আর এটাই হলো ‘আাল মালহামা’র অংশ। এটাই হবে ঈমান ও কুফ্রের মধ্যকার চূড়াত্ত যুদ্ধ। এটাই সেই যুদ্ধ যা এই উম্মাহকে বিজয় দান করবে। তবে এখানেইই শেষ নয়, কারণ এখন্না দাজ্জাল রয়ে গেছছ। আরো আছে ইয়াজুজ মাজুজ। কিন্ভ এটাই হলো সেই যুদ্ধ যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী থিলাকাহ প্রভিষ্ঠিত হবে।

অতএব এটা হলো এমন ইশিত যা প্রমাণ কর্রে বে জমরা সেই সময়ের একান্ত নিকটট এসে পড়়ছি। আর সওয়াব অর্জনের এই সোনলী সময়ে দর্শক সারিতে দাঁড়ি়়ে থেকে আমরা যদি অসাধারণ সওয়াব অর্জনের এই সুযোগকে হেলায় হারাই, চাহলে আমাদের মঢো নির্বোধ আর কাকে বলা যাবে?

এটা আসলেই সোনালী সময়। হাদীস পেকে এই সময়ের পুরক্কার্রে কथা জেনে সাহাবা ও সালফ্ সালেইীনরাও সেসময়ে উপস্ছিত থাকার আকাক্শা পোষণ করতেন। সাহাবায়ে কিয়ামগণ এই সময়ের সఆয়াবের্র বর্ণনা তনে আকাংধা প্রকাশ করতেন যে আহ! আমরা यদি ঐ সময়ে বেঁচে থাকতাম!
 ওয্যা সাল্মাম ‘আল-হিন্দ জয়ের প্রত্রিতি দিয়েছেন। आমি यमি সেই সময় পেতাম, আমার জাन ও মাन উеসর্গ করতাম। শহীদ হলে শ্রেষ্ঠ শহীদদের



আমরা হতভাগারা এই সোনাनী সুবর্ণ সময়ে বসবাস করা সত্త্বেও নীরব দর্শকের্রূ ভূমিকায় অভিনয় করহি। এজন্য শায়খ আদ্দুল্লাহ আযयাম রহ. বলতেন, জিহাদ একটি মার্কেটের মতো। এটা যধন খোলা হয়, তখনই কেনা-বেচা করে ব্যবসা করে নিতে হয়। মার্কেট যখন বক্ধ হয়ে যায়, ত্ধন
 তোমরা পেছেে পড়ে থাকো, ইত্তত: করো, অনাখ্র প্রকাশ করো, ঢাহলে তোমরা এমন একটি সুবর্ণ সুবোগ হারাবে, যা তোমাদের জীবনে जার ফিরে নাও আসতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে এটা বেহেছু জিহাদের সোনালী সময়, সেহেছু এর সওয়াবও পরিশ্রম ও ज্যাগ-তিত্কিক্গ ছাড়া এমনিচেই পাওয়া यাবে না।. কারণ একাজের বিনিময় যেমন সবচেয়ে বড়, তেমনি একাজ यে তাগ দাবী করে সে ত্যাগও নিষয়ই সবচেয়ে বড় হবে। একারcে যেন তেন লোকেরা এই ত্যাগ স্টীকারও করতে পারবে नা এবং এই বিনিময়ও অর্জন করতে পারবে না। উত্তম ঈমানদারদের মধ্যে যারা সর্ব্বোত্মম, আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা যাদেরকে পছদ্দ করবেন তারাই কেবল এই ঢ্যাগ স্থীকার করততে পারবে এবং তারাই কেবল এই মর্यাদা অর্জন করতে পারবে।

## ফিৎনার ভয়াবহতা উপলক্ধি করা

## ब্রশম ইশ্তিত:

আল মালহামতে রোমানদের তথা পচ্চিমা শক্তির সাথে যুক্ধে অংশ্প্রহণের জন্য যারা আসবে তাদের ব্যাপারে রাসৃল সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়া সাল্মাম বলেছেন যে তাদের এক তৃতীয়াংশ যুদ্ধ থেকে পলায়ন ও পণাতপসরণ করবে। কি ভয়াবহ অবস্থা হবে চিন্তা করুন!
কারণ এরাই হলো এই উম্মাহর সর্বোত্তম লোক। কারণ কেবল ঈমানদাররাই এই যুদ্ধে অংশগ্গহণের জন্য বের হতে পার্রে। অথচ তাদেরই এক তৃতীয়াংশ আবার কিনা পপচাদপসরণ করবে!
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এরা তো সেই ঈমানদার যারা আল্মাহর পথে যুদ্ধ করতে বের হয়েছে, এরাই তো সেই মুজাহিদ যারা এই যুদ্ধকে এতো দূর নিয়ে এসেছে। কিন্ঠু একটা পর্যায়ে এসে যেহেতু তারা পচাদপসরণ করেছে সেহেতু আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এমনই ভয়াবহ रবে সে ফিৎনা।

এই ভয়াবহ ফিৎনার সময়ে অনেক মজবুত ও শক্তিশালী ঈমান ছাড়া আল্লাহর দীনের উপর টিকে থাকা মোটেই সस্টব নয়। এটা যেন বিশাল মরুভূমি পাড়ি দেয়ার মত়ো, এখানে গাড়িতে কতোটুকু ফুয়েল আছে, পরিপূর্ণ ভরা আছে, না অর্ধেক আছে, না চারভাগের এক ভাগ আছে এটা কোনো বিষয় নয়। যেভাবেই হোক মরুভূমি সম্পূর্ণ পাড়ি দিতে হবে। শেষ সীমানায় পৌছার আগে যদি গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় তাহলেই মৃত্যু অনিবার্य। এখানে আশি ভাগ রাস্তা পার হওয়া আর ত্রিশ ভাগ পার হওয়া একই কথা। শেষ সীমানায় না পৌছা মানেই নির্ঘাত মৃত্যু।
 বর্ণনায় 'আাল ফিতান ও য়া আশরাতু সা-আাহ অধ্যায়ে কসতুনতুনিয়া বিজয়, দাষ্জালের आবির্ভাব ও ঈসা আ. এর অবতরণ পর্রিচ্ছদে সংকলন করেছেন, ইমাম আওনাকীর্র বক্ৰব্য এ সহীহ হাদীসের ঘ্ৰারা সর্মর্থিত।

আল্gাহ আমাদদর বিজয্রের জন্য প্রহ্টত কর্木ছেন ৫৪
শেষ যামানায় এই ঈমানদার্রদের ব্যাপারও একই র্রকম। এখানে সফनতার জন্য পরিপূর্ণ ঈমান थাকতে হবে। এখানে আধা ঈমান বাস্ত্বে ঈমান না থাকারই শামিন। এটা বিশেষ সময় এবং বিশেষ মর্যাদা। এই বিশেষ মর্যাদা, এই বিশেষ সম্মানना ঢো কেবল তাদেরই প্রাপ্য, যারা ঈমানের মজবুত ও শজ্টিশাनী স্তরে নিজ্জেরেরকে উন্নীত করতে পেরেছেন। আমরা আল্মাহ সুবহানাহ ওয়া তাজালার কাছ্ছ দোয়া করি, যেনো তিনি আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

## বিতীয় ইহिত:

জামরা बে লেই লেষ সময়ের কাছে চলে এলেছি তার অার একটি ইতিত




















## আল্লাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রন্ৰুত করহেন ৫৫

মারাত্দক একটা অপরাধের কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভুত হবে। আমরা দেখতে পাই নির্লজ্জভাবে গোটা ইউরোপ এহেন জঘণ্যতম অপরাধের হোতা ডেনমার্কের পক্ষ অবলম্বন করলো। গোটা ইউরোপ যে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং এক্ষেত্রে তারা কোনো ভদ্রতা, সভ্যতা ও যুক্জি-বুদ্ধির ধার ধারে না, তা আর একবার প্রমাণ হয়ে গেলো। পশ্চিমা দেশঙুলি রাষ্ট্রীয়ডাবে এই অপকর্মকে সমর্থন দিয়েছে এবং পচ্চিমা জনগণও একে সমর্থন দিয়েছে। এটা কোনো গোপন বিষয় নয় বরং প্রকাশ্যেই তারা একাজ কর্রেছে। যার কারণে আমরা দেখতে পাই যে, আল্মাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কার্টুন প্রকাশকারী সেই ওয়েব সাইটটি বন্ধ করে দেয়ার ‘অপরাধে’ সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্জীকে তার মক্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। জনগণের প্রবল চাপে এবং সরকারী সিদ্ধান্তে তাকে পদত্যাগ কর্নতে হয়েছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপার যখন আসে তখনই পশ্চিমারা মারাত্যক ধর্মভীরু বরং চরমপন্ছী মৌলবাদীদের মতো আচরণ করে। মুসলমানদের প্রসञ आসলেই তারা যেন হঠাৎ মারাত্দক ধর্মীভীরু হয়ে যায়। অথচ বাস্তবে তারা তো ধর্মের বারান্দা দিয়েও হাটে না। এমনকি তাদের বর্তমান (বিকৃত) বাইবেলের শিক্কাও গ্রহণ করে না।

## তৃতীয় ইগ্তিত:

আপনি দেখতে পাবেন ইদানিং পচ্চিমা ধর্মপ্রচারকরা ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আক্রমণাত্রক মন্তব্য করছে। যেমন আমেরিকাতে বিল গ্রাহাম এর পুত্র ফ্রাক্কলিন গ্রাহাম বলেছে যে ইসলাম হলো শয়তানের ধর্ম নাউযুবিল্লাহ। প্যাট রবার্টসন দাবী করে বসলো যে মুসলমানরা হলো ইয়াজুজ মা’জুজ।

এই ধরণের মন্তব্য দিন দিন বেড়েই চলছে, কমছে না। এটা প্রমাণ করে যে আমরা আল মালহামার নিকটবর্তী হয়ে যাচ্ছি। কারণ এসব মন্তব্যের মাধ্যমে একটা মানসিক যুদ্ধ আরম হয়ে গেছে। যে কোনো যুদ্ধ অস্ত্রের ময়দানের আগে মনস্তাতিক অঙ্গনেই আরম্ভ হয়। যুদ্ধের আগে জনগণের

মনোবল চাহ্গা করার দরকার হয়। আর পচ্চিমারা এসব মষ্তব্যের মাধ্যমে তাদের জনগণকে একই সাথে মুসলমানদের বিকুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে অবং মনের দিক থেকে যুদ্ধের জন্য প্রম্ভুত করে তুলছে।

## চতুর্ধ ইত্তিত:

আল্লাহ্ ঢা‘আলা মুসনিম উম্মাহকে থিলাফাহ দান করার পূর্বে তাদেরকে অবশ্যই অনেকখুনো ট্টেশন অত্ক্রম করিয়ে নিবেন। একটি ট্রেন যেমন তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছানোর আগো আরো অনেকখুো স্টেশন অতিক্রম করে। ১ম ট্টেশন, ২য় ট্টেশন, ৩য় ট্টেশন। এমন যেসব ট্টেশন অতিক্রম করে উম্মাহকে বিজয়ের পানে এগিয়ে যেতে হবে তার মধ্যে একটি হলো পরীক্ষার ষ্টেশন। আল্নাহ সুবহানাহ্ছ ওয়া তা‘আলা বলেন,

 অর্থ: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের এমননিতেই ছেড়ে দেয়া হবে! অথচ আল্মাহ্ জেনে নিবেন না যে তোমাদের মাঝে কে (আল্মাহ্র পথে) যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্মাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমমনদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরন বষ্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর নিষয়ই মহান আল্মাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত ১৬)

সুতরাং জান্নাতে যাওয়ার এবং দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে যে দু’টি স্টেশন বা ঘাঁটি অতিক্রম করতে হবে তা হলঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্মাহ্ এবং আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাআহ। উম্মতের মধ্যে এই দু’টি আমল কোন শ্রেণী নিষ্ঠার সাথে পালন করছে তা না দেখে আল্লাহ তা'আলা কিছूতেই দুনিয়াতে তাদেরকে বিজয় দান করবেন না। উম্মাহকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে তারা জান মাল দিंফ়ে আল্লাহর পথে জিহাদ ক্রছে এবং বাস্তব কর্মকাড্ডেরর মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে তাদের বন্ধুত্ণ ও মিত্রতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারদের সাথে। একই সাথে এটাও প্রমাণ করতে হবে যে, কাফিরদের সাথে তাদের

কোনো প্রকারের মিত্রতা ও বধ্ধুত্ব নেই। তাদের প্রতি কোনো আনুগত্য নেই । বরং তাদের প্রতি রয়েছে ঘৃণা ও শক্রুতা।
অনেক আলেম উমামা, ইসলামী আক্দোলন ও মুসলিম জনসাধারণকে দেখা যায় যে চারা বিভিন্ন অজুহাত্ এই দু’টি ষ্টেশনকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চান। তারা এই ষ্টেশনে আসতেই চান না। অথচ বিজয়ের দিবা স্বপ্নে তারা বিভোর। তারা বুঝতে চান না যে বিজয় অর্জम করতে হলে এই চ্টেশন অতিক্রম করা ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই উম্মাহকে এখন এই পর্রীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন যে, আমরা প্রত্যেকে এখন এই পরীকার মধ্য দিয়ে অত্ক্রেম করছি এবং আমাদের প্রত্যেককে এখন ঈমান অথবা কুফর দু’টির যে কোনো একট্টিকে বেছে নিতে হবে। আমদেরকে সুস্প্টভাবে বলতে হবে আমরা ঈমানদারদের পক্ষে না কাষিরদের পক্ষে। এটা এখন পরীক্ষার একটি গুরুত্ণপূর্ণ অংশ। এই পরীক্ষার একটি প্রকৃতি হলো এটা সমাজের শাসক ও নেতৃস্থানীয় উঁদু শ্রেণী থেকে আরমম্ট হয় এবং একেবারে নীছু শ্রেণী পর্যন্ত সবাইকে এই পরীম্মায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

শাসক শ্রেণীতে যারা রয়েছেন তদদের পরীক্ষা ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এবং তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। তাদের পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হয়ে গেছে। এর্রপর আরম্ভ হয়েছে আनেম-উলামাদের পরীী্ষা। এখন তাদের পরীক্ষা চলছে। বিশ্ব তাখুত ও সকল তাখুতদের মুখপাত্র বুশ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে "হয় আমাদের পক্ষে অথবা আমাদের বিপক্ষে।"
বুশ সারা পৃথিবীর শাসকদেরকে পরীক্ষা করে নিছে এবং বলতে গেলে তারাই এখন গোটা দুনিয়াতে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমষ্ত্রী নিয়োগ করছে। আর এরা বিশ্ব তাশুতদের একান্ত বাধ্যগত ও অনুগত গভর্ণর, পররাষ্ট্রমষ্রী কিংবা পুলিশ অফ্সিসার হিসেবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কাগজপত্রে यদিও তারা স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ কিন্তু বাস্তবে সকলেই বিশ্ব তাখ্ততেের নিয়োগপ্রাল্ গোলাম বৈ কিছুই নয়।

## আল্মাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রঙ্ধুত ক করছেন ৫৮

এখন আর্ন মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই। দুই নৌকায় পারা দেয়ার কোনো সুযোগও নেই। হয় আমাদের পক্ষে না হয় আমাদের বিরুদ্ধে। দশ বছর আগেও হয়তো আপনি জুমআর খুত্তায় জিহাদের প্রতি জনগণকে উছুদ্ধ করে জ্বালাময়ী বক্তব্য দেয়ার পরও রাতে প্রেসিডেন্টের সাথে ডিনারে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। কিম্ভু এখন আর তা মোটেও সম্টব নয়। উভয় পক্ষের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলার্র দিন শেষ। এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কোনে পক্ষে? এখন আর কেনো সাধা-কালোর মাねখানে গ্গে-এরিয়া বলতে কিছু নেই। এখন হয় সাদা, নয় কালো। একারণেই পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে এভাবে তুলে ধরা रয়েছে,


 অর্থ: "মহান আল্লাহ কিছুতেই ঈমানদারদেরকে তারা যে অবস্থায় জাছে সে অবস্থার উপর ছেড়ে দিবেন না। যতক্ষণ না পবিত্র (ঈমানদারদের) থেকে অপবিত্র (মুনাফ্কিদেরকে) আলাদা করে ফেলেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯)

একদল নিফাকমুক্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার এবং অন্যদল ঈমানহীন নির্ভেজার মুনাফিক-কাফিরের দন। এখন তো মুনাফিক আর ঈমানদার সব একত্রে মিলে-মিশে আছে। আর এ অবস্থায় বিজয় আসে না। বद্গং বিজয়ের জন্য উভয় দল আলাদা হয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ফায়সালা করেছেন যে, বুশ এই পরীক্ষার একটি পক্ষ হবে। আর তাই সে গোটা উম্মাহকে এই পরীক্ষায় ফেলেছে যে, 'তোমরা আমাদের পক্ষে, না মুজাহিদদের পক্ষে। অন্যদিকে মুজাহিদরা উম্মাহকে পরীক্ষায় ফেলেছে যে, তোমরা কি মুজাহিদদের পক্ষ না কাফিস্রদের পক্ষে। এখন আপনাদের সামনে খধ্ধু দু’টটা রাস্তা খোলা। হয় মুজাহিদদের পক্ষে যেতে হবে, অথবা কাফিরদের পক্ষে যেতে হবে। মাঝামাঝি কোনো

রাস্তা নেই। এটাকেই আমেরিকানরা বলে থাকে ‘ব্যাটল অব দ্য হার্টস এন্ড মাইন্ড’ (মনস্তাত্বিক যুদ্ধ)। এই লড়াই হক এবং বাতিলের লড়াই। এখানে ইতস্তত: করার কিছু নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

অর্থ: "আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু"মিনদের বষ্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্র দল এবং তারাই বিজয়ী।" (সূরা মায়িদাহ্; ৫৬)

অতএব এই উম্মাহ বিজয়ী হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ঠ তাঁরা আল্মাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা এবং ঈমানদারদের প্রতি প্রকাশ্যে ও মনেপ্রাণে আপ্রাণভাবে মিত্রতা পোষণ না করবে।

পাঠকদের শ্גরণণের জন্য মনে করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা যদি উম্মাহর খারাপ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান তাহলে তিনি এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করে দিবেন। এ মৃলনীতির প্রমাণে আমরা তিনটি বাস্তব ভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করেছি। মদীনার জাওস ও খাযরাজ্েের বুয়াস যুদ্ধ। পারস্য স্রাজ্যের সাথে যুক্ধের সময় সংখট্তি ঘটনা এবং সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. এর সময়ের ঘটনা। আমরা আরো বর্লেছি যে,
১. ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।
২. জাল্লাহ কিছু বিশেষ অঞ্চলকে প্রস্টুত করছেন।

ง. পচিমা ক্ষিশ্রে মৌলবাদী চরমপন্থা বাড়ছে।
8. উম্মাহকে বিজয় অর্জন করতে হলে অবশ্যই এমন কয়েকটি ষ্টেশন অতিক্রুম করতে হবে যেখুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।.

## উম্মাহর বর্তমান দূরাবস্থা থেকে উজ্তরেের উপায়

আমরা সকনেই একথ্থা একবাক্যে স্বীকার করি ভে, আমরা অনেক সমস্যায় আছি। জমরা গোটা যুসলিম উম্মাহ ভয়াবर সমস্যা ও মারাত্রক খারাপ অবश্গার মধ্য দি<্যে সময় পার় করহে। কিন্ট যখনই আমরা এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ সস্পর্কে আলোচনন করতে বসি, তখনই আমরা একেকজন একেক ধর্রণের বক্তব্য উপস্ছাপন করতে থাকি। একেকজন একেক মত পেশ করতত थাকি। কিন্ভ আমর্যা সকলে यদি কুরান ও সুন্নাহকে মেনে নিতে সম্মত ইই, তাহলে জামাদের এই মতের ও পথের কোনো পার্থক্য থাকার কथা নয়। আমরা সকলে আমাদের প্রশ্নের জবাব यদি কুর্রজান ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ কন্নতে সম্চত হই, ঢাহলে আর মতপার্থক্কের কোনো সুযোগ থাকে না। তাহলে আসুন आমরা জেনে নিই আমাদের এই দূরাবস্शা থেকে উত্তরণের জন্য র্যাসূলুল্লাহ সাল্লাজ্মাহ আলাইহি ওয়া সাল্পাম কি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।
আমাদের এই দূরাবহ্হায় পতিত হওয়ার কারণ এবং তা পেকে উত্তরণের
 আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
إذا تبايعتم بالعينة وأحذت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتر كتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يزرعه حقى ترجعوا إلى دينكم. অর্থ: "यখन তোমরা কেবল ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যযু হয়ে পড়বে, গরুর লেজের (দুনিয়ার) পেছন ছুট্রেে, ক্ষেত-খামারী কৃষি কাজ নিয়ে ব্যু্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আাল্মাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দিবেন। আর ততক্ষণ তিনি এই লাঞ্ন্না তুল্েে নিবেন না, যতক্ষণ পর্যভ্ত না তোমরা তোমাদের আসল দীনের (জিशাদের) প্রতি ফিরে আসরে।"’

[^2]
# আল্মাহর র্রাসূন সাল্ধাল্মাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীসট্তিতে 

 আমাদেরকে সমস্যা, সমস্যায় পতিত হওয়ার কারণণ ও তা থেকে উত্তণেের উপায় সুস্পষ্টভাবে বাত্েে দিত্যেছেন। আজকাল আমাদ্দের এই সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করতে বসলে একেকজন একেক বিষয়কে সমস্যা হিসেবে তুলে ধর্রেন এবং নিজের মনগড়া সমাধান দিতে আরম্ট করেন। কিষ্ভ याँরা আাল্gাহর রাসৃন সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়া সাল্gাম এর্র কাছ থেকে এই দূরাবস্থার কারণ ও তার সমাধান জননতে আপ্রীী তাদের জন্য এই একটি হাদীসই যথ্থে।আল্লাহর নবী সাল্ধাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্gাম দ্যর্থহীন ভাযায় বলেছেন, আমরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, গরু-বাছুর তথা দুনিয়া কামাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বো এবং আল্মাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিবো, তখন আমাদের কপালে অপমান, অপদস্ত, লাঞ্ষনা, গঅ্রনা ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই জুট্বে না।
আজকাল তথাকথিত মুসলমানদের অনেককে বলতে শোনা যায় যে, মুসলমানদের এই দূরাবস্থার কারণ হলো যুসলমানরা আধূনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, তথ্যপ্রयूক্তি, জ্ঞান-গবেষণা, উৎপাদন ও শিজ্প কল কারখানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া। মুসলমানরা যদি অन্যান্য জাতির মতো এসব ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি সাধন করততে পারতো, তাহলে মুসলযানরা অনেক উন্নত জাতিতে পরিণত হতো।

অनেককে ইনিয়ে বিनिढ্যে বলতে শোনা যায় মুসলমানরা যদি (কাফির্রদের ভাষায়) সক্রাসবাদ/জশ্রিবাদ (ইসলাহ্মের ভাষায় জিহাদ) থেকে নিজ্জেদেরকেক দূরে র্রাখতো এবং নিজেদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য 3 বিষ্ঞান প্রयুক্তির উন্নয়ন্ন নিয্যোজিত করতো তাহলে তারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে প্রতিব্যোগিতায় হারিয়ে দিতে পারতো। অথচ ষ্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লা|্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য মতে এটি সম্পুর্ণ একটি ভুল, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য। ৫ধ্রু তাই নয় বরং আমরা यদি এমনটি করি তাহলে আল্লাহ ত'আলা আমাদেরকে লাগ্ছিত্ত করে ছাড়বেন। তিনি উল্লেথিত হাদীসে সমাধান বলেছেন আসন দীনের ফिরে যাওয়া। হাদীস বিশারদগণ এ হাদীসের ব্যখ্যায় বলেছেন এখানে আসল দীনে ফেরেৎ আসার অর্থ হলো জিহাদের

পথে ফিরে আসা । জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দেয়ার নাম হলো আল্লাহর দীনকে পরিত্যাগ করা। জিহাদ মানে দীন আর দীন মানেই জিহাদ। অতএব আমাদের এই অবস্থার একমাত্র সমাধান হলো জিহাদের পথে ফিরে আসা।
ইবনে রজব আল হাম্বলী রহ. বর্ণনা করেন যে সালাফদের কোনো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়োছিলো আপনি তো নিজ পরিবারের জন্য একটি খামার বানাতে পারেন, কিন্টু বানাচ্ছেন না কেন?
তিনি বললেন, দেখ আল্মাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাকে খামার বানাতে পাঠান নি। বরং খামারীদেরকে হত্যা করে খামার ছিনিয়ে নিতে পাঠিত্যেছেন!

একারণেই হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন প্তনলেন যে জর্দানের উর্বর ভূমি বিজয়ের পর সাহাবায়ে কিরামগণের কেউ কেউ জিহাদ ছেড়ে দিত়ে জমি চাষাবাদে লেগে গেছু তথন তিনি মারাত্দকভাবে রেগে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন ফসল পাকে। তারপর যথন সে জমির एসল পেকে আসলো তখন তিনি তা আঞুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন।

সাহাবায়ে কিরামদের কেউ কেউ যখন তার্র কাছে অভিযোগের সূরে কথা বলছিলো তখন তিনি বললেন, দেখো জমি চাষাবাদ করা ইহুদী নাসারাদের কাজ। তোমাদের কাজ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর দীনকে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা। তোমরা এই চাষাবাদের দায়িত্দ ইহুদী নাসরাদের উপর ছেড়ে দাও, তোমরা আল্লাহর দীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে বেড়িয়ে পরো। তারাই চাষাবাদ করে তোমাদেরকে খাওয়াবে। তারা জিযিয়া দিবে। তারা খেরাজ দিবে। সেগুলো তোমরা খাবে। তোমরা কি দেখো না যে তোমাদের নবী সাল্লাল্লালু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وجعل رزقى تحت ظل رحعى. وجعل الصغار والذلة على من خالف أمر.
অর্থ: "আমার রিযক আমার তলোয়ারের ছায়াতলে। আর যারা আমার বিরোধিতা করবে, তাদের ভাগ্যে অপমান ও লাঞ্থনা অবধারিত।""

[^3]অতএব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিযক যদি গনীমতের মাধ্যম্ আসে তাহহেন নিষয়ই গনীমাতের মাষ্যম্ আসা রিযক সর্ব্বোত্র রিয়। অবশ্যাই ঢা ব্যবসা বাণিজ্য, ঢাষাবাদ, গবাদি প* পালন ইত্যাদির দ্রারা উপার্জিত র্রিষকের চেয়ে অনেক উত্তম।
কিতুদিন আণে ইরাাকে যুদ্ধরত একজন মহান মুজাহিদের একটি ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছিলো। ডাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে আপনাদের অর্থনৈতিক উৎস कि?
তিনি বলেছিনেন, আমাদের অর্থনৈতিক উৎস হলো গণীমাত। তবে মুসলমানরা यদি আমাদেরকে কোনো সহবোগিতা করে তাহলে আমরা তা সাদরে গহণ করে থাকি। ঢারা মানুষ্বে কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে না। তার্গ গণীমাত দিয়ে তাদের জিহাদ্রর অর্থ্রের প্রয়োজন পৃরণ করবে।

অতএব সবশেষে আমরা নিচ্চিত্ভাবে বলতে পারি যে উম্মতের যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো জিহাদ ফি সাবীলিল্ধाহ। উম্মাহ যখন এই একটি আমলের উপর উঠ্ঠে आসবে, এই ইবাদতটি যখন সঠিকভাবে आর্যষ্ট করবে, যখন এই পথে উম্মাহ অট্ অবিচন দাঁড়িয়ে যাবে ঢখন তাদের সকল সমস্যার সমাধান হরে়ে যাবে। লোকেরা জিহাদকে ভয় পায়, কারণ তারা মনে করে জিহাদ করতেে গেলে জান-মান গোয়াত্ত হয়। কি্̈ অভিজ্ঞোর আলোকে বাচ্তবতা হলো, উম্মাহ যথন আল্লাহর পথ্রে জিহাদরত থাকে ঢখন উম্মাহ সম্পদশানী হয় এবং তারা সবচেয়ে কম সংখ্যক নিহত হয়।
আমরা यদি উম্মাহর মৃত্যুর আনুপাতিক হার দেথি তাহলে আমরা দেখতে পাবো বে উম্মাহ যथন আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তখন তাদের নিহতের আনুপাতিক হার ছিলো খুবই কম। অথচ তারা মখন জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে তখন উম্মতের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ কুফ্যারদের হাতে নিহ্ত হয়েছে। यদি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জরিপ চালাই তাহলে দেখটি পাই বে, উম্মাহ যখন আল্লাহর পণে জিशাদ করেঢে তখন উম্মাহ সব চেয়ে সম্পদশানী হয়েছে। আর যখন উম্মাহ আল্লাহর পাথে জিহাদ করা ছেড়ে দিত্যেছে, তথন তারা সবচেয়ে দরিদ্রি জাতিতে পরিণত হয়েছে।
ইসলামিক রাষ্ট্রের মতো এমন জনকল্যাণমূনক রাষ্ট্র ইতিহাসে দ্বিতীয়টি কোথাও খুঁজে পাওয়া यাবে না। ইসলামী রাষ্ট্র কখনো जার মুসলিম

জনগণের উপর কোন্েে ট্যাক্স আরোপ করে নি। কিভাবে তারা কোনো ররকম ট্যাক্স ছাঢ়া রাষ্ট্র পরিচালনা করে? কারণ যাকাত ছাড়াও এই রাষ্ট্রের রাজস্বের প্রধানতম উৎস ছিলো জিযিয়া, খেরাজ, গনীমাত এবং ফাঈ। আর এই সকল উপার্জনের মূল উৎস হলো জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ। আর বর্তমান মুসলিম উম্মাহ জিহাদ ফি সাবীলিল্ধাহ ছছড়ে দিয়েছে এবং এর পরিণামে তারা তাদের জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েছে। অথচ ইসলামী শরীয়াতে 'সকল প্রকার ট্যাষ্স হারাম এবং ট্যাক্স সংশ্লিষ্ট কোনো কাজে যার্木া নিয়োজিত থাকে তারা প্রত্যেকে অভিশণ্ত।
(ইসলামের দৃষ্টিতে ট্যাক্সের মাধ্যমে জনগণের সম্পদ লুষ্ঠন এতই জঘन্যত্ম নিকৃষ্ট কাজ যে রাসূলুল্ধাহ সাল্পাল্মাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য আখ্যা দিয়েছেন। রাসূনুল্মাহ সাল্মাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্মাম এর জীবদ্দশায় এক মহিলা ব্যভিচার করার্র পর এতই অনুতе্ঠ হন যে তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে जার ও্সাহের কথা ग্বীকার করেন যাতে তার উপর আল্লাহর বিধান (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) কায়েম করা হয় এবং আল্লাহ তা‘আলা আখিরাতে তাকে মাফ করে দেন। এই মহিলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ‘সে এমন তাওবা করেছে যে, অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায়কারীরাও যদি এভাবে তওবা করতো, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকেও মাফ করেে দিতেন।’ (মুসলিম, হাদীস নং ৩২০৮)
সহীহ মুসলিম্মে প্রখ্যাত ব্যখ্যাকার ইমাম নববী রহ. এই হাদীসের ব্যখ্যায় বলেন, "আল্লাহর রাসূলের এ বক্তব্য সन্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ট্যাক্স (আরোপ ও আদায়) এমন একটি জঘन্যতম কবীরা ऊुনাহ, या মানুষকে অবধারিতভাবে জাহান্নামী করে দেয়।)

এটাই হল্েো মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। আমাদের খধু উপরোক্ত হাদীসটির মর্ম ভালোভাবে উপলক্ধি করা উচিত এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আল্মাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত।

जাধ্ধাহ আমাদের্প সবাইকে কবুন কর্নন। আমীন।
 খান প্রকাশনীর বই কিনুন, পডুন অপরকে হাদিয়া দিন


উশর





হলिया তইश्रिবা



Foo =fiet घx


[^0]:    ² आাল বিদায়া ওয়ান निহায়া, সষ্ম অধাযায, কাদ্দিয়া যুদ ।

[^1]:    মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৯৪২, ২২৩৮৮। আবূ দাউদ।

[^2]:    १ সুनান আবু দা'উদ, অধ্যায়- ২৩, হাদীস নং ৩৪৫৫; সহীহ আল-জামী", হাদীস নং৬৮৮; আহমদ, হাদীস নং 8৮২৫ এবং আবু উমাইয়া আত-তারম্নসী হতে মুসনাদ ইবঢন উমার, হাদীস নং- ২২।

[^3]:    ${ }^{\star}$ มুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৫১১৪।

