## ইসলাম ও নারী

## কক্কর সিংহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

जनूख्রী মুখোপাধ্যায়
নन्দিত সিমলাই
পম্পা চৌেরী
अপ্পিতা যোষ
टৈশালী ঘোষ
বিদিশা রায়চ্টেধুরী
পন্নবী দত্ত ঢেধেণীী

তোদর একসৃজ্র গোথ দিলাম।
-বড়মামা

দুনিয়ার পাঠক এক হ৫! ~ www.amarboi.com ~

## এই লেখকের অনান্য গ্রন্থ

ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত-
সাম্প্রদায়িকতা এবং সং্্যালঘू সংকট (১৯৯৭, ২০০৭)
রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংঅ্যালঘু সম্প্রদায় (১৯৯৯) নির্বাচন, সাম্প্রদায়িকতত এবং সংখ্যালঘू প্রতিনিধিত্ব (১৯৯৯) বঙ্গভঙ, রবীম্দ্রনাথ বাংলাদেশ (২০০১)

কলকাতা থেকে প্রকাশিত-
आমি শূদ্র, আমি মম্ত্রহীন (২০০২, ২০১০)
মনুসংহিতা এবং শূর্র (২০০২, ২০০৬)
মনুসংহিতা এবং নারী (২০০৫, ২০১০)
বাংলার রেনেসাঁস : অস্তাজ আর শূদ্র (২০০৫)
ইসলাম ও পরধর্ম (২০০৫)
ইসলাম ও কোরান (২০০৮, ২০১০)
ধর্ম ও নারী : প্রাচীন ভারত (২০০৯)
অনুবাদ :
বার্ট্রাত রাসেল : কেন আমি ধর্মাবিরোধী (২০০৯)
বার্ট্রাঙ রাসেল : সুখের সন্ধানে (২০১০)
সিমোন দ্য ব্যভোয়ার : দ্বিতীয় লিঙ্গ (২০১০)

প্রাককথন

নারী : অর্দ্ধেক মানবী ১১
কোরান ও নারী ১৩
কোরান : ইসলাম ও বিবাহ ১৮
ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগi : নারী ও অবরোধ ২৮
সর্বশক্তিমান আল্নাহ : পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ৩২
মানুষের সৃষ্টিরহস্য ৩৪
আল্নাহর রসুল ও নারী ৩৭
রসুলের উত্তরাধিকার 8৯
কোরান ও জান্নাত ৫২
হাদীস ও নারী ৬০
কোরান-হাদীস : নারীর বিচার ৬৭
ইসলাম : নারী ও পুরুষত্ত্ত ৬৯

## প্রাককথন

 ধর্মনুসরণকারী না হয্যেও ইসলাম－কে নিয়ে কিছू লেযা পছন্দ করেন না ইসনাম ধর্মনুগত মুসলমানরা। আমার অধিকারের সীমা जতে নজ্ছিত হর্যেছে বলে আমি মনে করিনি। তারপরও কে小ান পড়़ছি আমি，পড়েছি হাদীস। আমি অনুপ্রািত হনাম কোরান－ছাদীসকে ভিত্তি করেই
 লেখা আমার প্রথম বই＜্যের সাזথ এই বইয়ের কেনও মিল নেই। আবার অমিলও নেই। দূটো বইয়ের বিষয় আলাদ হলেও মৃল তথ্য একই গ্র্ম থেকে আহরিত। লেটা পাঠকরা বুমতে পারবেন।
 হয়ה্তে টানা যায়，কিস্তু মানুষের মননের স্বধীীতার কেনও সীমােরা নির্দিষ্ট কারে লেওয়া যায় না। কোনও ধর্মগগ্থ তা পারেনি। যতই সেই গ্রश्থ ঔণীবাণীর সংপ্লন হোক না কেন্ন।

आপ্वाइর প্রতক্ষ বাণীীর সংক্লন बোরান এক জয়গায় নিশল হয়ে থাকবে কিন্না তা নিয়ে যুগে যুগে বিতর্ক হয়েছে，কোরানকে অবিচল রেেেই উপস্থপন করা হয়েছে তার নতুন নতুন বাযাখ্যা ও বিশ্লেষণ। সবার সব ব্যাখ্যা যে গ্রহণবোগ্ হয়েছে ত নয়। সেই ব্যাখাও যুগে যুগে পান্টে গেছছ। এক যুরেে বায্যা অনা যুগে বাতিল করে লেওয়া হয়েছে। পরিবর্ত্ত করে নেওয়া হয়েছে বাযাযার প্রকৃতি ও ধরণ। যখন সাধারণভাবে কে小ারের অনেক आয়াতকে বাযাথ্যা করা যায়নি，তখন তাকে বলা হয়েছে রুপক। কিদ্ট এমন অনেক সাধারণ आয়াত রয়েছে বেঙলিকে র্রপক বলে ব্যাখ্যা করাটই ডুল，সহজ কথা সেথানে সহজভাবেই বলা হয়েছে। আমি বর্তমান গ্রূ্থে কোরান্রে ৯ে সব আয়াত ঢুলে ধরেছি তার মধ্যে রুপকের অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে হয়নি। আমি এই বাপারে বিশেষख্ভ নই। কয্যেকট্ট আয়াত ভুনভাবে চয়ন হতেও পার। বোনও সহৃদ্য পাঠক যদি সেই ভুলটা ধরিফ়্ে দেন তাঁর ঋণ স্বীকার করে নেব আমি।

হাদীস নিয়ে বিতর্ক ইসলামের ইতিহাসে অনেক বেশী！হাদীস রসুলের মুত্যর দুইশত বছর পরে সংকলিত হওয়ার কারণে এর প্রামান্যতা নিয়ে অনেকে হাদীসের প্রতি শ্রদ্লাবান নন। এখানেই কোরান থেকে হাদীস আলাদা। কেন্ হাদীস প্রামালিক অর্থাং সহিহ হাদীস আর কেন্ হদীস নয় সেই বিত্ক মুসলিম বিশ্বে সংক্রলনের প্রথম দিন থেকে অব্যাহত। বোখারী শরীফ হাদীস

 প্রামান্য হাদীস সংক্লরেই পাওয়া যায়। তাই এইসব হাদীস নিয়ে 小োনও প্রশ্ন উঠলে আমার কিদ্দু করার থাক্বে না। কেরান যেমন মুলে পড়তে পারিনি তেমনি হাদীসও পারিনি। সৌা

 চির্ুন ও সজীব，তার কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয় বনে দাবি করেন ইসনামের মোল


 पूক্টে ঢাই ন।
 ইসলামের সব আইন-বিধি-বিধান, তার সাত্থ যুক্ত করা হয়েছে হাদীসের বাযাখ্য। কোরান-
 কোরান-হাদীস বরে বারে উঠে এসেছে, কিন্ট শরীয়া তেমন ভারে আসেনি। কারণ এই গৃছের आলোচনায় আম্মি প্রাধান্য দিয়েছি কোরানকে। কোরান সব কিছুর উৎস।

এবটট ধারণা ইসলামের ই তিহাসে ছুকন্যে হয়েছে যে আরবে ইসলাম-পৃর্ব রূপ ছিল অক্ধকার যুগ। তাদের ভাষায় আইয়াম্ম জাহেনিয়া। লেই যুগে আারব নারীদের অধিকার বনতে নাকি কিছুই ছিন না। আরব পুরুষরা ব্যাপকভাবে ব্ন্যাশিশুকে হত্যা করুত। এই গ্ৰৃ্থ তা নিয়ে আলোচনা আছে। বিচ্ছিন্ম কিছू ঘটনা নিয়ে সমম্গ জারব সমাজকে বিচার করা হয়েছছ, সেটা সম্শূর্ণ সত্য হলে ইত্হিস অনা কथা বলত। এটা ইসলামের ইতিহাসের অপপ্রচার। প্রাক ইসলামের যুগ যদি তমসাচ্ছম হত তাহলে বিবি খাদ্জিজর মত নারীকে দেখা যেত না। তিনি কী করে এত সম্পদ্রর অধিকারী হলেন, এত বড় বণিক-ই বা হলেে কী করে, ইসলামের ইতিহাসে তার কোনও বিল্লেষণ নেই। খাদ্জি পালে না থাকলেে মোহম্মদ নতুন ধর্ম নিয়ে এক পা’ও অগ্রসর হতে পারতেন না। ইতিহাস সেভাবে কখলো তুলে ধরেনি তাঁে। মোহাম্মদের জীবন निয়ে কত গরেষণা অথচ খাদ্জিার জীবন নিয়ে কেশন কিছूই হয়নি। তাই তাঁর সম্বন্ধে বিলেষ কিছুই জানতে পারিনা। এই গ্রc্থর আলোচনায় বার বার খাদিজা প্রসস্গ এসেছে। এখানে আবার তাকে স্মরণ করলাম।

 তাঁরা ছিলেন মোহাম্মদের উ ম্মতদের জন্যে জননী স্বর্রপা। রসুলের আরেক পঢ্টী বিবি আয়েশা
 আধূনিক ইসলাম এই ঘটনাকে বিল্লেষণ করেন ইসলামের উদয়ে নারী প্রগতির উ烏ন দৃষ্টㄲ্ত রুপে। কিস্ুু তারা ভুলে যান রসুন-পড্রী আায়েশা পরে এই ঘট্নার জন্েে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। কারণ রণাঙন নারীর জন্যে নয় এটাই ইসলামের নিc্দেশ। আट্রেশাকে এক পা এগিয়ে তিন পা পিহিয়ে আসতে হয়েয়িন। বিবি হাওয়ার অনুতপ্ত ইওয়ার কথা লেখা আছে ইসলামের ইতিহাসে।

ইসলামে নারী নেতৃত্ম হারাম। কোরান-হাদীসের ব্যাখ্যায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইসলামে গণতষ্ব্র নেই। তার ব্যান-ধারণাও নেই যতই দাবি করা হোক না কেন। শাসনব্যবস্शায় আছে


 নারী সরকারপ্রধান বা রা|্ব্র夕ধান হলেেও তা নারীর একার শাসন নয়, বए লোকের শাসন নারী-
 অভ্নিব ব্যাথা। মমীল ইসলামকে এইডাবে বাঁচানাোর চেট্টা হলেও তা বে কোরান-হাদীসকে এড়িফ্যে যাও্যা जা বুঝেও বুঝেে উঠতত চান না তাঁর।
(সৃত্র-বোখারী শরীফ—২৬৬৩'র ব্যাখ্যা)














 যাছ্ছি।

ইসলামকে বলা হয় ত্যাগগর ধর্ম। কিত্তু ইইল্লেকে তার যে রূপই থাক্, পরলোকে মুসলমান পুরুষের জন্যে যে প্রলোভন তা ভোগের চূড়াত্ত রূপ। বনা যায় একেবারে শেষ সীমা। কিত্ত
 পরলোকের যে ছবি ফুটিয়ে তোলে কোরান ৩ হাদীস - তাকেই বলা হচ্ছে জান্নাত। কোরান ও হাদীসের আলোকে জান্মাত नিয়ে আলোচনা রয়েছে এই গ্রহ্থে নারীর নাাথ তার সম্পর্ক রয়েছে বলে।

নারীকেই শ্ডু খুঁজে দেখা হয়েছে এই গ্রহু। সহজ ভাবে সহজ কথা বলতত চেয়েছি অiি। তাতে দেখার যদি কোনও ডুল হয় সেই দায়িত্ব আমার। আমার পুর্ববতী গ্রষ্থ ‘ইসলাম ও পরধর্ম'র गাবথ মিল রয়েছে এইચানে। আর অমিল কোথায় তা পাঠকরা বুঝতত পারবেন। ইসলাম নিয়় আমার অনেক জিজ্ঞাসা, এই গ্রচ্থেজ সেই জিজ্ঞসার কিছু উত্তর জ্খ্জার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রহ্থেও লেখার বিষয়ের সাথথ সস্পর্কযুক্ট এবং সৃগতিপ্র কোরানের বিভিন্ন সুরা থেকে বোনও কেন্ও আয়াতের বাংলা অনুবাদ আমি হুলে ধরেছি। তেমনি বিভিন্ন হাদীস সংকলন থেকেও কিছু হাদীস ছুন্র ধরা रয়েছে। বनা বাল্ন্য এই ধরনनর নির্বাচনে ও চয়নে এইসব মহাগ্রস্থকে দেখতত হয় খছ্তিভাবে। তাডে অনেক আয়াত বা হাদীস সম্বক্ষি ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সশ্ভাবনা থকে। সেই ব্যাপ্রের যতদুর পারা যায় সচচতন থাকমর চেষ্টা করেছি। ল্্ষ্য রেৰ্থছি কোথাও যেন নির্বাচিত আয়াত তার প্রাসঙ্গিক অর্থ হারিয়ে না ফেলে। নির্বচিত আয়াতের বাংলা অনুবাদ গ্রহণ করেছি ঢাকা ৎথক্ক প্রকশশিত মুহ*্মদ হাবিবুর রহমানের 'কোরান শরীফ-
 প্রঢ়োজন নেই।'বোখারী শরীফ এর অনুবাদ নেজয়া হয়েছে মাওলানা আজ্জিজুল হকের সশ্পাদিত
 হর্যেছ্নি। অনেক পাঠক বল্লছ্নে আল্লাদা ইংরেজি অনুবাদের কোনও প্রয়োজ্ন নেই। তাই এই গ্রচ্থে কোরান্র আয়াতের কোন্ত ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত কর্রা হয়নি।

কোরান কালোত্তীর্ণ ধর্মগ্রন্থ। কোনও কানসীমার বক্ধনে নাকি এই ধর্মগ্র্থকে নিঢ়় আনোচনা করা যায় না। যাদের এই বিশ্বাস দৃঢ় তাদের সাথে এটা নিয়ে তর্ক হতে পারে, কিি্তু তাদের বিপ্ধসে आমি আঘাত দিতে চাইনি। আমি নিজ্রের কথাই বলতে চেয়েছি। কেউ यमি আমার आলোচনায় আघাত পেয়ে থাকেন আমি মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

আলোচনায় অনেক পખ্তিত, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের রচনা ও গ্রহ থেকে সাহায্য নিয়েছি। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। সব উদ্ধৃতির উৎস যথাস্থানে উল্লেখ করা! হয়েছে। তারপরও অনবধানবশত কিছ্ম ভুল থেকে যেতে পারে। তার জন্যে আমি ক্াপ্রার্থী।

এই গ্রश্থ রচনায় অনেক বহ্ধু ও প্রিয়জনের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি। যঁদেের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করততে হয় সে দুজন হলেন আমার পরমাষ্ীীয় ডাঃ রণজিৎ বারুই এবং প্রিয়তম বন্ধু দিলীপ মিত্র। অনেক বই সংগ্রহ করে দিয়ে রচনায় সহায়তা করেছেন স্নেহভাজন এন. জুলফিকার এবং শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী। ঢাকা থেকে কিছ্র তথ্য পাঠিয়েছেন বক্ধু স্থপতি সফিউদ্দিন আহমেদ। প্রিয়জনদের কৃতজ্ঞতা জনানো শোভন নয়।

আমার এই গ্রস্থও প্রকাশিত হল র্যাডিকাল ইম্প্রেশন থেকে। এর কর্ণধার ত্রী অরুণকুমার দে'(ক কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রম্থের প্রচ্ছছদ করেছেন ত্রী অদীপ চক্রবর্তী। তাঁকে ধন্যবাদ।

কলকাতা
কঙ্কর সিংহ
নভেম্বর, ২০০৬

## নারী : অর্দ্ধেক মানবী

নারী বিধাতার এক আশ্র্য সৃষ্টি। বিধাতকে নিয়ে আপাতত আমাদের কোন৩ আলোচনা নেই।

 বেশী নয়। মহাবিশ্ধে হাজার হাজার বছেরের পরম্পরায় নারীকে দেখা হয়েছে বব্ম হিলেবে। না হয়, উন্নত পঙ হিসেবে। মনুষ হিসেবে নয়। নারী ఆধুই নারী। মনুষ নয়, "কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠঠ"-বলেছ্নে সিমোন দ্য বোভোয়ার। নারী কী হয়ে জন্ম নেয় তা বড় কথা নয়, তবে তকে মানুষ হিসেবে থাকতে লেয়া হয় না, তাকে রূপাঙ্তরিত কবে



आপन অত্তর হ


 চারপাশের বর্ণ, গন্ধ, ভূষণ, यাতত নারীকে সাজিয়েছে পুরুষ। নারীর প্রতি পুুুসসুলভ করুনা
 भाর না সে প্রভু, নারীর স্রষ্টl, . . . নারী সৃষ্টিতে তিনি বিধাতার সাথে পুরুষের ভাগ দাবি করেছেন এবং অস্ধীকার করেছেন নারীর সম্পুর্ণ বাস্তবতাকে।" রবীদ্দ্রনাহ্থের কাছে নারী "অc্ধ্ধক
 রবীদ্দ্রনাথ পুরুষকে বলেছ্নে নারীর দ্বিতীয় বিধাতা। দার্শিিক आরিস্টট্ল বলেছেন, "লারী কিছ్ গชণর অভাববশতই নারী। আমরা মান করি স্বাভাবিক ভাবেই নারীম্বভাব বিকরগগ্ত।"
 তাই নারী পপর্ণ মানুষ নয়। অর্দ্ধ মানুষ৫ বোষহয় নয়। তার চেয়েও কম, দার্শনিক পোোেে অনেকে মনে করেন নারী মুক্তি আন্দোননের অ্যদ্ত, কিষ্ট তার এই সংলাপটি তে বিব্যাত, "ঔশ্যরকে ধন্যাবাদ তিনি আমরে এথেস্সবাসী করেছেন, বর্বর করেননি। ঁাকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে মুক্ত পুরুষ করেছেন, স্ত্রীলোক বা ক্রীত্দাস করেননি।" প্নেটোর কাত্ এরvশ্প ছাড়।
 তিনি বলেছ্নে মানব চরির্র দুটেে ভাগে বিভক্ত-উচ্চতর ভাগাট পুরুম চরিত্র। প্পেটো আরো


 প্রতিনিধি। তিনি নারীকে ‘বিকৃত পুরুষ’’ রূপেই দেখতে চেয়েছ্নে। কিসু মহং, পূজনীয় দার্শনিক্রা
 গেল্যে গেলেন, নারীর নয়।
 সাধারণ কাহিনী রত্রেছে। থ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্বপ্হ ইঞ্জিল, যার উল্নেন বারবার লেখা যায় কোরানে। সেথানে বিধাতপুকুেের নারী সৃষ্টির বর্ণনা রয়েছে, "সদাপ্রডু ঈষ্র আদি মানব
 निয়ে তা মাংস দিয়ে পুরণ করেন। সদাপ্রভু আদম হতে গুহীত সে পЖরে এক স্ত্রী নির্মাণ করে आদমের কাছে নিয়ে আসেন, তথন आদম বনেন এই ত্তী তাঁর অস্থির অস্থি। এঁর নাম হবে নারী। কেন্নন তিনি নর হতে তৈরী হয়েছ্নে।" এই কহিনীীি লেখা যায় কোরানেও। आাদম কেনও নারী সষ্তান নন, ঢাँর কোনও জননী নেই, স্বয় বিধাज তাঁকে সৃষ্টি করেরেন মাটি হতে। মনবের আদি পিতার জন্স মৃফ্তিকা হতে। সেৰ্মটিক ধর্মসমৃহের স্রষ্টা তা বারবার ঘোষণা কর্রেছেন র্মপুস্তকে। তৌরাত, ইশ্জিন, কেরানে। ইহদী-থ্রিস্টান-ইসলাম—তিন ধহ্মই অস্বীকার করা হয়েছে মানুণ্যে স্বাজাবিক জন্মপ্রক্রিয়া। ঞধু তই নয়। নারীকে করে তুলোে তার সৃধ্টির






 কিংবা অস্বীকার করা যায় না। করলৌই ধর্ম্য্যতি। যার জন্যে রর্রেছে চরম জাগতিক শাস্তির বিধান। এইসব ধর্মপুত্তক, বিধি-বিধান হয়ে উळেছে সব সামাজিক ও জগতিক আইলের উৎস। যা ক্রমাগতভাবে পুরুষকে তৈরী করে দিত্যেছে নারীর বিধাতার্রে। তাকে আষ্টে-পৃষ্েে করেছে শৃফ্যলিত। নারী সেই শৃফ্ফল খুনতে পারেনি। কারণ আইন হন বিধাতার। নির্দেশ৩ তাঁর প্রেরিত পুরুষ দ্বিতীয় বিধাতা।
 দেথেনি। উদার, মানবতাবাদী বলে প্রচারিত অবতার, প্রেরিত পুরুষ, ধ্ৰ সংস্কারক, শাস্ত্রকার বা মशপপুজুষ নামে যাঁরা নিজ্জেদের প্জনীয় করে তুলেছেন মানুব্যের কাছে, তাঁদর রচিত প্রচারিত

 সেলেটিক ধর্মের অন্তর্ডুক্ত ইসলাম’ ধর্ম নিয়ে, তাই ইসলাম ধর্মপুস্তক কোরান-হাদীসের মধ্বেই নারীকে খুয়্জ দেখার চেষ্টা করব।

## কোরান ও নারী

ইসলাম পৃথিবীর স্বীকৃত ধর্ম্জনির মৃ্যে কনিষ্ঠेতম ধর্ম। হজরত মোহান্মাদ এই ধর্ম্র প্রতিষ্ঠাত। यদিও ইসলাম ধর্মনুসারীদের বিশ্ধাস সৃষ্টির आদি পिতা आদম হতে ইসলামের উসुব। आদম
 আলোচনার ওরুতেই সেই বিতর্কে দুক্ব না। আমাদর জন্যে ত প্রয়োজনীয়ও নয়। হজরু মোহাশ্মদকে ইসলাম ধর্ম্র প্রবর্তক রুপপই আমরা ধরে নেব। মোহাম্মদ্রে জন্ম আরবভূমির মক্নানগরীতে, কোরাইশ বংশশ। তাঁর পিতার নাম আবদুল্নাহ, মাতার নাম আমিনা খাহুন। আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বে ধান্রীর স্তনাপান করেছেন লোহাম্মদ শেশবে তাঁর নাম হালিমা খাতুন। আরব দেশে ধাడ্রীমাকে জননীর মর্যাদা দেওয়া হয়। মোহাম্মদের জীবনকথা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

মেহাম্মদের যখন $8 \circ$ বছর বয়স তখন পবিত্র রমজান মাসে তার ఆপর প্রথম ‘ওই’’ নাজেল হয়। বলা যায় সেই হন ইসনাম ধর্ম্র জন্ম মুহূর্ত। নতুন সেই ধর্মর্ প্রবর্তক হলেন মোহাম্মদ।
 সাধারণ অর্থ হন ঈম্রেরে প্রেরিত ঈশীবাণী বা প্রত্যাদেশ। এই প্রত্যাদেশ লাভ করেই মোহাম্মদ হলেন আঞ্ধাহর রসুল বা নবী। প্রथম অবতীर्ণ হওয়া প্তত্যাদেশ বা ওহী হল কেরানের সুরা আলাক। এই সুরাই সৃষ্টি করল কোরান, জন্ম নিন ইসল্ম্যম ধর্ম। তারপর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে




 হয় তাঁর মুহ্যুর মাত্র ক্যেকদিন আগে। হজরত মোহাম্মদের ওপর যত ওহী অবতীর্ণ হর্যেছিল ত। ‘অবিকৃতजাবে’ সংকলিত রয়েছে কোরানে। মুসলমান্দদর দাবি ওহী যে ভাবে নাজেন্ল হয়েছিন, তা যেভাবে গ্থিত্থিত করেছিলেন রসুল মেহাম্মদ ত থেকে একটি অক্ষর কিংবা যতিচিছৃ


 ধারাবাহিকত রক্ষা করা হল না, তর কোন সদুষ্তর ল্লেলেনি বিশিষ্ট সব কোরান বিশেষ্ভ ও চিভ্বাবিদদের কাছ্র। অথচ ত অসম্বব ছিন না। তবে কী কোরানের স্রষ্টা এইভবেেই চের্যেছিলেন সেই ওহীর সংপ্ননকে। কিস্ট এর উত্তর পেতে হনেও আরেক্টা అহীর প্রোজন। কিত্তু তা তো আর পাওয়া য়াবে না। মোহম্মদ বে আম্লাহর শেষ নবী। আখথরী পয়গম্বর, এরপর আর



 বा যেতে পারেননি। কেরান পুর্ণাগগরৃপ সংকলিত হয় মোহাম্মদের মৃত্যুর দুই দশক পরে ইসলামের ৩য় খনিফা হজর্ত ওসমানের হাত। খলিফা ওসমানকে তাই বলা হয় জারে৬ল কোরান’ বা কে小রান সংক্লক। এই কে小রান সংকননন নিয়েয ইসলামের ইতিহােে অনেক বিতর্ক আছছ। आयাদ্রে आলোচনার জন্যে ত ঞ্রাসঙ্কিক নয়।

মকার কাছে হেরা পবর্ভে প্রথম যে ওইী অব্তীণ হয়েছিন মোহাম্মদের ওপর তা সুরা आनाक।

रखে।
-সুরা অলাক, ৯৬/১-২
जাই গিরিশচচ্দ্র সেনের কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদ্ আছে রকুপিঞ্ের পরিবর্ণ্ত খনীড়ু শোণিত যোগে’। রক্ খনীডূত-ই হোক আর বিন্দু বিদ্দ হোক অর্থ্থে তফাৎ হয় না। এই ওহীতে মানুম সৃষ্টির কथা আছ్-কিস্জু আলাদাजবে নারী সৃষ্টির কথা নেই, যুগল নারীপুরুম্ষের কথ্থও নেই। এই মনুষ সৃষ্টি যদি মানব প্রজাতি সৃষ্টি বলে ধরে লনই তাহলে এই সুরা আলাক পৃর্ণত



বর্তমানে কোরানকে ব্যেবে পাতয়া যাঙ্
 লাভের অনেক পরের দিকে।

সুরা বাকারার সেই বিখ্যাত আয়্রিটি তুনে ধরছছ -

ভোমাদ্দে শস্যক্নের্রে ব্যেবে ইচ্ম ভেতে পার।
—স্সরা বাকারা. ২/২২৩
কোরানের এই আয়াত নারীকক একেবারে প্ৰৗছে দিয়েছে পৃথিবীর আদিমতম সমাজে। নবীন ধর্ম ইসলানমর অনুগত মুসলমানদদর জন্যে এই আয়াতের ‘নিদ্দেশ’ নারীর জন্যে চরম অবমানनার। এখােে নারীর অবনমন ডডান্ড। প্রাীন বিশ্পের প্রাম সর্বত্রই মনে করা হত যে নারীর সাথে উর্বরা

 নেই শষ্যক্কের্রে। কর্ষণ করে বীজ বপন করলে শষ্য आর নমথৃন্নে বীজ থেকে সক্তান। এই
 নর্বীনত্ম ধর্ম ইসলাম দাবি করে, এই ধর্ম নারীকে যত অধিকার দিত্যেছে বিশ্বের অন্য কোনও ধর্ম তা দেয়নি। দিতে পারেনি। ইসলাম নারীর্রে অঙ্ষকার যুগ থেকে তুলে এনে নতুন মহিমায় গরিয়সী করেছে। ইসনাম নারীকে কেেনও ভবেই মহিয়সী করেনি। নারীকে উর্বরা শস্যক্ষের্রের সাথ ড় পমা তকে আদিম থেকে আদিমতম স্তরে অবনমিত ক্রে। সুরা বাকারার ২/২২৩ আয়াত সেটইই বুঝিষ্যে দেয় জামাদের।
 দুনিয়ার পাঠক এক হঞ! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিপালক आম্ধাহর প্রশংসা এবং ব্দনা। বিতীয় সুরা，সুরা বাকারা।এই সুরার ২／২২৩ জায়াত আমরা তুলে ধরেছি। এরপর এই সুরার নারী সংত্রনন্ত অন্য আয়াতগুনি আমরা হুলে ধরহি।

－সুরা বাক্কারা，২／১৮৭
রমজান মাস মুসলমানদের জন্যে সংযম্মের মাস，রিপুকে দমনের মাস। লেই পবিত্র মালেও

 রোজার মাসে শাত্ত রাখা ব্যেত না। রসুল মোহাম্মদ নিজেঞ রোজার মাসে স্⿹勹⿰亻 গাদীচে তার উম্gেখ রয়েছে।




এই আয়াত কেন্ন প্রশ্যোজন হয্রেছিন অা আমরা বুঝতে পারি। এ নিয়ে মনে হয় এবটা বিতর্ক ছিল নতুন ধর্মের অনুসারীদের। তাই এই আয়াতের অবতরণ। পবিত্র রোজার মাসেও বৌন সংগম হানাল কার দিলেন আম্নাহ।



－প্র্রা বাকারা，২／২২১
মूসলমানদদর জন্যে এই নির্দেশ gুforl বহাল। ইসলামের সমাজ্ববস্থায় বৈবাহিক সম্বc্ধে
 जপবিত্র অবিশ্বাগী রমণীকে ঘরে তোলার কথ্থা চিঙ্তা করনে। এবজন आধুনিক মুসলমানও তা বিয়ের ব্যাপারে সতক থারেন，না হলে তার ইমান নষ্ঠ হয়ে যায়।

কোরানেও রজঃস্বলা নারীকে দেখ্য হয়েছে নিষিদ্ধ ও দুষিত প্রাণী রূপে। এখান ইসলামের বিধান পুরুষতা্্রিক অনাসব ধর্মের চেয়ে আলাগা নয়। ইসলাম এখানে কোনও আধুনিকতার পরিচয় দিতে পারেনি। রজঃ্রো চলাকনীনন নারী অশৃচি হয় না। তবে তার প্রত্যোজন হয় বিশ্রামের， বিশেষ করে ভৌনসংপম থেকে।
 ग्रীসभ বর্জন করবে।
—স্সারা বাকারা；২／২২২
ঋতুম্ী নারীর রজঃ অఆচি। এই বার্তা কোরানে বলা হলেও রসুল মোহাম্মদ কামুক পুরুস্ষদর জন্যে ত্রী সংসর্গ পুরোপুরি বক্ধ করেননন। তিনি ইচ্ম করেই যেন কোরানকে অত্রিক্ম করেছ্রিলে। তিনি অবশ্ঠ কিছू শাস্তির ব্যবস্থা করে দিত্যেছিলেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে－

 जाর সम्ब्व बान रूে এক দিनार।（মিশকাত－৫৫৩．৫৫৪）
কোরান যা निষিদ্ধ করেজে তা থেকেও রেহাই পাওয়া যায় কিছু সদকা দিহে यদি ज ত্ত্রী
 দুনিয়ার পাঠক এক হঞ！～www．amarboi．com～

বলে কিছ্ছু যেন থাক্তে নেই ইসলামে। ইসলাম নারীকে দেৃেছে মৃর্তিমটী কাম বালে, যে নারী


সুরা নিসা কোরানের চত্থ্থ সুরা, ‘नিসা’ শক্রের অর্থ নারী। সুরার নামকরণ থেকেইু বোষা

 ক্রেছ্হে। সুরা নিসায় বিবাহ, এতিমদ্রর প্রতি আচরণ, সর্বোপরি নারীর সম্পত্তির অখিকার নিয়ে বিন্তারিত বিধান রয়েছে। ইসলাম দাবি করে নারীকে সম্পট্তির ৫পর অধিকার প্রান এর
 সম্পত্তির অধিকারী করেছে। ইসলাম নারীকে সম্পখির অধিকনর দিনেও সমান অধিকার দেয়নি, সব স্থানই নারী পুরুষের অর্দ্ধেক। অর্থাৎ এরজন পুরুযের সমান দুজন নারী। পিত-মাত- জাতা-স্বামী-পুত্র—সবার সম্পভ্তিই নারীর উঞ্তরাধিকার স্থীকৃত হলেও তা নিরহকুশ নয়। সেখােে লিঙ-বৈষম্য তরে পুর্ণ মান্ব না করে অর্দ্ধমানীী করে রেথে দিয়েছে।

সুরা নিসার ৭, ১১ এবং ১২ নং আয়াতে বলা হর্যেছে-

 হোক, এক নির্ধারিত অল্শ।




 यদि তার जাইয়েরা থাকে তর্ষি তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ।

তোমাদের ग্রী যা রেেে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। যদি তাদর একটি সন্তান থাকে

 এক जাগ यদি তেমাদhর স্তান না भাক, কিম্ট यদি একটি সস্তান थাকে তবে যা রেেেে যাও जার আট ভাগের এক ভা তারা পাবে, তোমাদর অসিয়়েের দাবি বা বন পরিণোধ্র পরে।







 ना।


দুনিয়ার পাঠক এক হఆ! ~ www.amarboi.com ~

আর এ্রজ্য যে, পুরুষরা তাদ্রে ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে।
—সুরা লিসা, $8 / 08$
এই বিষয়ে সত্ত্কবাণীఆ রয়েছ্ আল্নাহর—
या मिয়ে আপ্नাহ তোমদের কাউকে কারও টপর c্রেষ্ঠত্ড मান করেছেন তোমরা তার नালসা কোরেনা। পুরুু্ব या অর্জন করে জা তার প্র্যপ্য, আর নারী যা অর্জন করে জা তার প্রাপ্য। —সুরা নিসা, ৪/৩২

আম্মাহর পুরুষের শ্রেষ্ঠড্বের ঘোষণা নিয়ে কোেো প্রभ্ম করতে পারবে না নারী। এটা আা্পাহর বিধান। এই বিধান থেকেই গড়ে উঠেছে ইসলামের সব আইনকানুন যা নারীকে করেছে শৃফ্্যলিত। যা থেকে ইসলামের বিশ্ব নারীকে আর মুক্তি দেয়নি। মুসলমানরা বলেন ইসলাম নারীকে যত সম্মান দিয়েছে অন্য কে৬ তা দেয়নি। এখানে কোথায় সেই সম্মান। কোধায় বা পরিপুর্ণ সামজিক अধিকার। একজনকক শ্রেষ্ঠত্ব দান করনে অন্যজনের অধিকার সংকুচিত করে নিতে হয়। তার সমান অধিকারের দাবি ঢুলে নিতে হয়। কোরান নারীকে সেই কथাই শিখিয়েছে।


## কোরান : ইসলাম ও বিবাহ

ইসলামে বিয়ে কোনও ঞশী ধর্মনুষ্ঠান নয়। বিয়ে একঁা ঘুক্তি। রসকষহীন, কর্কশ। বcেছেন

 ভোগ করে চুক্তিটির সুবিধ৷ আর নারীটি ভোগ করে পীড়ন। এই আইনে স্ত্রী হয়ে ওঠে মুক্বিব্ধ দাসী। যে নিজ্েেেে চুক্তি করে সমর্পণ করে একটি পুরৃষের থেয়ানখুশির কাছে। বলেছেন হ্যায়ুন আজাদ, বাংলাদদশের প্রয়াত লেষক ও গবেষক, তার বিখ্যাত নারী’ গ্গ্ছ।




-मूর निमा, $8 / 0$
 দিয়েছে। অनেক ইসলাयী চিস্তাবিদ ম দ্বি করেন आরবের তখনকার সমাজবববস্থায় বহপড়্ীক ও
 নিয়য়্তিত এবং বিবাহ-অনুষ্ঠানকে একটি প্রতিষ্ঠান পরিণত করার ভনোই এই আয়াত অবতীণ
 মুসলমান পজিতার মনে হয় ত ভেবে দেখেন না। তারা আরো মনে করেন মুসলমান পুরুষষের চারটি বিয়ে করার অধিকার প্রান নিরকুশ ও শর্তহীন ছিল না। শর্ত ছিল সব স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতত হবে। সুবিচার বলতে যদি সব পড্ডীকে সমান খাওয়া-পরা দেওয়া বোঝায় তহলে এই শর্ঠ পালন করতে না পারার কোনও কারণ ছিন না। পতি-পঢ্টীর দাম্পত্ত জীবন তে ওখু অশনবসনে সীমাবদ্ধ নয়। কিষ্টে তার বাই‘র যमि নিয়ে যাওয়া হয় সেই 'সুবিচার'কে তাহলে কার্যত তা কোনও মানব-সঙানের পক্জে সষ্বব নয়। বিশ্বের সর্বকানের ‘‘্রেষ্ঠ মানব’ যাঁকে বলা হয়, সেই রসুল মোহাম্মাও ত পারেননি।।সে কথায় আমরা পরে আসছি। আল্নাহ নিজ্রেও জনন্তেন


 অপরকে বৃলির্রে রেেো না।
আল্মাহ শেষপর্ষস্ত মুক্ত করে দিলেন তার বান্দাকে। সমান বাবহার করভে ন: পারনে® তারা


 এক্নাথ্ে চারটি বিয়ে করলেও সেই নিয়ামত কন্হ যায় না। বরঞ্প সেই নিয়ামত বেড়ে যায়। রসুল মোহাম্মদ ও বহৃপ্্রীক ছিলেন। তাই বহ বিবাহ কর্যা তার সুন্নত। এটাই রসুন্নর উম্মত্রের জন্যে আদর্শ। সুমত হল রসুলের ঐতিহ্য। আর উম্মত হন্ন তাঁর উত্তরাধিকার। এই যে আম্পাহ তাঁর বাদ্দাকে নির্দেশ দিলেন কোনও একজন স্ত্রীর দিকে ঝুাঁ্ক না পড়তে, সেটাও যে চাঁর বান্দা পানন করতে পারবেন না তা তিনি জানত্নে। তাই এই সুরা। আম্মাহ সব জানেন, তিনি দয়ালুও ঋমাশীল। তিন অন্তর্যামী। এই সুরা কোন্ সতর্কব্বাণী নয়—উপদেশ মাত্র।

ইসলামী বিবাহে পুরুষ সবসময় বিয়ের সময় নারীর কছে 'ইজাব’ (প্রস্তাব) পাঠাবে আর নারী তা ‘কবুল’ কর্রবে। নারী বা ভাবী পত্নী ইজাব পাঠাবে আর পুরুষ বা ভাবী পতি তা কবুল করবে—ওটা হতে পারর না বোনও ভাবেই। বিয়েতে নারীর সম্মতিপ্রদান বা ‘কবুল’ বলা যে কী তা আমরা দেখেছি ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে। নারীর বিয়েতে কববুল বলা বাস্তব অর্থে কোনও অর্থ বহন করে না। এই নিয়ে পত্রও আমাদের আলোচনা আছে।

ইসলামে কোনও বৈরাগ্য নেই। পুরুষের জান্যা তা হারাম। নারীর তো কোনও স্বাধীন সব্বাই নেই। নারীকে তো সৃষ্টি করা হায়েছে পুরুষের অবাধ গমন্নর শস্য়্ষের্র রুপেই। রসুলের একটি হাদो!স বলা হয়েছে "যথন কোনও বাক্তি বিয়ে ক<রে তার অর্ধ্ধক ইবাদত (প্রার্থনা) পূর্ণ হয়ে যায়। বাকী অর্ধোরর জনা য়ন সে আক্মাহবে ভয় করেল" অন্য একটি হাদীসে রয়েছে "বিয়ে
 বিবাহ ইসলাম্রে জীবনবিধানে এমন একটি অব্ধf পালনীয় কর্তব্য যা না কররলে রসুলের
 সম্বক্ধে আর একটি হাদীস হল, "বিবাহিতু ুষের এব রাকত (নামজের এক অংশ) নামজ
 নামজের মর্যাদা। তকে মিশিয়ে বেক্টিা হয়েছে আা্নাহর ইবাদতের সাথে। এর পর কোনও মুসলমান পুরুষ অবিবাহিত থাকার জীবন বেছে নিতে পারে। বিয়ে করা তর কাছে পৃণ্য অর্জনের পৃ.থ পা বাড়ানো।

আগগই বলা হয়োছে ইসলামে বিয়ে একটি অসম চুক্তি। যমমায়ুন অজাদ ইসলামী বিয়ের চৃক্তির বাখ্যা নিয়ে আনোয়ার আহমদ কাদরির একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার 'নারী’ গ্রহ্থ (পৃ. ৭৬)। "ইহা এমন এক চুক্তি যাহার দ্বারা একজন পুরুষ কর্ত্থক একজ্গন নারীকে সম্ভোগের অধিকার দ্বারা দখল করা বুঝায়।" (মজিবর রহমান-'মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি)। श্মায়ুন আজাদ এর ওপর মন্তব্য করেরেছেন-"ইসলামী বিবাহ চৃক্তির নৃশংসতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে এই ভাষ্যটিতে। বিয়েতে একটি পুরুষ ‘দখল করে’ একটি নারীকে।দখল ‘সরে ‘সম্ভোগে অধিকার দ্বারা’। ‘সস্ভোগ’ ও ‘খখল’ দুটিই নাশংস পঙ্র কাজ। এ চুক্তির অনম্ত সুফল্ল উপভোগ করে পুরুষ। নারী হয় শিকার। ক্রীতদাসীও এমনভাবে হুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজ্জেকে সমর্পণ করে না প্রভুর কাছে, যেভাবে করে মুসলমান স্ত্রী।" মমায়ুন আজাদের মন্তব্য কट্ঠোর মনে হতে পারে। কিস্ুু দেশে দেশে ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে জামরা তা দেখেছি।

ইসলামী বিবাহ প্রথায় ‘দেনমোহর’ তুরুত্রপুর্ণ ভুমিকন পালন করে। বিয়ের হুক্তির एললে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পায় দেনমেহর। কিছू অর্থ, অলংক্গর বা সম্পত্তির লিথিত প্রতিত্রঃতি। যার বিনিময়ে স্বামী নামে পুরুষটি লাভ করে স্ত্রী নামে নারীটির দেহের ওপর একচ্ছ্র অধিকার। তখন न্ত্রী পরিণত হয়ে যায় অনুগতা বৈবধ যৌনদাসীতে। লেখানে যখন ঋুশী গমন কার কর্ষণ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
 বিচ্চেদ হহ্রে গেলেও অ সাধারণত आদয় হয় না। দhনপ্মেহর পরিমণে খুব রেশী হয় না। ইসলার্যে আইনী মজহাব হানাফী আইনে বন্না হয়েছে লেন মোহর হবে কম পল্ক ১০ দিরহাম। जन্য মজহাব মালিকি আইরে কমপক্কে ৩ দিরহাম। জর হাদিস অনুসারে কমপক্ষে ১টি লোহার आাৰ্ট। রসসুন মোহাশ্মদ বলেছেন "নিশ্চয়ই এই ধরনের বিবাহে বরকত রেশী হয় য়ে বিবাহের ল্যেহর কম থাকে"। তিনি আর® বনেছেন "ঐ ত্ত্রীলোক অতি উত্তম যে দেথিতে সুদ্দরী এবং
 দেনরোহরের পরিমাণ নিভ্রে কন্নে ও বরপক্ষের মধ্যে দরকষাকবি চলে দুই পক্ষের অভিভাবকে্রে
 চনে হাটের দ্রাদরি।

নারীদের দেনমমাহর খুশি মন্ন দিয়ে দিতে নির্দ্রে দিত্রেছে কোরান। সেই সাথে স্ত্রীদেরও উপদেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন খুশি মনে দেন্োহরের কিছ অশ্ ছো়ে দেয়।


-मूরা निসা, 8/8
 করার নিদ্দেশ পর্যত্ত দিয়েছে।



-मूরা নিসা, 8/08
কোরানে পুরুষ কোন কে小ে নারীর্রু


 একটি গ্ৰcু (কক্কর সিংহ-'ইসলাম ও পরধর্ম') এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা। পরধর্মরর কোন সধবা নারী যদি ইসলাম গ্গহণ করে কিংবা মুসনমানদের অধিকার ভুক্ত হয় যুক্কনদ্দীরূপে বা অনাভাবে, অহলে তার পুর্ববত্তী বিবাহ বাতিল হয়ে যায় তিনি না চাইনেে। ভর স্বামী তথন পরপুরুৃ হয়ে যান তার কడ్, সেই সধবা নারী তখন জার সধবা থাক্ল না ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে। তখন যে কোন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হভে পারে। তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তাকে অধিকার করে নিয়ে। থুব সহজ আইন ইসলাম্রে।

একজন মুসলমান পুরুম্ব চারটি বৈধ -্ত্রী রাখার পরও যত খুশী ‘ডান হাতের অধিকারডুক্ত’ দাসীকে সভ্ভোগ কর্রে পারে, কেেন বাধা নেই ইসলাयী আইনে বা নৈতিকতায়। দাসী সঙ্ভোগ
 হয়নি কোরানে।


—সুরা আহজাব, ৩৩/৫০
দুনিয়ার পাঠক এক হঞ! ~ www.amarboi.com ~

এই ব্যাপারে কোরানে আরও আয়াত আছে। ম মু

 ঘूটেছে। কোন একজ্জন নারীর প্রতি বিশ্তস থাকেনি। আরবারজনীর জসং্্য উপাহান মালায় সেসব কাহিনী অড়িয়ে আছে, নতুন ধর্ম ইসলাম जরে গ্রহণ করেছেিন আদর্শরূেে।

বিয়ের প্রসC্গই আসে তানাক। তালাক ইসলামের পরিভাষা যার সরন অর্থ বিবাহবক্ধন ছিন











 দরকার পড়़ आগগ এ এनी ত্তীco
 अभिকারী।
(नाडी-पุ. ११)
কেরান তলাক সম্বc্ধে কী বলে আমরা দেথে নিতে পারি। সুরা বাকারায় আছে -
আর যদি তারা ঢানাক দিতে সংক্ষ করে তবে তো আন্নাহ সব লোনন, সব জানেন

$এ$ তানাক দूবার. তারপর হয় जালভাে রাধ্েে বা সদয়তাবে বিদায় দেবে।
-স্গরা বাকারা, ২/২২৭-২২১
 তেমন স্ত্রীকে অবধেধ তাनাক দেoয়া যায়। यদি দhনমোহর ধার্य হয় তা হলে তার পরিমাণ হবে অর্দ্ধেক। তবে जালাকপ্গাত্তা ত্ত্রী মাফ করে দিলে সেই দেনমোহরও দিতে হবে না।



হরে।
-স্রা বাকারা, ২/২৩৬-২০৭
जলাকপ্গাপ্গ নারীকে ভরণপপাযণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে- তবে ত বাধ্যতামূনক নয়, बा ছেড়ে লেওয়া হয়োে মুসলমান পুরুষ্যের সদিচ্ছ। ও সামর্থ্র ওপর। নারী তালাক দিতে भরে এমন কথ্থা কে小ানে বলা নেই। কোরানের তফসিরকাররা এ বিষয়ে বিভিন মত গপাষণ কর্লেও এবট্ট বিষয়ে রোধহয় ভিন্নমত নেই শে ত্তী ※খু তালাক চাইতে পারে যদি তার স্বার্মী

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ! ~ www.amarboi.com ~


 "ইসলামে বিবাঙ-বিচ্মেদ বা তनাক ,গগলাশ থেকক জन ঢালা থেকেও সহহ স্বামীর জন্নে,



 কোরানকক অতিক্রুম করেছেন একথ্থা ভাব। যায় না। তিন তানাক নিত্যে কোরালনর ভাयাকাররা লে ব্যাখ্যা উপস্থপন করেছিলেন খলিফ এমরের খেলাফততর কালে ততে তিন তালাক একসাথথ
 ইসলাড্র ইতিহাস তাই বালা।

ইসলামের ইতিহাসে ওধু নয়, রসুল মোহাম্মচের কাছেও ওমরের স্থান ছিন ডুলনাহীন। মোহাম্মা আল্লাহর লেষ নবী, লেই তিনিও ওমর সম্বক্ধে বলো়েন,

আমার পর যদি কেনেও নবী হত তহহেে ওমর ইবল্ন খাকাব সেই সৌভাগ্য লাভ করত। (जिরমিজি শরীফए)






 কারীকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলনেও जালাক বাতিল করুরননি।

দেখা যায় ইসলামের ইতিহসের প্রথমিক কাল থেকরইই এক্সল্গে ত্নি তালাক দেওয়া てৈধত পেয়েহিল। তারপর থেকে এই নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠঠনি।
 जালাক দেওয়া તৈধ। जলাক সম্ধণ্ধে আরো কিছ্ম কथা-
 করা), লেয়ান (পমাণ করতে পারুক বা না-ই পাকুক স্ত্রীর ఆপর ব্যাভভচারের অপবাদ আনলেই বিয়ে ভেল্গে যায়), এই দুই পদ্ধতি,ত স্বামী এক মিনিটেই বিয়ে বাতিল করততে পারে। আর যিহার ( ্ট্রীর শরীরেরের কোন অংশের সাথে স্বামী তার মায়़র শরীরের ৫ই অংশের তুলনা কররে বিয়ে
 পারে। শারিয়ায় তালাকের এক্ম্ম্র অধিকার আছে ওধূমাত্র স্বামীর হাতে, ক্ত্রীর হাত্ডে নয়।



> দুনিয়ার পাঠক এক হఆ! ~ www.amarboi.com ~

 শ্তীরা জ্নি এবং দাসী-্্ীীরা দুই ইদ্দতের পরে বিয়ে করতে পারে।

 यায়। কারণ, স্বাAী নাকি বিভিন্ন সस্ভাননার মধ্যে "সর্ব্রে্ভষ" সিদ্বাশ্ত নেয় जালাক দেবার, বে अधिক্লার जকে নাকি আল্মাই দিয্যেছ্ন।"
 অनুட্রোদিত নয়। সব ইসनাयী পজ্তিরা এই বাপারে একমত। স্বামী চাইলে শে রোনও শৰর্ত্র ওপর ত্তীরে তালাক দিভে পারে যেমন কোনও স্বামী यদি তার ग্ত্রীকে বলে তুম্মি একাজ কর
 পিত্রালয়ে যারে না’ এই শর্ত জুড়ে দেয় তানাকের সাথে, শ্ত্রী যদি এরপর अতি প্রয়োজেনও সেথানে যায় তাহলে তার তালাক হয়ে যাবে। এই প্রনল্গে একটি ইসলামী উপদেশ তুলে ধরা याয়।








 গেলে স্বামীক মাত্র তিনদিন অপেপ্ম করতে হয়, বেশী নয়। আর এক স্তীকে তালাক দিয়ে

 অনেক সময় ভুনবশতও তালাক দেওয়া হয় স্ত্রীকে। কোরানে তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার বিধান রয়েছ্,

 মিলনে 小োনো লো নেই।
-স্সুরা বাকারা, '২/২৩০
বড় অप্তু এই বিধান। কোনও পুরুষ যদি ডুন কর্রে তানাক দিয়ে পরে তার স্ত্রীকে ফেরেৎ নিতে চায় তাক্র সহজভাবে ফিরিয়েও নেওয়া যাবে না। তাকে আবার বিয়ে দিতে হবে দিতীয়
 ওৰু একস্সাথে থাকা নয়। অর্बাए নিজের ইচ্ছর বিরুদ্ধে এক রাতের স্বামী বলে কথিত সেই
 ইসলাম্রর পরিভাযায় এই ২য় পতিকে বলা হয় ‘মুহা্্িি’। তার এখানে পরিত্রাতার ভৃমিষল, তিনি সেই নারীকে ডোগ না করলে তিনি পরিত্রান পাবেন না। উদ্ধারকারী ২য় পতি স্সই মুহাপ্গিল

দুনিয়ার পাঠক এক হఆ! ~ www.amarboi.com ~
 প্রथম পতির তানাক লেওয়া সেই নারী আবার তার কাছে ফিরে যেরে পারে। নচেe নয়।
 কিদ্ট বে পুরৃষ ভুল করে তকে তো কিছুই হারাতে হয় না, সব মূল্য দিতে হয় নারীকে। সুরা বাকারার এই জয়াত নারীর জন্েে বে চরম অসম্মাের ত ভেবে দেণ্ধে না কেরান বিশেষষ্sরা। এই আয়াত্র পক্ষে যত ব্যাখ্যাই দেও্যা হোক, নারীর শরীর নিহ্যে এই যে কানামাছি খেলা

 ব্যাখ্যা দিয়ে গেছ্লে। রসুল বলে গেছ্ছে মুহাপ্পিলের সাথে বিয়ে ততত্প্র পর্যণ্ত বৈধ নয় (Consummate) যতত্ষন পর্य্ত দুজনের মধ্যে ব্যেন-মিলন ঘটে (বোখারী হাদিস-২০৭৮, ২০৭৯)। আসলে ইসলামে (েেনও বিয়েই বৌন মিলন ছড়া বৈধত্ত পায় না। বৈৗনত ছাড়া
 শেষ নবীও जর বাইরে যেতে পারেননি। সুরা বাক্রার ২৩০ নং আয়াতের, তানাক এবং भুনবির্বাহ নিয়ে অন্েক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্জাবিদ Al-Baydawi, AlSuyuth Ibn Quyyim এবং Al-Jawjiyy'-- গ্রন্থে। হাদীসকার আন-বোখারীর সহীश হাদীস শরীফেও এই প্রসল্গের উল্লেপ রয়েছে।

ইসলামের প্রথম যুগে আরও এক প্রকার বিবাহ-ল্বী P্র্চচনিত ছিন। যাকে বলা হয়েছে মুক্তি




মুত বিবাई এক অস্ছায়ী চুক্তি। ज এক বিশেষ সময়ের জন্যে। ज একদিনের জনো৩ হতে পারে এই বিয়ে বা ভৌনমাক্তি। এ বিয়ের চুক্তি ওখু বিশেষ সময়ের জন্যে নারীকে ভোগ কনার
 গমনের কোন পার্থক্ নেই। आজকের সভ ভাयায় যাদের আমরা ভৌন কর্মী বলি, মুতা বিয়ের श्रो নাম সেই নারীকে ব্যোন কর্মীর বেশী মর্যাদা সেওয়া হয় না।

মুতা বিয়ে (Temporary Contractual Marriage) কীভাবে ইসনাম্মে প্রাথমিক যুগে চান ছিন এবং রসুল মোহাম্মদ যে এই বিয়ে অনুর্মোদন করোছিলেন অা আমরা হুলে ধরছি। দেথা यাক বিশিষ্ট ইসলামী বিলেষख্জরা কী বলেন-

Muhammad made it lawful for his followers at first, then prohibited it! Then he made it legal again! Therefore, as soon as he died. the most famous Muslim scholars and relatives of Muhammad (such as Abdulla Ibn-Abbas and Ibn Mas'ud) made it lawful. It was also in practice during the era of Abu Bakr and Umar, as is recorded in Sahih Muslim.
At present, the Shi'ite sects are accustomed to it and practice it in different parts of the world because the Shi'ite leaders claim it. There দুনিয়ার পাঠক এক হঞ! ~ www.amarboi.com ~
are more than one hundred million Shi'ites worldwide. IbnAbbas, who defends the legality of the temporary marriage of enjoyment and its continued practice, is well known among all the Muslim scholars. He occupied a very"steemed position with Muhammad and the caliphs who used to seek his legal opinion and call him the interpreter of the Qur'an.
Sahih al-'Bukhari'-
While we were in the army, Allah's Apostle came to us and said, 'You have been allowed to have pleasure (Muta), so do it.' If a man and a woman agree to marry temporarily, their marriage should last for three nights, and if they want to continue, they may do so."
There is also a very famous story related to us by Ibn Mas'ud and recorded in all the Islamic sources. We will allude to some aspect of it as it as mentioned in al-Bukhari, Ibn Mass'ud said.
"We used to participate in holy battles led by Allah's Apostle and we had no wives with as. At that time, he allowed us to marry women with a temporary contract and recited to usd ${ }^{\text {duis }}$ verse, 'Oh you who believe, make not unlawful the good this which Allah (God) has made lawful for you" (5:87).

## Sahih Muslim

It was proven that contractual mermissible at the beginning of Islam. It used to be practiced during a journey or a raid, or when it was "necessary" and there was a lack of women. In one of Ibn Abu'Umar's episodes, it said that it was admissible at the inception of Islam, especially when "there was a need for it".
আমরা আরঞ দেন্থ নিতে পারি,
"The contractual marriage was lawful before the campaign of Khaybar, then it became unlawful in the day of the campaign. Then it was made lawful again in the day of Mecca's conquest. After three days, it was prohibited. The episodes concerning the lawfulness (of the contractual marrage) in the day of the conquest are not ambiguous and it is not permissible to forfeit it. There is nothing that may inhibit the repetition of practicing the contractual marriage again, and God is the omniscient, and the scholars have agreed to regard the contractual marriage as a temporary legal marriage, which does not entail any inheritance. The spearation occurs as soon as the date of the agreement expires, and it does not require any legal divorce. Ibn` Abbas used to prech its lawfulness" (pp. 553, 554 volume 3 Sahih Moslem).

## Ismail Ibn Kathir－

In his famous book，＂The Prophetic Biography＂，he tells us the following in part 3 ：
＂The prohihition of the contractual marriage took place in the day of the Khaybar campaign．Yet it had been established in Sahih of Muslim that Muhammad allowed them again to（sign）a contractual marringe in the Day of Mecea＇s conquest．Then he prohibited it．The Shafi＇i said：I do not know any other thing which was made lawful， then prohibited，then made lawful again．then unlawlul except the contractual marriage，which was prohibited in the year in which Mecea was conquered，then after that it became lawful．．
Ibn Hisham recorded the same text．
Ibn Qavion al－Janziva－
Ibn Qayvin al－Jawziyya repeated this same statement of al－Shafii．He also suad．
＂Atter the death of Muhammad．Inn＂Ahbas made it lawful when there was a need for it．He used to say thabshe aposile prohihited it when it was dispensable．but it was madegofful when it became a neces－ sity．＂
＂Ibn Mas＇ud said：＇I mader olawful when it became indispensable for a man．＂．
Imam al－Bavdawi－
He agrees with all the above in his lamous hook．＂The Interpretation of the Baydawi＂．He says．
＂The purpose of the contractual marridge is the mere pleasure of intercourse with a woman，and het owni engoyment in what she has given＂
 Masu’d，Sahih－al Bukhari，Sahih Muslim．Ibn Hisham，Ibn Quyyimn－al Jawriyya এবং al－Iman al－Baydayi，মুসলিম বিশ্বে ज্রা পৃজনীয চিস্গাবিদ ও দার্শনিক।

মুসলমানরা যেন নারী ছাড়া যুদ্बেও যেতে পারেন না। রসুল হজান ভ．মাহাম্মদের জীবনকালে ম্পসলমানদের জন্যে সব যুদ্ধই তো ছিল জেহাদ। নবধর্ম ইসনাম，ক．প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সেই জ্জোদ্ণ নারীর শরীর প্রয়োজন হত মুসলিম যোদ্ধাদের। যারা যুদ্ধ জীবন দান করত্ন তারা く．পভ্নে শহীদের মর্যদা，আর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসত্র পেতেন গাজীর সম্মান। যুদ্ধের সময় जদের কোনওরূপ যৌন－সংযমের শিক্ষা দিতে চাননি আম্যাহর রসুল। যুদ্ধে সৈনিকদের পক্ষে
 সঙ্গে নিয়ে যেত্নে। এটাই ছিল রেওয়াজ। তাঁর অন্নক পত়ীদ্রে মধ্য হতে লটারীর মাধ্যচে একজজকে নির্বাচিত করা হত যুদ্ধক্ষের্রে তাককে অনুসরণ করার জন্যে। রসুল স্ত্রীর সদ্গ পেত্নে，


দুনিয়ার পাঠক এক হও！～www．amarboi．com～





একটি হাদীসে রয়়ছে-
হজরভ आবু সায়ীদ খূদরী (রাঃ) বলেন: आবর! রসুনুম্রহর সাণ্ে বনি মস্ত্তালিক যুক্ধে বাহির
 আকাষ্ৰ आগিল এবং নারীবিহীন शাকা আমাদের পক্কে কষ্টকর इইয়া পড়িন কিস্ু আমরা (यুদ্ধবক্দিনীদের সাথে) ‘आজন’ করাকেই পছ্ন্দ করিনাম;...আমরা টাशাকক এ ব্যাপারে

নারীর कী চৃড়াস্ত অসম্মান মুতা বিবাহে বা এই হাদীসে। ইসলাম নারীকক মর্যাদা দিয়েছে
 ভুল। কিছু অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে নারীর দেহকে ک্রো করার মধো পতিতা-উপভোগের পার্থক্ কতটুকু? পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজে পতিতাব্বৃাি ছিম এধনো আছে। তদের যৌন-



 কোনও শিস্কা-দিতে পারেনি। তাই তার জন্রেুপ্রিনভ নির্দেশ নেই। তাই মুসলমান সৈনিক



এই নারীর সম্মান ইসলামে।

## ইসলামপুর্ব অন্ধকার যুগ : নারী ও অবরোধ

জারব দেশে ইসনামের জন্ম। তার জন্মদ্রিন ধরা যায় হজরত মোহাম্মদের নবুয়ত নাভের দিন। যেদিন বেহেশত থেেকে শেেরেশত জিবাইন পরম করুণাময় আম্নাহর নির্দেশে মোহাম্মের কাছে পৌছছ দিয়েছিন্ন ওহী। অবতীণ হর্যেছিল সুরা আলাক। আরবের ইসলামপুর্ব মুগকে বলা इয় আইয়াম্ম জাহেলিয়াত বা অক্ধকার যুগ। এই নামকরণ ইসলামী ঐতিशসিিকদের। সত্যি कী সেই কান অক্ধকার যুগ ছিল। আ্ূুনিক ইতিহাস-গবেবকরা কিস্তু তা বনেন না। ইসলামকে গৌরবাब্ভিত ক্নার জন্যে ক্রমাগত প্তচার করা হয়েহিল বে ইসলাম-পুর্ব আরবে নারীদদের অবস্থ ছিল শোচনীয়। ইসলাম তাদের উদ্ধার করেছে। নবী মেহাম্মদ তদের গোরবের জীবন দান করেছেন। এढা ছিন ইসলামী আরবের ইসলাম পৃর্ব জ্ব্ৰু স্সম্বc্ধে অপপ্রচার। ইতিহাসের এবং



 ক্নার বর্বর প্রথা সমন্র আরবে প্রচলিকি ছিল এমন প্রমা নেই। মক্লার কোরাইশ বংশের মধ্য কিদ্ম পরিমাণে থাকত্ত পারে তাদের গোত্র-কৌলিন্য গর্বের জন্যে। সেই কুপ্রথাও এই গোত্রে ব্যাপকভাে প্রচলিত ছিল একথা ভাবলে ভুল হবে। जাহলে তদের মধ্যে ক্ন্যাসংক্ট দেখ্য দিত।
 নারী-পুরুমের অনুপাতের একটা ভারসাম্য বজায় রাথে। এই ভারসাম্যের অভাব হনে সেই সমাজ টিকে না। পুরুষদের নারী জোটে না বিয়ের জন্যে। জন্মলাভ করে না পরবন্তী প্রজন্ম। নুপ্ত হয়ে যাই সেই সমাজ, গোত্র বা বশশ। आরব দুনিয়ার পুরুয়া নিন্দিত ছিল অত্যধিক নারী সংসর্গের জন্যে। এত নারী আসত কে小থা থেকে যদি ক্্যাই বেঁচে না থাকত। এত এত ক্ন্যাশিそকে यদি হত্যাই করা হত তহলে পরে জনनी হত করা। কোন নারীরা গর্ভে ধারণ
 গোত্র সংঘর্ষ্রে ফলে অনেক পুরুষ মারা বেত বনেই নারীর প্রাহুর্य দেখা দিত। আারবের বিভিন্ন
 লেशিশ্যেছ্লে মে একথার কোনও ভিত্তি নেই, আরবের কোন গোত্রেই কথনো নারী-পৃরুযের অনূপাত ভারসাম হারায়নি। বরঞ্চ নারীর দিকে পাঞ্ধাঢে ছিল ভারী। ইসলাম পৃর্ব কালে কোরাইশ বংশেও একই অবস্থা ছিল। এই বংশের পিতমই, মাত-ব্ন্যা, জায়া-বধুরা ভেঁচে ছিলেন বনেই
 প্র। বিয়ের জর্যে ক্ন্যা সংগ্রহের জন্যে ঢারা দেশ-লেশান্তরে জুটে গেছেন এমন উদাহরণও


नা। ইসলাম পুর্ব আরবে यদি তেমনভাবে ক্না শিত হত্যা ক্রা হত তাহরে আরব জাতি বিলুপ্তু হত্যে যেত। ইসলাম আরবে নারীকে মৃত্যুর অধ্ধকার থেকে তুলে এনে জীবনের আলোকে দাঁড় করিয়েছে-এই ভাবনাটা ভুল।

রসুল মোহাম্মদের জননী ও অন্যান্যদের সম্বক্ধে বিশেষ কিছ్ জানা না গেলেও তাঁর প্রথমা পড্রী বিবি খাদ্জি| সম্বক্ধে কিছ্ তো জানা যায়। ইসলামপুর্ব আরবেঞ খাদ্জিজার মত সষ্র্রা্ত ও ধনবতী নারীর অস্তিত্ূ ছিল। আরবের তeকালীন সমাজে খাদ্জিা বাত্রিমী নারী ছিলেন, একথাটা আমরা ভাবতে চাই না। আরে৷ অন্লেক খাদ্জিরা ছিলেন। ইসলাম্রে সাথে উটে এসেছেন খাদ্জি। অন্যদের ইসলামের ইতিহাস ধরে রাখ্থনি। খাদ্জিার সম্পদের উৎস কোথায় ছিল आমরা তা জনততে পারিনি। তিনি ছিলেন বিধবা। যদি পিতৃকুল এবং পতির কৃল থেকে সম্পদ না পেয়ে থকেন্ন উত্তরাধিকার সৃত্রে তা হলে তাঁর পক্ষে এত ধনবতী হতয়া সম্তবপর ছিল না। এটা বুঝতে ইসলামের ইতিহাস তোলপাড় করতে হয় না। খাদ্জিা ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি নিজে সেই ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তাঁর অনেক পুরুষ কর্মচারী ছিল। তার মধ্যে হজরত মোহাম্মদও ছিলেন একজন। এই ইতিহাস লুকানো যায়নি।

আরব নারীরা অবরোধবাসিনী ছিলেন না। ইসলাম তাদের মুক্ত পৃথিবী থেকে অবরোেে पুকিয়েছে। ইসলাম-পুর্ব আরব সমজে নারীদের যে অধিকার ও স্বষধীনতা ছিল, ইসলাম তা হরণ করে। নবীপত্নীদের দিয়ে তার সৃচনা।

হে নবিপঢ্রীগণ! তোমরা তো অন্য নারীলের অ্ত্ঠ)ন্য, যদি তোমরা আপাহকে ভয় কর,
 হয়। তোমরা ভালভাবে কথাবার্তা বলব্বেঃে্পের তোমরা ঘরে থাকবে, জাহেলিয়া (প্রাগৃইসলামি)

—সুরা আহজ্জব, ৩৩/৩২-৩৩
পড্নীদের অবরোধবাসিনী করত্রেচেয়েছিলেন রসুল মোহাম্মদ। আম্মাহর অনুমোদন তিনি পেয়েছিলেন। তিনি যা কামনা করেন আল্লাহ তা দান করেন। আপ্মাহ তো অন্তর্যামী। সুরা আহজাব মদীনায় অবত্রীর্ণ হয়েছিল। নবীপত্নীদের জন্যে সাবধানবাগীও রয়েছে এই সুরায়।

হে নবি! তৃমি তোমার স্ত্রীদেরকে বনো, ‘তোমরা যদি পার্থিব জীবনের তোগ ও বিলাসিত কামনা কর, তবে এসে, আমি তোমাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থ করে দিই আর তোমদেরকে ভদ্রতার সাথে বিদায় দিই।
হে নবিপড্রীগণ! <ে কাজ স্পষ্টত অল্লীল তোমাদের মধ্যে কেউ তা করনে তাকে দ্বিগণ শাস্তি দেওয়া হরে।
-স্রারা আজহাব, ৩৩/২৮, ৩০
নবীর পড্নীদের চিরতরে বিদায় ক্রে দেওয়ার এই যে সাবধানবাণী তা কি ওধু তাঁরা ভোগ বিলাসিতা কামনা করেছিলেন বলে না অন্য কিছু जা नিয়ে মতাঙ্ডর কম নয় কোরানের ত্সসিরকারদের মধ্যে। বিবি খাদিজা ততদিনে লোকাক্তরিত। হজরত মোহাম্মদ তাঁর মৃত্যুর পর বহৃপজ্নীপরিবৃত। তাঁরা প্রথমদিকে অবরোধবাধিনী ছিলেন না, প্রকাশ্যেই চলাফেরা করতেন। হজরত ওমর চাননি নবীপড্নীরা ওভাবে প্রকাশ্যে আসুন। হাদীসে তার উম্মেথ রয়েছে। এই आয়াতের প্রয়োজন ছিন তাঁদেঙ অবরোধ বাসে নেওয়ার জন্যে। নবীপড্সী ছাড়া অন্যদের জন্যে অবতীর্ণ হর্যেছিল সুরা নুরের এই আয়াত।

বিশ্ধাসী নারীদের বলো, ঢারা যেন াদের দৃষ্টিকে সংষত করে ও তাদের যৌন অপ্পেে হেফাজ্জন করে। যা সাধারণত প্রকাশমান জা ছাড়া তারা যেন অদ্রর সৌন্দ্য (বা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~






—সুরা নূর, ২৪/৩১



 ইসলাম তার শা্তি সংহত কার নিতে পোরাডুi




ফাতি'মা ‘মরনিসনি নাர্থ এক মুসলিম নারী ঐতিহাসিক তাঁর ‘বোরখা পেরিয়ে' (Beyond the Veil) গ্রূ্থ ,দদVিয়েছেন -
 नির্ভর করে বাবহারের ওপর। ইসলাক্ম মনু ু্পী হয় যে নারী भুরুষের মায়া নারীর কামই




 রক্ষার অধিকার। নারীকে যে বোরখায় মুড়ে বা অবরো৷ধ আটকে রাখা হয়, ত্ত সমাজকে নারীর অনিবার কামের ক্ষতিকর প্রজাব থেকে বাঁচানোর জনো। (হমারুন আজ্রের 'নারী' গ্রহ্থে উদ্দৃৃ)
অন] একটি গ্রহৃ্থ তিনি বলেছ্ছেন ['মूসলমাrনর অবচেতনায় নারী' (Women in the Muslim Unconscious)]- "ইসলা(ম নারী হচ্ছে বিকলাঙ্গ প্রগণী।"

পুরুষের যদি চারিত্রিক শক্তি থেকে থাকে তাহনে ভিনি নারী থেক্ নারীাত ছুটতে পারেন না। আরব পুরুষ সশ্ভ্যাগপরায়ণ। সেটাই হল মুসলিম পুরুষের উত্তরািিার। Gাকে সংযত করত্ই কেরানন এত সুরা, এজ আয়াত। পুরুষকে সংযত না কার নারীকে অবরোৰে আবদ্ধ কடরছছ ইসनाম, नाরীক যোগ্য মূল্য দিতে পারেনি ইসলাম।

আমার বাহ্কবী প্রডু বোরখ পড়় না, Caারে কয়
यাঁরা भরহহজগার তারা কভু নারীর শরীর
কু-নজ্ররে নয়, দোখ আম্মার শরিফ নয়নে;
লুচ্চা ভ জ্প্ট যারা ঢারাই কেম্মি বোরখার
অজ্হাত তোেন। আম্ম দিক্ কাनো কাপড়ের
পট্রি বেঁযধ এইসব পৃরুষের নাপাক নজরে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ wWW.amarboi.com ~


#### Abstract

  লরের ব্যবসা বান্দা. ভ্রারা আহে কাঁচি ও কাপড়ে ハ্ললাই ৷মমিনগুলো :"ঁড় দেবে জোমার নির্দেশে। (ফরহাদ মজহার, ‘বোরখা', এবাদ্ডননামা : ৩৫)


 পারবেন না। আক্ষাহ নিজ্গেও তো পুরুষ। পিতৃতন্ট্রের বিধাতা। ইসলামে এই বিধাতাপুরুষ নারীরে অনেক অধিক小র দিয়়ছ়ে বলে দাবি করেছেন। তা নত্যি নয়।

ইসলামের आযগ নারীর অবস্থা যতটা খারাপ ছিল বলে প্রচার করা হয় ততটা খারাপ ছিন না নারীর অবস্থা। সেটই বাস্তব। নারী অনেক বেশী স্বাধীন ছিল ইসলাম পুর্ব আররে।

রসুলের শাসনকালে মদীনায় 'ইসলামী রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার পর, থোলাফারে রাশেদীন্রে কালে আমরা আর কোনও স্বাধীন নারীকে খুজ্েে পাইনি। আর কোনভ থাদ্জিজা আবির্ডৃত হননি ইসলামমর সেই স্বর্ণযুণে, তাদের আর উঠতে দেওয়া হয়নি। থাদিজারা হারিয়় গেছেন যেন ইসলামের ইতিহাস ধথকে।
※ধু ব্যবসা-বাণিঙ্য নয়া আরব নারীর ভুমিকা দ্বিল রণাঙ্টেনণ। তারা সৈন্য পরিচালনা করতেন



 বা তাদ্রর প্রেমিকার গান গাইতে গাইর্রুর্রণণ্ষ্রে অবতীর্ণ হত। তাদের ভালবাসার পুরস্কার ছিল তাদূর পরাক্রুম্মর সর্বেচচ্চ মৃর্লাঁl (সৈয়দ আমীর আলী—দ্য স্পিরিট অব ইসলাম)।

প্রাক-ইসল্ামী যুগে আরবে নারীরা সংগীত চর্চা করত্নে। তাদের খ্যাতি ছিন। সে জন্যেই কী ইসলামে নারীাদূর কন্গা-সংস্কৃত্ ও সभীত সাধনা একরকম নিষিদ্ধ করেে দেওয়া হল। ‘অন্ধকার যুগে’র নারীদের সংগীত প্রতিভার কথা এখন ইসলামের ইতিহাসবিদরাও স্বীকার করেন।

অলেকে নামী মহিলা কবি ছিল তখন আরবে। তাদেরও খ্যাতি ছিল। অস্বীকার করাও যেত না তাদের। নবীর বিরুদ্ধে ব্যাসাપ্যক কবিতা রচনা করার অপরাধে ইহ্মদী কবি, বনি গোত্রের আসমা বিনতে মরোয়ান নাহে এক নারীকে হত্যা করেন জনৈৈক মুসলমান। এই হত্যাকাণ্ড রসুল অনুমোদন করেছি:ল্রন এবং খুীী হয়েছিলেন। কবি আসমা বিনতে মারোয়ানের সামাজিক প্রভাব গুরুত্রপুর্ণ না হলে তাঁকে হত্যা করা হত না।

ইসলাম কবির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। কবি ও কব্তিতার সাথে যেন ইসলামের জন্মবিরোধ। এই সেই সাবধান বাণী,

এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা যারা বি্্রাম্ত। -সুরা শোআরা, ২৬/২২৪
হাদীসে আছে-
কাহারভ অভাত্তর কবিভায় পরিপুণ হভয়া অপেক্ষা পুজজে পরিপুণ হওয়া উত্ঞম।

- বোখারী শরীীফ, ২৩৫০


## সর্বশক্তিমান আল্পাহ ：পিতৃতন্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা

আझ্মাহ সর্বশজ্সিমান। তিনি বিষ্গজগতের প্রতিপানক，পরম করুনাময়，পরম দয়াময়। তিনি

 প্রতি। আল্নাহ বে পুরুম সে কথা তিনি মোষণা করেছেন কোরানে। কোনও দ্বিষা নেই তাত্। সুরা আनআহম বলা হয়োে，

তিনিই রে সমন্ত কিছ্ সৃষ্টি করেছেন।
－मুরা आनাম，৬／১০＞
মকায় অবতীর্ণ হয় এই সুরা। ইসলালময উষা小লে। আপ্gাহ প্রথম থেকেই নিজেকে প্রভূরূপে ঘোষণা করেছেন। তার 小োন স্ত্রী নেই। তাই স্তানও নেই। ত্রী না থাকলে সস্তান আসরে কে小ে থেকে？তবুও তিনি মানব－মানীীর স্রষ্ঠা，তবে পিত নন，প্রতিপালক প্রতু। মনুম তাঁর দাস। আख্ঞাবহ। আল্ণাহ বে সস্তান গ্রহণ কররেননি সে কথা বার বার বলেছেন। সুরা মুমিনুলে বলেছেন，

आघ্গাহ কোো সস্তান গ্গহণ কর্রেননি।
－－সুরা সूম্নিনু，২৩／৯১
একই ক্থা আল্লাহ আবার বলেছেন সুরা ফুরকানে，

－স্মু ঝুর্রকন，২৫／২
এই দूটি সুরাও মক্যায় অবতী｜
 মकाয় অবতীর্ণ অना একটি সুরায়।

পারজ্নে।
－मুরা জूयाর，৩৯／8
মন্কায় অবতীর্ণ অন্য একটি সুরায় রয়েছে，


－भुरा জিन，৭२／०
এই আয়াতে সন্তানের সাথথ আবার ন্র্রীর কথাও এসেছে। কোরানের একেবারে শেষদিকে সংকলিত সুরা ইখলাস। এই সুরাও মকায় জবতীর। বে সুরায় আবার তিনি মোষণা করলেন তিনি কারও জত নন। তাঁর রোনও জতক নেই।

সংকনিত কোরান্ এইসব সুরা প্রথম পেবে লেম পর্ষ্ত ছড়ির্যে লেওয়া হলেও সব সুরাই হজরত মোহম্মদের ఆপর অবতীর্ণ হয়েছিল অथन তিনি মকায় ছিলেন，মদীনায় হিজরত

ক্রেননি। মক্কাতেই মোহাম্মদ আম্নাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁকে পুরুষতন্র্রের প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মক্কায় অবতীর্ণ এইসব আয়াত আমাদের সে কথা মনে করির়ে দেয়। ইসলামের উষাকালে নারীর যে স্বীধীনতা ছিল মক্যায় অবস্থান কালে মদীনায় যাওয়ার পর সে স্বাধীনতা থর্ব কর্রা হয়। ইসলামমর বিজয় ইতিহাস যত এগিয়েছে পুরুষরা পদানত করেছে
 হয়ে উঠেঠে ফিৎনা-বিশৃষ্বন্না সৃট্টিকারী। নারীর স্বাধীন অন্তিত্ত অস্বীক্নর করেই ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। নারীকে তারা বহন করেছে সাথে, উপভোগের জন্যে। পুত্র সস্তান উৎপাদনের জন্যে, সহধর্মিনী রূপে নয়। সহযোদ্ধা রূপেও নয়।

এই ইসলামের ইতিহাস।


## মানুষের সৃষ্টিরহস্য

আঞ্木াহ মানুবরে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। সেই মানুষ আদি মানব আদম। তারপর সৃষ্টি কেরেছেন
 কোরানে বারবার। আম্ধাহর যোহহু কোনও ত্রী নেই তা তার কেনন সশ্ৰানও নেই। আদম সন্তান নন অপ্মাহর। আদমের প্রডু আন্নাহ। মানুষের আদিপিত আদমের কোনও জনক নেই। জনनীও নেই । প্রডু হলেও আন্নাহ আদলের পিত-মাত দুইই। সৃষ্টির আদিমাতার আবার দুজন শ্রষ্ট। आাধ্মাহ ও আদম। আল্াহর ইচ্ম না হলে বিবি হাওয়া সৃষ্ট হভেন না। আবার আদলের শরীর না হলেఆ তাঁর জন্ম হত না । আদcের দেহ হতে সষ্ুুত বলে তাঁকে আমরা আদম-দूহুত৩ বলতে পারি।




 সপক্ষ যে সব আয়াত রয়েছে তা র্ধারাবাহিক ভাবে আমরা সাজ্রিয়ে দিলাম।

তিনিই Cোমাদরকে মাটি থোে সৃষ্টি করেছেন।
—স্সুরা आনজাম, ৬/২

-স্রা হিজর, ২৫/২৬
তিনি তেমাদ্ররকে মাটি থেকে সৃট্টি করেরেন্ন। ওদ্রকে আমম ঞ্টuল মাtি থোে সৃষ্টি করোছ

- স্মারা র্ম, ৩o/२०
-मुরা সাख্ম্মত, ৩৭/১s आघि মাটি থেকে মানুম সৃ死 করেহি।
-मुরা শাঁn, ৩৮/৭> মানুষকে তিনি পোড়া মাটির মভেে ওকন্নে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ্নে।
-रुরা রহমান. ৫৪/>8
কোরানে মাটি ও उক্রবিন্দ মিশিত্যে মানুষ সৃষ্টির কथাও বলা হয়েছে। মাটি ও ঔত্রের সাথে আম্লাহর সৃষ্টিतহস্যে রক্ুপিও মিশে গোে কথনো কখনে।


आমি ভে মানুষ্েক মাট্র উপাদা থথকে সৃষ্টি করেরি।
 रबन।
--সুরা মूশিনিন, ২৩/১২-১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ! ~ www.amarboi.com স্রা ফাতির, ৩৫/১১
 কেকে।
-সুরা মুমিন, $80 / ৬ ৭$

 পদার্থ বा স্থলিভ পানিকে আমরা ওক্রক্রূপ ধরতে পারি।

—স্সরা নাহল, ১৬/৪

—সুরা ফুরকান, ২৫/৫৪
তারপর ঢুচ্চ তরন পদার্থের নির্যাস থেকে ভিনি ভার বংশধরদের সৃষ্টি করেন।
-সুরা সিজা, ৩২/৮
আমি তাকে ऊক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি,
—সুরা ইয়াসিন, ৩৬/৭৭
তিনি সৃট্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী, স্বললিভ ※ক্রবিদ্দু হতে।
—সুরা নজম, ৫৩/8৫-৪৬
তোমরা কি ভেবে দেখেছো যা (বীর্য) তোমরা ফেলে দাভ। তার থেকে তোমরা সৃট্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?
—সুরা ওয়াকিয়া, ৫৬/৫b-৫৯
আমি ত্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিজ ঔক্রবিন্দু তেকে।
-সুরা দাহর, ৭৬/২

—সুরা মুরসানাত, ৭৭/২০
তিনি অকে ওক্র থেকে সৃধ্টি করেন।

—সুরা অ'বাসা, ৮০/১৯
-সুরা তারিক, ৮৬/৬
দেখা যায় বিভিন্ন সুরায় অনেক আয়ুর্তি ক্মারান বলা হয়েছে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, মাটি, পোড়া বা এঁটেল, মাটি ও শ্র্র, স্শ্ি্র্রের্রক্র, তরল পদার্থ বা জমাট রক্তবিন্দু হতে। সব কিছু এক সাথথ দেথলে বলা যায় আল্নাহর হাতে দুটি মূল উপাদান ছিল, মাটি ও ওক্র', যা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন মানুষকে। কেরাত্নর প্রথম যে ওহী নাজেন হয় রসুল মোহাম্মদের ওপর তাতে বলা হ<্রেছিল আষ্মাহ মানুযকক সৃষ্টি করেন জমাট রক্তবিন্দू হতে (সুরা আলাক ৯৬/২)। আশ্নাহ কি তবে আদিপিতা মানবকে সৃষ্টি করার পর আর মাটিতে হাত দেননি। না হয় কিছু ‘নির্বাচিত’ মানবকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শুধু মাটি থেকে। এই সব প্রশ্নের উন্তর কোরান থেকে পাওয়ার কথা নয়। নেইও কোরানে। পানি ভ তরল পদার্থ, শক্র বা জমাট রক্ত সব কিছুকে পুরুষের শ্גলিত শক্রের নানা রূপ বনে ধরে নিতে পারি। কোরানে হয়তো রূপক অর্থই তা ব্যবহার করা হয়েছে। কিষ্তু অক্র সৃষ্ট হয় পুরুষে, নারীতে নয়। তাহলে কী নারীর কোনও অবদান নেই মানব সস্তানের জন্ম্ম। আস্নাহ বলেননি। মানুষের জন্মে স্থ্বলিত শুক্রের সাথথ যে নারীর নিঃসরিঙ 心িম্বানুরড প্রয়োজন হয় কোরানের কোথাও তার উদ্দেখ খুঁজে পাওয়া যায় না। স্থলিত ऊুক্র ঞ নিঃসরিত ডিম্বানুর সার্থক নিষিক্তুকরণেই হতে পারে ওুু নতুন সৃট্টির উন্মে। নারী রজঞ্র্রাবের কালে অচচি হয়ে যায় সেকথা বারবার বলা হয়েছে কোরাতন। নেই রজঃস্বলা নারী ছাড়া যে মানুষ সৃষ্টি হত না সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি নারীকে। কোরানের একটি আয়াতে শধু নারীর প্রসঙ দেখা যায়।
 যৌনদেশ অর্থ্র) এর মিলরে। —সুরা তারিক, ৮৬/৭
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবানে নরন্নারীর যৌল মিননের ইংগিত আঢছ। রয়েছে নরের শুক্রের ক্থা। কিম্ু নেই নারীর ডিম্বাপুর কথ। পুরুষের স্বলিত, বেগবান ওক্রেকে মর্যাদা দ্গ্তয়া হয়েছে কোরানে। কিস্তু নারীর নারীত্র সেখানে উপেস্ষিত। কেননও স্বীকৃর্রি নেই, সব পুরুষকেই তার জন্মের জন্যো ঋণা থাকতে হয় নারীর কাছে। সেই ঋণ শ্ধূ নারী জঠরে সד্তান ধারণ করে বলেই নয়। উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান নারীকে অন্যের সস্তান গর্ভে গ্রহণ করার ক্ষমতাও দিয়েছে, কিক্ুু সেখনেও আরও একজ্জন নারী তার ডিম্বানু দান কয়েছিল্ বলেই ভ্রুণ সৃষ্টি সয়ব হয়েরে। ওধু পুরষ দ্বারা সৃষ্টি প্রস্ফুাটিত হয় না। কোনও কালেই হয়নি। আম্মাহর কোরানে তার বিন্দুমাত্র উম্লেখ নেই বলে আমাদর তা ব্যথিত করে। অথ্র ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র ধর্ম-

निশ্চী ইসলাম आপ্লাহর একমাত্র ধর্ম। —সूরা আল-ই-ইমরান, ৩/১৯ आর মুসনমান হচ্ছেন পৃথিবীর (ख্রেষ্ঠ মানবদূন। जোমরাই শ্রেষ্ঠ দন। মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুখান হয়েছে।
তোমরাই হবে শ্রেষ্ঠ, यদি জেেমরা বিশ্ধাসী হও।
—স⿰ুরা আল-ই. ইমরান, ৩/১১০, ১৩৯

আল্লাহর এই ইসলামে নারীকে সৃষ্টিধাত্রী রূপে পৃর্ণ স্বীকৃতি নেই। নারীকে আষ্ఘাহ সৃষ্টি করেছেন পুরুষের দেহ থেকে। তার নর্ম সংগিনীরূপে। নতুঁ সৃষ্টির জন্যে নয়, নারী তার জন্মের জন্যে পুরুষের কাছে ঋনী, পুরুষ তার জন্মের জন্সে

## আল্লাহর রসুল ও নারী

হজরত মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন আরব ডূমির মক্কা নগরীকে ৫৭১ 刃্রিস্টাব্দে। কোনও কোনও ঈতিহাসিক মনে করেেন তার জন্ম হয়েহিন ৫৭০ হ্রিস্টার্দে। ২৫ বহর বয়সে তিনি প্রথম বিয়ে কর্রেন বিবি খদিজাকে। তথনকার আরবে বিবি খািিজা ছিলেন অক্জন সম্্রাশু বিধবা মহিনা এবং সফ্ল ব্যবসায়ী ও বণিক। তিনি নিজেই তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করc্তে। মোহাম্মদের সাথথ বিয়েরে সময় তাঁর বয়স ছিল 80 বছহ। এর আগে৩ তার দুবার বিয়্যে হয়েছিন এবং তাঁদের



 ধরাছ-

 প্রভू, অনুมতি দশ।। গোশ্বা করিঙনা, একব্বার


 একবার দूनिয়ায় आयি সব নাম ডুলে যাব ঢোমাকেও ভুলে যাব ডুলে যাব নবীকে আমার।

এক্যাত্র তিনি, গ্ূ, এক্মাত্র তাঁর চাকৃরিভে উぃ ও বাবসা লट়ে ছিন মোর নবীজী रহান।
 কিদ্ট খদ্জিজা ছিল বেত্নে বাঁধা কর্মারী-

जোমার "াতিরে ত্বু প্রকাশ্য ज জাহির কর্লেন।


 Cरর।

ম্মাহাম্মদি নবুয়ত লাভ ক্রেন 80 বছর বয়জে। বিবি খদিজ্গার বয়স তখন ৫৫ বহর। তারপরও তিনি ১০ বছর বেঁচে ছিত্সে। মোহাম্মদকে তিনি সবরক্ম সহায়তা প্রদান কররন। তিনি-ই প্রথম মোহাম্মদের নব প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করেন। বলা যায় তিনি-ই প্রথম মুসলমান। এই পৃথিবীতে মমাহাম্মদের্র প্রথম অনুসারী। বিবি খাদ্জিজা না থাকলে নতুন নবী ،কেনওভাবেই ইসলাম প্রচারে সাফল্য লাভ করত্নে না। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় থাদিজ্ঞার এই দানের নাথথ কেন্ও কিছু কুলনীয় নয়। কিষ্তু ইসলামের ইতিহাস সেইভবে ত়রে ধরেনি শদ্জিজাকে নারী বলে। তিনি তাঁর অর্থ-সম্পদ, সামাজিক প্রভাব নিয়ে ইসলারমর ঊষালগ্মে মোহাম্মদের পাশে না দাঁড়ালে কী হতো এখন তা ※ধু গবেষণার বিষয়। মমাহমম্মদের ওরসে তাঁর ৭টি পুত্রব্ন্যা জন্ম নিয়েছিন। পুত্ররা সব অকলপ্রয়াত। বেঁচে ছিলেন ※ কররেননি। মোহাম্মদের জীবদ্দশায় তিনকন্য। মারা যান। নবীর পরলোক গমনের ৬ মাসের ম<্ব্য মারা যান কনিষ্ঠা কন্য্যা ফাতেমা। মহররমে বিশ্ব মুসলিম যাঁদের স্মরণ ক্রেন তিনি সেই হাসানহোসেনের জননী। বিবি খাদিজা প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী নারী ছিরেন। আমরা তা বুঝে নিতে পারি মোহম্মদের পরবত্তী বিবাহিত জীবনের দিকে তাকালে। মোহাম্মদের সাথে খাদ্জিার বিবাহিত জীবন ছিল ২৫ বছর। এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে মোহাম্যু 80 বছরের বিগত যৌবনা থেকে

 করতে পারেননি)। অথচ আরব সমজজ তাই হ্পে P্রেচলিত প্রথা। ২৫ বছর মোহাস্মদ একপত্রীক ছিলেন। খাদিজার মৃত্যুর পর পত্సীত্রত সেব্রু আহাম্মদ অল্পদিনের মঠ্যে বশুপত্సীক হয়ে ওঠেন। বিয়ে করা পত্নীদের বাইরেও তিনি সুন্দ্রু ছিল না। এই যে দীর্ঘকাল মোহাম্মদ্র্পাদ্জিাকে নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন তার পিছনে কী কারণ ছিল আমরা তা উদ্ধার করতে পারব मা। ইসলামের ইতিহাস ইচ্ছা করেই যেন কোন সুত্র রাথখন। মোহাম্মদের সেই সংযম যত না গ্গোরবাপ্বিত করেছে তাঁকে তার চেয়েও বেশী করেছে বিবি থদ্জিজাকে। খাদ্জিার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রতাপের কাছে মোহাম্মদ স্নান ছিলেন। এটাই বাস্তব घটना।

বিবি शাদিজা মারা যান ৬২০ খ্রিস্টাব্পে। মোহাম্মদের নবুয়তের দশম বর্ষে। তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই মমাহাম্মদ রিয়ে করেন সাওদাকে। মাত্র কয়়কদিন পর বিয়ে করেন হজরত আবুবকররর কন্যা আয়েশাকে। তিনি তখন ৬ বছরের বালিকা, কিঙ্শেরীও নন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মার্গোলিউথ মনে করেন তখন আয়েশার বয়স ছিল ৭। তখনো তাঁর রজঃদর্শন হয়নি। ৯ বছর বয়সে (মতাস্তরে ১০) আয়েশা রসুরের ঘরে আগেন এবং তার অঙ্কশায়িনী হন। মোহাম্মদের সাথথ आয়েশার বয়সের পার্থক্য ছিল 8৫ বছরের। রসুন মোহাম্মদের জীবনে এই বিয়ে ইসলামের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। আম্নাহ বিবি আয়েশাকে রসুলের জন্যেই সৃষ্টি করেছ্নে- এই ব্যাখ্যা অনেকেই মেনে নিত্তে পারেননি।

ইসলামে নিবেদিত প্রাণ নবীর অনেক জীবনীকার বলেন, হজরত आবুবকরের ইচ্ছাতেই এই বিट়़ সম্পন্ন रไ়়েছিল। তিনি রসুলের সথথ একটা স্থায়ী পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তুলতত চেয়েছিলেন : তার জন্যে ৬ বছরের কন্য্যাকে তুলে দি:ত হল ৫২ বছরের মোহাম্মদের হাতে। ৬ বছরের বালিকা কী বিয়েতে সম্মতি দিতত পারে ? এই প্রশ্ন কী রসুল .মাহাম্যদকেও আলোড়িত


 না দিয়ে। রসুলপড্ডী আয়েশার বিয়ে লেই মহৎ উদাহরণ রেখে গেছে মুসলমনদদের কাছে। ইসলাম কুমারী ব্ন্যারের পিত জোর করেরেভ্যে দিতে পারেন এই অভিমভ বাক্ করেেেেন
 ইসলামী বিশ্বে বিপুল।
"Even if the virgin is an adult, her father may force her to get married.
This is in accordance with Malek Ibn Ons, al-Shafi and Ibn Hambal's." তিনি আরো বলেছেন,
"The young virgin can be forced by her father to get married without being consulted."
এই ব্যাপারে ইসলামের বিভিন্ন মজহাব শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীরাও এক্মত,
"A father can force his virgin daughter, his maid-slave and his maleslave to get married."
এখানে কুমারী বন্যার ওপর পিতার অধিকার অনেক ফের চলে গেছে। কুমারী কন্ন্যা এখানে তুলনীয় হায়ছছে ক্রীতদাস-দাসীদের সাথে।

ঐই ব্যাপারে ইবনে হাজমের (Ibn Hazm) d্টি হল,
"A father may give his conserg have his young virgin daughter married without obtaining harmission, for she does not have a choice, exactly as Aby ${ }^{2}$ akr El Sedick did to his daughter, Aisha, when she was six yearstold. He marriod her to the prophet Muhammad without her permission."
ইবনে হাজম আরো বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ন্যা অক্ষতা কুমারী থাকে ততক্ষণ সে পিতা বা অভ্ভাবকের সম্পত্তি। বিয়েতে তার মত গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই। কন্যার এক্বার বিয়ে হয়ে গেলে তার কুমারীত্ব মুছে যায়। ুুধু তখনি তার নিজের ওপর অধিকার জন্মে। স্বামী মারা গেলে বা তালাক দিলে পুনর্বিবাহেই ওধু সে মত দিতে পারে। কুমারী অবস্থায় একটি মেয়ের বিয়ের বাপাপারে এই হল ইসলামের অধিকার।

আমরা প্রসঙ্গা্তরে চলে গিত্যেছিলাম। আবার মেহম্মদের বিয়ের প্রসক্গে ফিরে আসি। সাওদা এবং আয়েশাকে বিয়ে করার পর মোহাম্মদ এরপরও একের পর এক নারীকে বিয়ে করেহ্নে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত ওমরের ক্না হাফসা এবং রসুলের পালিতপুত্র জয়েদের তালাকপ্রপ্তু স্ত্রী জয়নব। মেহাম্মদের বিবাহিত পত্নীর সংখ্যা ছিল ১৩, মতাস্তরে ১১। ডঃ জসমান গনি তাঁার নবাজ্জাবনী "মহানবী"-তে ১৩ জন পত্নীর কथা বনেছেন।

মোহাম্মদের আরো অনেক জীবনীকার তাঁর ১৩ জন বিবাহিত পগ্ᅥীরী কথ্য বনেছ্লেন, নবীর পড়্ীরা হাললन :
১. থাদ্জি
२. সাওদ
৯. আয়েশা (হজরত আবুবকর্রে ব্ম্যা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

8．হাফ্সা（হজরত ঞমরের ক্ন্যা）
৫．জয়়নাব বিনজে থোজাইমা
৬．উশ্মে সालমা
৭．জয়নাব（জায়য়ের তালাকপ্রাপ্তা পত্dী）
৮．জুওয়াইরিয়া
৯．রায়হানা（ইহ্থী）
১০．মারিয়া（খ্রিস্টান，মিশরের শাসনকর্তার টপহার）
১১．সুফ্যিয়া（ইহ্দী）
১২．উম্মে হাবিবা（আবু সুফিয়ানের কন্যা）
১৩．মায়মুনা
এছাড়া আরো কজন নারীর নাম পাওয়া যায় বিভিন্ন সৃত্রে，যাঁরা মোহাম্মদের উপপত্রীর মর্যাদা পেয়েছিলেন，যেমন ：

১．ফাতেমা
২．শারবাফ
ง．चাधना
8．উশ্মে ऊরায়েক
তাঁরা একসময় রসুলের দাসী থাক্লেও পরে মাক্টীয়়েছিলেন বলে জানা যায়। অনেক জীবনীকার তাঁদের রসুলের বিবি বলেও উম্নেখ ক্রূ⿺𠃊⺊尸ছ

 বা মিশ্ররর আমিরের উপহার মেরী बুজ্রিরিয়ার নাম নেই। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর＂মরু ভাস্কর＂বা মাওলানা आকরাম খানেক্র＂＂মোস্তফা চরিতে＂নবী পড্রী হিসাবে রায়হানাকে খুঁজে পাওয়া যায়না। মারিয়াকে নবী বিবাহিক পত্নীর মর্যাদা দিয়েছিলেন কিন্না এই ব্যাপারে অনেকেই সন্দিহান। గৈয়দ আমীর আলী মোহাম্মদের প্রতিটি বিবাহকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সবগুলিকে প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত বলে মস্তব্য করেছেন，তিনি মোহাম্মদের ব্খবিবাহকে দেথেছেন－
 পরিচালিত করেছিল এবং যা অসহায় বা বিধবা নারীদেরকে অन্য কোন উপায়ের অনूপস্থিত্তিতে বেঁচে থাক্বার সूযোগ প্রদান করেছিন তা পশ্ষপাতयूক্ত ও কপট শত্রুদের ঈর্যাপরায়ণত্ত বিকৃত করেছে। ত্দেরকে নিজ পরিবারের অস্ভ্ভুক্ত করে মুহম্মদ একমাত্র উপায়ে，যা সে
 মৃন্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত সত্তার অভাবে অনেকে ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের একটি ভিত্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। চাঁর গ্রীষ্টান आক্রমণকারীরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করের়ছন यে ব্যা্্ি্গত জীবনে তিনি বর্থবিহ করে আইন সমর্থন করে না এমন সুবিষা গ্রহণ কারছেন এবং প্রেরিতপুরুষের পক্কে টপযুক্ত নয় এমন চারিত্রিক দুর্বনতার পরিচয় দিত়েছেন।
 কামুক প্রমাণ না ক্রে চূড়াত্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ঘে যপ্র তিনি পুরাত্ন গোঞ্পীতি－ প্রথানুসারে বিবাহিভ স্ত্রীদের ভরণপপাষগের ভার গ্রহণ করেছিলেন অথচ নিয়ে দরিদ্র ঊ সম্বলरीन ছিনেন，তধন 心িনি চটুন নয় এমন চরিত্রের আর্গোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিমেন। দুনিয়ার পাঠক এক হও！～www．amarboi．com～
 आরব্য পুরুচের＂বিরুদ্ধে আরোপিভ অভিবোগসমূহের অসন্ততা ৩ অनুদারতা প্রভিপন্ন
 বিবাহ কর্রেন যিনি বয়সে ট゙রার চেয্যে অনেক বড় ছিলেন। বিবাহহর পর থেকে পচিশ বংসর

 স্র্রীকৃত করেছিন 屯াঁতে খাদিজা ছিলেন টার গ্রকমাত্র সাথী，সমব্যथী ও সাহাযাকারী। भাদ্জিরার মৃত্যুকালে মুহ ্মদের বয়স হয়েছিল এ্রকান্ন বংসর। ঢাঁ দুশমনগণ একथা অস্টীকার করতে পারেন না বরং তারা স্বীকার করভে বাধ্য যে এই দীর্ঘকালের মধ্যে ঢারা 屯াঁর চরিত্রে এক্টি মাত্র কলক্কজ দেখতে পান না। খদ্জিজার জীবদ্দশায় তিনি কোন বিবাছ করেননি। यদি厅 তিনি পছদ্দ করনে জলমত তা অনুম্মেদন করত। মুহম্মদ যে সুযোগ－সুবিধা নিয়েছিলেন তা তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি অস্বীবৃতি জানিয়েছিলেন－এই উফ্িি সম্পর্কে এইুকৃফ বনা যেতে পারে যে，এ কथা অও্ঞাতপ্রসৃত ভ্রাশ্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিষরতের কয়েক বছর পরে মদিনায় ব্খবববাহের উপর সীমা আরোপিত হত্রেছিন। ভাঁর সম্পর্কে যে ব্যবস্থা তা একজন কামূকের সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে একজন আয্যসচ心্大ে আఘ্যসমীীককের সচেতনভাবে আরোপিত ভার ছিল। 厄ाँর সমুদয় বিবাহুজ্জি সম্প্থাদিভ হয়েছিন ব্থবিবাহের সীমাবদ্ধতা

 পর্যস্ত বিবাহ করার অনুমভি প্রাপ্ত হন্ৰ＠ীইনের শর্তাধীন）এবং হ্যরতের প্রকাশা নিন্দা

 উন্য গ্রহগ করেছিলেন তদের ক্কীউকে তালাক দিতে পারজ্নে না কিংবা অনা কোন বিবাহ

 Cকের্রে এটা कি পৃর্ণাঙ্গ আभ্মত্যাগের প্রত্যাদেশ ছিন না？
（অ স্পিরিট অব্ ইইলাম）
খাদ্জিা যতদিন বেঁচে ছিলেন，মোহাম্মদের নবুয়ত লাভের আগে ও পরে，মোহাম্মদ কোনও ২য় নারীর দিকে ফিরে তাকাননি। এই উঙ্লির পক্ষে যত বিপ্লেষণই তুলে ধরা হোক না বেন্ন， ততত যত না আবেগ তত যুক্লি নেই। আমরা মোহাম্মদের সেই সংযমকে দেখ্খেি খাদ্জির প্রবল বাক্তিज্রের সাথে মিলিয়ে। না হলে খাদিজার জীবনাবসানের কয়েক মাসের মধ্যেই নারী－ উদ্ধারের সব প্রয়োজন চলে আসত না মোহাম্মদের জীবনে। সৈয়দ আমীর আলী মেহাম্মদের কয়েকটি বিবাহকেপুত্র লাভের কথা ভেবেই করেছিলেন বলে মনে করেন। এই ভাবনার মধ্যেও একটা ইংগিত আছে। খাদ্জিার মৃত়ার পর মোহাম্মদ যত নারীকে বিয়ে ক্রেছিলেন তা সুরা নিসার ৩নং আয়াত নাজ্রেল হওয়ার পৃর্বে বলে সৈয়দ আলী যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে অনেক বিতর্ক ও মতান্তর রয়েছে ইসলামী পঙ্ডিতের মব্যয। তবে এক পর্যায়ে আম্সাহ মোহাশ্মদকে বিয়়র ব্যাপারে ইতি টানতে বাল্লছিলেন（সুরা আজহাব，৩২／৫২）। তবে তিনি মেহাম্মদের জন্যে）পড্নীদের তালাক ল্লওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন তা বোধ হয় ঠিক নয়（সুরা তাহরিম． ৬৬／（৫）।

মেহাম্মদের পত়্ীদদর সংথ্যা নিয়ে বিতার্ক আমদের প্রয়োজন নেই। মোহাম্মদ পড্సীদের মষ্েে তার ‘দিন’ সমডাবে বন্টন কর্রে দিয়েছিলেন। সেই রুটিন মেনে তিনি এক এক শক্তীর घরে য়তেন। এই निয়ে অज্নে হাদীস রয়েছে। রসুল্ল को তাঁর পঢ্রীঢের সকন্গকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন বহ্থবিবাহ করার পর, যা ছিল আম্মাহর নির্দেশ। সমদ্দৃষ্টিতে দেখা দূরু থাক্ মোহাম্মদ পড্సীদের মধ্যে শय্যাসাম্যও বজায় রাখতে পারত্তেন না। নানা বিতর্কে তাঁেে জড়িয়ে পড়তে रয়েছিন।

उধু পড্রীদের মধ্য় নয়, নারীদের মধ্যে রসুল সবচেয়ে বেশী ভালবাসত্তে সুন্দরী আয়েশাকে। হজরত ওমরের এক প্রক্নের উত্তরে একথা বলেছিলেন নবী। একমাত্র আয়েশার ঘরে থাকার সময় তাঁর ওপর ওইী নাজেল হয়, অন্য কোনও পত্রীর সাথে থাকার সময় নয়। আয়েশা তাঁর প্রিয়ত মা পত্নী (বোখারি শরীফ- ১২২৭)। আয়েশার বিবাহিত জৗবন ছিল মাত্র ন বছর। আয়েশার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ রসুলের অন্যান্য পত্নীগণের মনে সপত্নী যাত্নার সৃষ্টি করেছিল। এক পর্যায়ে এই ব্যাপারে দেন-দরবার করার জন্যে তাঁরা রসুল-কনা| ফততেমকে পাঠিয়েছিলেন মোহাস্মদের কাছে। কন্যা পিতার কাহছ গিত়েছিলেন অায়েশা ছাড়া অন্য বিমাতদের স্বার্থ নিয়ে পিতাকে বোঝাতে। একই কাজে পরে রসুলের আরেক পত্নী আবু সুফিয়ানের কন্যা উশ্মে হাবীবাকেও নিয়োগ করা হয়েছিল। রসুল সব তনেছিলেন। তভুও তিনি আয়েশার দিকেই ঋৃঁকেছিলেন। আয়েশার উরুর ওপর মাথ্য রেখেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্াাr করেন। তাঁর অক্তিমশय্যাও তৈরী হয়েছিল আয়েশার ক্টীল।

এই যে প্রিয়তমা পত্তী কিশোরী আয়েশা তাঁক্রেজ্রিল বুঝেছিলেন রসুল। সাফওয়ান-ইবনে মোয়াত্তাল নামম একজন সাহাবাকে জড়িয়ে স্যুষ্শীকে নিয়ে একটি অপবাদ রটেছিল। রসুল সেই অপবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন্রে্রিক পর্যায়ে আয়েশাকে তালাক পর্যণ্ত দিতে চুয়েছিলেন তিনি। হজরত অলীর বক্ত্যু্খ্রেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় হাদীসে ( বোখারী শরীফ, ১৮৫৯-৬১)। কোরানেও এর ইপ্গিত্ত রয়েছে।

यারা মিथ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো আমাদেরই একটি দন। এই অপবাদকে তোমরা তোমাদদর জনা অনিষ্ষ্রক মনে কোরো না, বরং এ তো তোমদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জনা আছে ওদের কৃত পাপকর্মের ফল আর ওদের মধ্যে বে এ ব্যাপারে প্রধান पৃমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠঠন শাস্তি।
যারা সাধ্ী, নিরীহ ও বিশ্যাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহনোকে ও পরলোকে অভিশপু এবং তাদ্র জন্ন রয়েছে মহাশাশ্ডি। —সুরা নৃর, ২৪/১১, ২৩
হজরত মোহাম্মদের জীবনে সবচেয়ে বিতর্কিত বিয়ে ছিল জয়নবের সাথে বিয়ে। জয়নব ছিলেন হজরতের ফুফতো (পিসতুতো) বোন। জয়েদ বিন হারিস ছিনেন দক্ষিণ সিরিয়ার বনি কাম নামে এক খ্রিস্টান গোত্রের ছেলে। শৈশবে তাঁকে দসুয়া হরণ করে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। বিবি चাদ্জিা *াঁকে ক্রয় করে মেহাম্মদকে উপহার দেন। মমাং; ন্মদ জায়েদকে অত্যণ্ত স্নেহ করততন। জায়েhকে মুক্ত করে দেন তিনি। খবর পেয়ে জয়েদের পিতা ও ज্রাতা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে আসলে তিনি যেতে অস্ধীকৃত হ্ন। প্রথম ভে কজন পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন জয়েদ তাদের একজ্জন। মোহাম্মদ জায়েদকে পালিতপুত্র রূপ্প গ্রহণ কর্রেন এবং নিজ্রের নাম आয়েদের সাথথ যুক্ট করে দেন। সেই থেকে জায়েদ পরিচিত হন জায়েদ বিন মোহাম্মাদ বলে। মোহাম্মদ ঘোষণা করেন জায়েদ তাঁর পুত্র। তিনি জয়়দের উত্তরাধিকার গ্রহণ করবেন এবং জায়েদ করবেন তাঁর (W. Muir-‘The life of Mohammad', p-35)। জয়নাবকে মোহাম্মদ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
 आপভি থাকলেও মেনে নেন রসুলের নির্দ্দশে। আন্মাহ এই সিদ্ধাত অনুমোদন কর্রেন।
 সিদ্বাভ্ভের अধিক্কার थাকবে না।
-मস্যা आइজাব, ৩৩/৩৬
বিয়ের পর জ<্যেhcে মেনে নিতে পারছিলেন ন৷ জয়নব। তিনি মোহম্মদ্দর অনাত্য পড্রী হতে চাইলেন। শ শষ পর্যন্ত জায়েদ জয়নবরে তানাক দেন। এই বাপারেও রসুলেরু নির্দেশ ছিল
 পালিত পুত্রের বধৃরে বিক়্ে করা यায় ক্ন্না তা নিত্যে মোহাম্মদ বিতকে জড়িত্যে পড়েন। लেষ পর্যত্ত আদ্মাহ তাঁেক উদ্ধার করেন, অবতীর্ণ হয় ওইী।




 आল্লাহ নবির জনা যা বিধিসম্মভ কর্রেছে ज করতে তর জনা কোেো বাধা নেই।
—সুরা আজহাব, ৩৮/এ৭-৩৮




সেই থেকে ইসনাম দ্তক বা পাজিু স্তান গ্গহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

 রসুল মাহাম্মাদের জীবনে আর একটি বিতর্কিত অধ্যায় মারিয়ার সাথে बৌন-সগগম।


মারিয়া ছিলেন হজরত ওমর ক্না রসুল-পড্রী হাফসার দাসী। মিশরের শাসনকর্ত্ত মুকাউকিস
 হিসেবেই নবী তাকে অন্তঃপুরে স্থান লদেন এবং হাফস্সার লেবয়় নিয়োগ করেন। সেদিন ছিন হাফসার ঘরে রসুলের আসার নির্ধারিত ‘দিন’। ঘরে এসে রসুল দেখ্থে হাফস্সা গেছেন তাঁর পিত ওমরের কার্, মতান্তরে রসুল ঘরে এসে হাফ্সাকে ওমরের কাতছ প্রেণ করেছিনেন। হাক্সার অবর্তমান লোহাশ্মদ মারিয়াকে ডেকে নেন এবং সস্টে রত হন। হাফস্সা তাড়াতাড়ি

 হাফসাকে হুপ করতে বলেন এবং অনুরোখ কর্রেন এই घট্না অানা কউকক না বলরত। নিনি

 দেन। রসুল এই घটনায় লক্কু হা এবং ঠিক কর্রেন বে, সব পড্রীদের তিনি শান্তি দেবেন এবং একমাস ঢাঢদর শ্যা বর্জন করবেন। এরপর অবতীী হয় আম্ধাহর ওহী।
 দুনিয়ার পাঠক এক হঞ! ~ www.amarboi.com ~


 ङক্েে। মারিয়ার সাথে রসুলের সংগমকে তাই আহ্নাহ অনুমোদন দান করেন। ৷সই সাথথ তিনি সতর্ক করে দেন রসুলের অন্যান্য পড্রীদের-

হে নবি! আম্মাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন ক্নে তুমি তা নিষিদ্ধ করহ তোমাদের স্ত্রীদেরকে ఖুশি করার জন্য।
আম্মাহ ত্তেমাদের শপথ পেকে মুজ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (স্যরণ করো) নবি তার স্ত্রীদের এক্জনকে গোপনে কিছূ বলেছিল। তারপর সেই তা অন্যকে বলে দেয়, আর আম্লাহ নবিকে ©া জানিয়ে দেন।
তোমাদের হৃদয় ষা কামনা করেচ্হিল তার জন্য তোমরা দুজ্রন অনুতপ্ত হয়ে আপ্মাহর দিকে ফিরে চ心।
-সুরা তাহরিম, ৬৬/১-৪
ক্ররানে বর্ণিত এই দুইজন নারী হচ্ছেন মোহাম্মদের দুই পড্রী হাফ্সা ও আয়েশা। এক পর্যায়ে রসুল সব পড্বীদের তালাক দেওয়ার কথথঙ ভাবেন। নবী স্ত্রীদের তাল্গাক দিলে তাঁদের কিছ্ছই করার ছিল না। কারণ বিধাতাপুরুষ আদ্মাহ ছিলেন নবীর সহায়। মোহাম্মদের স্ত্রীদের তানাক দেওয়ার ইস্গিত কোরানেও রয়েছে।

নবি यদি তোমাদের সকলকে তালাক দেয়, তবে ক্রু্র্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে হয়ত্তে

হজরত ওমরের প্রচেষ্টায় সেই যাত্রায় নবীপ্ণীরার মুক্তি পেয়ে যান তালাবের থড়া থেকে। নবীর অনেক জীবনীকার মনে করেন দাসী ম্রুয়ারাকে রসুল মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। কারো করো রচনায় মোহাম্মদের পক্র্রি অ্লিকায় মারিয়ার নাম দেখা যায়। এমনও হতে পারে রসুল মারিয়াকে বিয়ে করেছিলেন হাষ্ট্টীর ঘরে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর। মারিয়ার গর্ভে রসুলের এক পুত্র সস্তানেরও জন্ম হয়েছিল। শৈশবে সেই পুত্রও মারা যায়। আরব সমাজে পুত্রের জনক হতে না পারলে পুরুষের মর্যাদা লোপ পায়। তকে বলা হয় ‘আবতার’ এই শব্দের আক্করিক অর্থ ‘যার লেজ কাটা গেছে’। শব্দটি তিক্ত। এই তিক্ত শব্দটি মোহাম্মদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল তখনকার আরব সমাজে তাঁর শিশু পুত্রের মৃত্যুর পর। প্রচলিত সামাজিক অপবাদ থেকে আল্লাহ আবার রসুলকে মুক্ত করেন।

মুহাম্মা তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আম্নাহর রসুল ৩ শেষ নবি। —সুরা আহজব. ৩৩/৪০
মোহাম্মদ নবুয়ত লাভ করার আগে ও পরে প্রথম বিবাহিত জীবনের ২৫ বছর যেভাবে কাটান পরকর্তী জীবন কাটিয়েছেন বহ পত্নী নিয়ে। তিনি আম্মাহর কাছ থেকে বৈধতা পেত্রে তার ‘ডান হাতের অধিকার ভুক্ত দাসীদদেরও প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করেছেন,
(মুহাম্মদ!) এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয় আর তোমার স্তীরীদের পরিবর্তে অন্য
 অধিকারডুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়।
—সুরা আহজাব, ৩৩/৫ই
যত चুশী ডান হাভের অধিকারভুক্ত দাসীকে ভোগ করতে পারতেন মুসলমানরা। কোন্নো সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়নি। কিত্তু বৈধ স্ত্রী হতে পারবে 犭ধু 8 জন। কিস্তু আল্নাহ মোহাম্মদকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ব্যাপার ছাড় দির্যেছ্লেন। তিনি ভে বমার বিয়ে কর্রেন অা্মাহ তনুম্মাদন কর্রেন। তিনি
 রুুলের आনুগত্য না করলে মুসলমান হওয়া যায় না।


－স্রা আল－ই－ইমান，৩／৩s－৩২



यঁরা বলেন 匹খনকার বিদামান आরব সংস্কৃতি，সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাঙ্তুবতার কারণে
 জীবনীকর ↔ ঐত্রতহাসিক একম্মত হতে পারেননি। রসুলের দাসীর সাথে ，কারান অনুম্মেদিত সংগমকে আরব সমাজ－সংপ্কৃতির বাস্তবতত বলে তাঁরা মেনে নিতে চান ন।। বিলেষ করে যাঁর ঘরে অতЖুলি পড়ী থাকে তার বেলায়।
 তথন খাদিজার জীবনাবসান। তার জীবনকার এবং কোরানের ভাষ্যকাররা বনেন এই দীর্ঘ ২৫ বহরের বিবাহিত জীবনে মোহাম্মদ খাদ্জিগা ছড়া অপর কোনো নারীর গাথে ব্বেনততয় জড়িয়েছেন তেমন রকেনও উদাহরণ নেই। কলক্কশৃন্য এব্র পড্রীতত ছিলেন তিনি। খাদ্দিজ মারা

 বান্তুবতার প্রয়োজনে বলে দাবি করেন ইসলাক্子
 করুন।







বোখারী হাদীস নিয়ে মুসলমানরা কোনও প্রশ্ন লোেন না। এই হাদীস সং্্হহকে সহীছ হাদীসের মর্যাদা দেওয়া হয়। হাদীস ও নারী নিত্যে आমরা পরে আলোচনা করছি।

মোহাম্মদের ১৩ জন বিবাহিত পড্থীর বাইরে আরো কজ্জন নারী তার পত্তী হতে চেত্যেছিলেন
 （लোকাক্তরিতা ঋদিজাকে না ধরে）সাথে নবীর ‘দিন’। এইসব নারীরাও মনে इয় জান্নাতে
 বাড়াত্ চাননি 心িনি। হতে পারে ততদিনে আg্মাহ তাঁর নতুন নতুন নারীকে উদ্ধার করার ওপর ইতি টেনে দিত্যেষ্মে ।

রসুলের কেেনও কোনও জীবনীকার বনেছ্লে－কোনও বিক্যেতুই তার নিজ্রে দিক থেকে
 দুনিয়ার পাঠক এক হঔ！～www．amarboi．com～
 সাহ্য। । তাঁরা রসুলের স্কীর মর্বাদা নিয়ে জান্নাতবাসিনী হবেন। ঢারা ইহকালে মোহাম্মদের প্রদ্ত্ত নির্দ্ধারিত ‘দিন’ পেয়েছিনেন । आত্রাতে তাঁরা কী পাবেন কোরান জ হাদীসে তার কোন্ড উজ্রেখ নেই। তাঁরা জন্নাত্ প্রবেশ করর্নেভ সেখান উত্তুম বাসস্থান পাবেন হয়তে। খাদিজার কথা বলা আছে হাদীসে। অন্য পট্টীদের কথা কিছু বলা নেই। কোরান ↔ জান্নাত নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করুছি।

বোখারী শরীয়ের ১৮৫৫ এবং ১৮৫৬ হাদীসে বল্লা হয়েছে, থাদ্দিজা বেহেশতের মধ্যে
 निকেত্।।

বেহেশতে খাদ্জিা মোহাম্মদের সান্নিধ্য পাবেন কীভাবে তা বলা নেই হাদীসে, কোরানেও। মোহাম্মদকে না পেলে সেই নীরব-নিরালা শাক্তিনিকেতনে তিনি একাকী কীভাবে কাটবেন ?

বলা হয় মোহাম্মদ কোনভ বিয়েই নিজের উদ্যেগে করতে চাননি। তিনি ওy সেইসব নারীদের ইচ্ছা পুরণ করেছেন। বিধবাদের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাদের উদ্ধার করেহে্নে। বিভিন্ন গোত্র এবং সম্প্রদায়ে বিয়ে করের তিনি শক্রুভাবাপন্ন গোত্রসমৃহের সাথে মৈত্রীর বস্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এতে ইসলামের প্রচার ভ প্রসার সহজতর হয়েছে। বহ বিবাহ ছিল্গ তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞার উদাহরণ। আবার আমরা খাদিজ্রাক্ে স্মার করি। এই রাজনৈতিক কারণ এবং বাধ্যবাধকতা কী খদ্জিার সময়ে একবারও অনুভ্ত্ত য়ী়ি ? উত্তর দিতে আমার অপারগ।

কোনও কোনও জীবনীকার जো মনে করেন C-
হজরত আমাদের জন্যে তথা সমগ্র বিশ্বব্ষ্ষ্ণী জন্যে একটি পরিপূর্ণ আদর্শ। তাই মানব জীবনের যতরক্ম সমস্যার উদ্টব হতে প্রে তার পুর্ব ধারণা নিয়েই তিনি এই বহ্থবববাহ করেছিলেন।

বিধবা বিবাহের প্রচলন, বিভিন্ন রিতর মধ্যে বিবাহবন্ধন অবৈধ প্রেম-অনাচার-ব্যভিচারের পথরোধ, সপত়্ীদের মধ্যে স্বার্থ তাগ ও উদারতা এসবই হজরতের বহৃ বিবাহের মাধ্যমে আদর্শ স্থাপনের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছূই নয়।

অর্থাৎ কেবন বিধান, আদেশ, নিভেষ দ্বারা নয়, বাস্তব আদর্শ তিনি আমাদের মধ্যে রেখে গেছেন।

এই বহ্থবিবাহের ভিতর দিয়ে মহানুভতা, আদ্মতাগ, পরার্থপরত, উদারতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং মানব প্রেমের বাস্তব চিত্র ত়লে ধরেছেন আমাদের সামনে।
(‘হেরা পর্বভের সেই কেহিনুর’--শাহ সুফী শেখ শানসউদ্দিন আহ্মদ)
মোহা ্মদের বহবিবাহের পক্গে এই মূল্যায়নে আবেগ আছে। মোহাম্মদ এখনে আর 'মানুষ’ নেই। তাকে ছাড়িয়ে গেছেন। বিশ্যসসী মানুযের কাছে তিনি বর্থবিবাহের পক্ষে 'মহৎ' আদর্শের যে দৃষ্টাত্ত তুলে ধরেছেন সমকালেও ত নিয়ে বিতর্ক কম ছিল না। ত্তিনি সব পড্রীদের প্রতি সমভাব বজায় রাখতে পারেননি। কারো কারো দিকে বেশী ঝুঁরেছিলেন। তিনি তাঁর পঙ্సীদের মধ্যে সপত়্ী যাত্নাও দূর করতে পারেননি। আমরা কোরান-হাদীস থ্থকেই তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি।

দাস ব্যবস্থ ইসলাম অনুম্সেদ্দিত। তখন এই প্রथা ছিল আরবের সামাজিক বাস্তুবত। রসুল তাকে মেনে নিয়েছিলেন। অN্Nে দাসকে মুক্ত করলেও সবললকে তিনি মুক্ত করেননি। তাঁর অনেক দাস ছিল। অস্তপুরে ছিল অনেক দাসী। দাস-দাসীদের প্রতি ভাল বাবহার করত্তে। তবে দাসীদের ব্যবহার করেছেন ব্যেননতার প্রত়াজনে। হাদীসেই তার উশ্নেখ রয়েছে। ,কোরানে রয়েছে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

जার ইংগিত। তাকে তো অস্বীক্সর করা যাবে না। মৃত্যুর মাত্র একদিন আগে তিনি সবম্ল দাসদাস্উীকে মুক্তি দিয়ে যান। যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চষ্লিশ জন।
(মাওनানা আবুল কালাম আজাদ-'ম্ড্যুর দুয়ারে মানবতা', જৃ. ২১১, অনু.-হাবিব আহসান)।
রসুল आয়েশা ছাড়া আর বকানও ক্রুমরী ম্যেয়েকে বিয়ে করেননি। অন্য পত্নীর: সকলেই ছিলেন বিধবা ব! তালাকপ্রাপ্তা, কিষ্ণ সক্লেই বিগত্তৌবনা ছিলেন না। একমাত্র বততিক্রম সাওদা।
 সময়ে রসুল্ন তাকেও তালাক দিতে চেয়েছিলেন। সাও্দা চেখখর জনে বুক ভাসিয়ে আবেদন করেছিলেন তাঁকে রসুলের পত্টীত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করতে। সাওদা তাঁর জন্যে বরাদ্দ দিন পর্यণ্ত ছেড়ে দিয়েছিললন জাবুবকর কন্ন্যা আয়েশাকে। সাওদা সেইভাবে তাঁর প丬্নীত্ব রক্ষ করেছিনেন। মায়মুনাঞ প্রৌঢ়া ছিলেন। রসুল াঁকে বিহ়ে করেছিলেন হজপালনরত এহরাম (হজ্ের বিশেষ পোশাক) বাঁধা অবস্থায়। (বোধারী শরীযফ ৯৩৯)।

সুরা তাহরিমের প্রথম আয়াত (৬৬/১) নিয়্যে আরো একটি হাদীস রায়ছে।
(সহীহ মুসলিম- ৩৪৯৬)।
মোহাম্মদ মধু খেতত পছন্দ করজ্নে। রোজ সকালে তিনি জয়নবের (জায়েদ যাঁকে তালাক



 তাঁদের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা হয়তো క্ৰুফুু পপরেছিলেন সমানভাবে। কিস্ত্র তাঁদের প্রতি
 করা যারে না।

রসুল্লের श্রিস্টান পড্নী মারিয়া (মতাস্তরে উপপত্নী) পুত্র সস্তান লাভ করনে তার প্রতি রসুল বিশেষ দৃট্টি দেন। তখন এই নিয়় आয়়শা ভ হাফসাসহ অন্যান্য স্তীদের সাথে রসুলের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই পর্যার়য় তিনি পড়ীদের ক্য়েকজনকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন বলে জানা याয়।

রসুল বলেছেন আল্নাহ সবচেত্যে বেশি অপছন্দ করেন তালাককে। কিত্তু দেখা যায় তিনিও বারবার তালাক নামে অস্ত্র ব্যবহার করতে চেয়েছেন পড্বীদের ওপর। আম্মাহর রসুলের পঙ্নীদের প্রতি যদি সহনশীলতা এই পর্যায়ে থাকে তাহনে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থ নেই যুগেও কী ছিন आমরা তা ভেবে নিতে भারি।

তবে রসুল কোনও স্ট্রীকে পরিত্যাগ করেননি শেষ পর্যণ্ত সেকথাও সত্যি নয়। রসুলের এক বিবাহিত পত্নী ছিলেন আসম (নোমান কিস্দির কন্না)। তিনি নিজেই নাকি মুক্তি চেয়েছিলেন। তাই রসুল তাঁকে তলাক দিয়েছিলেন। রসুলের কোনজ কোনজ জীবনীকার উম্লেখ করেছেন যে, মোহাম্মদের সাথে আসমর কোনরকম যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি অর্থাৎ বিয়ে কন্জুমেট করেনি (সাদ উম্মাহ—‘ইসলাম এ নারী’, দৈনিক জনকঠঠ, ঢকা, ২২ আগস্ট, ১৯৯৭)। আমরা ধরে নিতে পারি এই বিয়ে ধরে রাখতে চাননি আসমা। কিস্ত কোন্ সমাজ-বাস্তবতায় এই বিয়ের প্রয়োজন হয়েছিন আমাদের জানা নেই।

রসুল অন্小ক বিধবা নারীকে বিয়ে করে তারের উদ্ধার করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। কিক্ত

রসুলের মৃত্যুর পর তাঁর বিষবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ বরা হয়। তাদ্রে বলা হয় উম্মুন মুহ্সনিল, মুসলমানদের জ্রননীস্বরপা। কোরানে আল্গাহ নির্দেশ পাঠান রসুলের উম্মতদের প্রতি। নবি বিশ্মাসীদের কাছু তাদের নিজ্রেদের চেয়েও কাছের, आর जার স্তীরারা তাদর মায়ে মত্তে।
 বিবাহ করা সংগত হবে না।
—স্সরা আহজাব, ৩৩/৬. ৫৩
মোহাশ্মদ যখন মারা যান ত্থন আয়েশার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন তিনি। ভোগ করেছিলেন দীর্ঘ বৈধ্য-যস্ত্রণা। তাঁর বোনও সন্তান ছিল না। তিনি কী মুসলমানদের অন্তক মাতার একজন হয়ে তৃপ্ত ছিলেন! এই প্রশ্ন করা যায় না।

মোহাম্মদ মুসলমান ছাড়াও ইহ্দী ؟ শ্রিস্টান রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। এই দুই ধর্মানুসারীাদের ইসলাম কিতাবের অধিবারী বলে মনে করে। ইপ্দীতের তৌরাত ঞ খ্রিস্টানদের ইজ্রিন কোরানেও মান্যতা পায়। তাই পৃর্বে ধর্মাক্তরিত না করেও এই দুই ধর্মের নারীকে বিয়ে কর্তু ইসনাম কোনও বাধা নিষেধ আরোপ করে না। পরে ধর্মাক্তরিত হলেও চলে। কিস্তু পৌত্তলিকদের বেলায় ইসলামম ধর্মাস্তরিত না হলে কোনও ভাবেই নয়। ইসলামে ধর্মস্তরিত হলে অবশ্য ভিম্ম কথ্থ। কিস্টু ব্যোনে সুযোগ নেই সেখানেও ইসলাম বোনও ছাড় দেয় না:

নারী তো ওষু পত্নী নয়, জননীও। হাদীসে বলা হয়েছে, "জননীর পায়ের নীচে বেহেশত।" এখানে যোগ করা উচিত ছিল সেই জনनীকে হতে হবে বিশ্শসসী নারী। না হলে তা আর বেহেশত থাকবে না। মোহাম্মদের মা আমিনা তাঁর শৈশবেই মা্ৰু সौन। তখনো ধর্ম হিসাবে ইসলামের উন্মেষ হয়নি। आমিনানন্দন মোহাম্মদের নবুয়ত লাळ্রে অনেক অনেক পরের ঘটনা। স্বাভাবিক কারণেই মোহাম্মদজননী आমিনা ইসলাম-ক্পি_্ নারী ছিলেন না। সেই ऊন্যে মোহাম্মদ গর্ভধারিনীকেও মর্যাদা দিতে পারেননি। তুগ্র ক্বর তিনি কোনওদিন জিয়ারত (ইসলামী অনুযায়ী পরলোকগত আप্যার শান্তি কাষা করে প্রার্থনা) করতে চাননি, তিনি পৌত্তলিক ছিলেন বলে। জনनীর প্রতি শ্রদ্ধাকে এখানে ছাড়িয়ে গেছে ধর্মবিশ্ধাস। ইসলামে সব কিছুই যেন খণ্তিত। মহজ্তর মানবিক চেতনায় উদ্ভাসিত নয়। মোহাম্মদ জননীর বেলায়ও সেই গগ্ড অতিক্রুম করতে পারেননি।

## রসুলের উত্তরাধিকার

"বিয়্য ক্রবে স্বাধীন নারীদূর মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে, দূই, 心িন বা চার জন্কে।" आবার তুলে ধরলাম সুরা নিসার সেই বিথ্যাত আয়াতের অংশ ( $/$ /৩) । মু সনমানদের আন্নাহ এক সাথথ চার জন পর্यশ্ত ন্ত্রী রাখার বৈধতা দান করেজেন। তরে তারা এর বাইরে তাদের অধিকারহুক্ত দাসীদরর উপপড্টীরূৃপেও রাথতে পারজ্ন। जন্দের বেলায় সংথাটা মুসনমানদের
 হয়নি। রসুন হজরত মোহাম্মদ ছিলেন এই আয়াতের বাইরে। তারর জনে্যে স্ত্রীর সংখ্যা চারজনের

 হাতে কী পরিণতি লাভ করেছিল তা আমরা দেখে নিতে প্রু্তি ইসলাদ্রে ইতিহােে শ্রেষ্ঠচারজন





 কৈশোরে লালন করেেছেেেন। আমৃত্যু যিনি ছিলেন মোহাম্মদের অভিভাবক। বলা যায় মোহাম্মাদ ছিলেন অবু তােবের পোযপপুর। তিনি শে ম্নেহ টজার করে দিয়েছিলেন মোহাম্মদেকে, মোহাম্মাদ ভ্যে जগর ঢেত্যে বেশি ফিরিিয় দিত্যেছিলেন আनীকে। অপুর্রক মোহাম্মদের পুত্রুল্য ছিলেন আলী। আनীর সাথ্ মোহাম্মা বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কনিষ্ঠা ব্ন্যা, आদরের দুলাनী ফততমাকে। সেই আলী যখন দ্বিতীয় বিয়ে করতে চান ফাতেমাক্ ঘরে রেখে অন্য এক নারীকে নবী মোহম্মা অনুমতি দেননি (বোখারী শরীফ-২০৫৪)। তিনি বলেছিলেন ফাত্যা তার দেহের অংশ, ক্ন্যার অর্ম্যাफা তিনি করভে দিতে পারেন না। এই পাত্রী ছিন বনু হিশাম বিন
 यতদিন জীবিত হিলেেন মোহাম্মদ আর কোন নারীকে ঘরে তুনতত পারেননি। তেমনি খদ্জিা
 মোহাম্মদ নিজ্ে তখন ছিলেন বহপড্রীক। কিপ্ত্ব আनীর বেলায় তার শর্ঠ ছিল ফশর্তোকে তালাক না দিয়ে অন্য কোনও নারীকক তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। রসুল বন্ন্যাকে তালাক দেওয়ার
 বিয়ে করেন। আম্মাহর আইন মেনেই করোেন। তারপর তালাক দিয়্যেছ্ন এক একক্জন বিবিকে দেনদোহরের অর্থ পরিশোধ করে। তাছাড়াও টার ছিন ১৯জন উপপড্টী ও অধিকারভুক্ত দাসী। তিনি ইসলাম্মের চতুর্থ খলিযা। তিনি ऊার নাবালিকা ক্্যারদর দান করেছিলেন ২য় খলিয় ওমর






 ना।

 ক্রাহ না। কিস্টু তাঁরা যে নারীর সমানাধিকার স্বীকর করজ্নে না তা তো স্পষ্ট। আর যাই হোক তারা নারীর ব্ধু ছিলেন না কোনও অর্থ্থ⿱।

রসুল হজরভ মোহাম্মদর শাসনকনলে নারীরা মসজিদে ব্যেত্ন। মৃত্যু পর মৃতের

 জানাজয়ও নারীরা অং্শ নিয়েহিলেন। হজরত ওমর এসব পছ্দ করত্নে না। তিনি অসিয়ত ক্টে যান যে তার জনাজায় যেন কোনও নারী অংশ্রহণ না করে। হজরত ওমরের থেলাফতত


 আইনবিদরা কোরানের নতুন ভাষ্য তৈরির্র কে小রানের তালাক বিধির নতুন ত্যাখ্যা লেন।
 অমরকে। কিষ্ম বে সামাজিক বাস্ত্রতস্দানরীর প্রতিকৃল ছিল তথন，তাকে আইনসিদ্ধ করতে হল মহং খनिফ ওমরকে সেক্থা আघরা ডুলি কী করে।

বश্থবিবাহহ সবাইকে ছড়़ি়ে গিক্যেছিলেেন রসুলের রক্乛ের উত্তাপিকার হাসান। হজরত आनীর পুত্র ও মোহাম্মদ্রের দৌছি্র। তিনি তার জীবনকানে ৭০৷ি নারীকে বিয়ে করেছিলেন বলে জনা যায়। তাঁর পুর্রব্ন্যার সংথ্যা ছিন ৩১। তিনি কোনও কোনও দিনে চারজন পদ্মীকেই তালাক দিয়ে নতুন চারুননকে বিবাহ করেজেন এমন নজীরও আছে। ইসলামের আইনে তাত কে小েও বাধা নেই। হাসানের পিত आলী যখন খলিফার आসনে সমাসীন，তিনি ইরাক বাসীর কাহ অরেদন করেহিলেন হাসানের হাতে ক্ন্যা সমর্পণ না করতে। কুফ্ বানীরা জানতেন शাসানের তালাক－প্ীীতির ক্থ। তবুও তারা হাসানরে ক্ন্যা দান করেে গেছেন যদি হাসানের



অলিফাদ্দের বিভিন্ন জীবনীকার এই সব ঘট্না বর্ণনা করে গেছেন（The Biday and the Nihaya by Ibn Kathir）।

এই ধারা সগগৗারবে বহমান ইসলাম্রে ইতিহাসের উমাইরা ও আব্বানীয় থলিফাদ্রর আমলে।

 নারীদের নিয়ে চরম বিলাসশহশ্ন জীবন যাপন করেরেছেে। ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায়

[^0] ইসলামের স্বীকৃত বাদাাইী বিনাস বলে।

একেবারে হান आমলের ঘট্না, বিংশ শতাদীর। ইসলামমর দুই পবিত্র ও পৃণ্য নগরী মক্কা মোয়াজ্জ্রমা ও মদীনা মনোয়ারা। जার হেশজজত্কাীী এখন সৌি অারবের রাজকীয় সরকার। বে রাজকীয় শাসনব্যবস্থ ইসলাম অনুম্মেদন করে না বলেই দাবি ক্রা হয়। স্সেদি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত আমীর মেহ ্মদ ইবনে সউদ্দের বশ্ষরর বাদশাহ (Absolute King) आবদুল আজ্জিজ ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সউদি आরব নামে রাষ্ট্রটি। বাদশাহ আবদুল আজ্জিহ বিয়ে করেছিলেন ৩০০-র বেশি নারীকে। তার একসময়ের বিবাহিত পড্টীরা তালাক্গাল্গা হয়ে উপপড্রীরূপে ঢুকে যেত বাপশাহের হারেমে। বাদশাহ আবদুল আজিজের ছিন ৪৪টি পুত্র এবং অসংখ্য ব্ন্যা সস্তান। অততত দুই হাজার রাজকুমার এখন বাদশাহ জাবদুল আজিজ ইবনে সউদের ォংশধর।

ইসলামের থলিফা, শাহেনশা, বাদশাহ, নবাবরা নাকি কোরানকে অত্রিম করেননি।


ইসলাম্ পুরুম্দের বহ বিবাহছর এই উত্তরাধিকার তাদের ধর্মীয় অধিকার। ৷ে পরিপ্রেক্কিত

 সব দেশ করেনি। অনেক দেশে তে আবার নজ্ন করে ফিরে আসছে এই আইন।

## কোরান ও জান্নাত

জান্নাত বl বেহেশত ※ধূ মুস্সলমানের জন্যে। ইহল্গোকে আল্লাহকে কেরানের নির্দেশমত ব্দনা ও উত্তম কাজের জন্যে মুসলমানরা জান্নাত প্রবেশের অধিকার লাভ করবে। কেরান্রে আখুনিক
 ওढা অমুসলমানদের খাতায় থাকুক। জান্যাত «ে কী জগৎ (হয়়তে ডুল বলা হন, জান্নাত তো জগং নয়) তার বর্ণনা রয়েছে কোরান্। ক্তভাবে না মুসলমানদদর কাছে জামাতকে লোভনীয় করে তোলা হয়োে। জন্নাত ওখু ভোগবিলাস, ভৌনত আর জনস্ত কামনার নীলাডূমি। সেথালে कী कী মিলবে কোরান্রে বিजিন্ন সুরায় অনেক আয়াতে তা তুলে ধরা হয়েছে। যা মনুষের


 ভাগ বা সुর রূ়়ছে :
১. ৰেরোউস
२. নাঋম
৩. মাওয়া
8. माকুল शूलम
৫. आদनान
৬. ইম্মিয়ীन
१. দারুস সাनाম
6. मारুল মাকাম

এ দুনিয়াত সব মুসলমানের অর্জিত পৃণ্যের পরিমান সমান নয়। তাই জান্াতের এই স্তুরবিভাগ। এই ব্যাপারে আষ্মাহর বিচার এরেমারে নিরেপক্ষ। তিনি যে আসল বিচারক। বিচারদ্দের মালিক। রসুল মোম্ম্দের স্থান হবে বেহেশতের c্রেষ্ঠ্ম স্হানে, জামাতুল



 निশ্য্যু ঢूমি एभ কু ना अक্কি小।।"



आরন্রূমির উ


 ডাকে। তাই এই জীবলে যা দেখা হন না পরনোকে গিয়ে यদি তার লেখা মেলে। অষ্নাহ
 সেই নদীর দেশে যাওয়ার জন্যে আন্মাহ তাদর প্রলুক করেন। আন্নাহ তাই কোরানের অন্লে সুরায় বারঃবার বলেছেন সেই কথা, "জান্ৰাতের নিচে নদী বইবে।" কোরানের দ্বিতীয় সুরা, সুরা বাকরায় জমরা প্রথম জন্নাত ও নদীকে একসাথ খুঁজে পাই।

-সুরা বাক্রা, ২/২৫
কোরানের এরেবারে अরুতেই আমরা জান্তাতের দর্শন পেলাম। পেফ্যে গেলাম নদীকেঞ। যে নদী জান্নাতের নিচে বহমান। এরপর এই নদীকে আমরা বহমান দেখেছি সুরা থেকে সুরায়। আয়াত থেকে আয়াতে। কেরানের অন্তত ২৩টি আয়াতে বলা হয়েছে জামাতের নিচে নদী বইবে।

আয়াতঔলি আমরা আর তুলে ধরলাম না। নদী ছাড়াও অনেক আয়াতে ঝরননার কथা বলা হর্যেছে। বলা হয়েছে নহরের কথা। ইহলোকে কোনও আরব মুসলিম নারী কোনও নদী, ঝরুনা কিংবা নহরের কাহে যেতে পারেননি। মরণের পরে জান্টে পারবে তেমন স্পষ্ট কথা কোরানে



 रয়েছিন।"

জান্নাতের প্রতিঞুতি ও বর্ণ্না কোরানের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। কোরানের মোট आয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬ এবং সুরার সং্যা ১>৪। বাংলাদদশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং প্রধানমक्षীর পদর্যা|n় প্রাত্ন তত্জাবধায়ক সরকার প্রধান মুহ্ম্মা হাবিব্বুর রহমান বিাশিষ্ট কোরান-বিশশষ্্। তার ‘কোরান সুত্র’ কোরানের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস, অসামান্ একটি গ্রছ্য। এই গ্রন্ছ কোরানের কোন কেন সুরা এবং আয়াতে জনান্তের কथা বলা হয়েছে অ আযরা এব্সাথথ পেশ্যে যাই। তিনি দেথিয়েছেন কোরানের ১১৪টি সুরার মধ্যে ৫২টিতে জন্নাতের কथা রয়েছে। আর জান্নাত সং্ৰা্ত আয়াতের সংথ্যা ২৮৯। আমরা সুরার নামণনি এবং আয়াতের সং্যা ওৰৰ তুলে দিলাম।




 ১৫/৪৫-৫০\| সুরা সাঙ্স্মত ৩৭/৩--৬২॥। সুরা জ্মার, ৩৯/৭৩-৭৫।| म্রা झ-মিম



 হাককা. খ৯/১৮-২৪।। मूরা घ’আরিজ, ৭০/২২-৩৫।। সুরা নাবা, ৩১-৩৯।। সুরা आन
 मুরা আল-ই-ইমরান, ৩/১৫-১৭, ১৩৩-১৩৪ ১৪২।। সুরা নিসা, ৪/৫৭॥ সুরা হাদিদ, ৫৭/১২, ২১।। সুরা নাজ্যিয়াত, ৭৯/৪০-8১।। সুরা মूহাম্মদ, ৪৭/১২, ১৫ সুরা রাদ, ১৩/২০-২৪, ৩৫॥ সুরা রহমান, ৫৫/৪৬-৭৮।। সুরা দাহর, ৭৬/৫-২২॥ সুরা তালাক, ৬৫/১১॥ স সুরা বাইয়িনাহ, ৯৮/৭-৯॥ সুরা হজ, ২২/১৪, ২৩-২৪॥ সুরা তাহরিম, ৬৬/৮॥ সুরা ফাতাহ, ৪৮/৫, ১৭॥ সুরা মায়িদা, ৫/৮-৮৫৫, ১১৯।। সুরা ভজবা, ৯/২০-২২, ৭২, ৮৮-৮৯, ১০০, ১১১।।
জানাত হল মুসলমান পুরুষদের জন্যে প্রলোভন। জান্নাত অর্থ অনণ্ত কামনা। জান্নাত অর্থ চৃড়ান্ত ভোগ। যা মর্ত্যবাসীর কল্পনাতে আসবে না। জান্নাতে মিলবে সুস্বাদু ফল্--মুল-দ্র্রাক্মা, খেজুর, ডালিম, কলা ও কণ্টকবিহীন বদরি (যা আরববাসীর প্রিয়), ছায়া (আরবে কোথায় আর সেই ছায়া) দুধের আর মধুর নহর। যা চাওয়া হবে তাই। পাওয়া যাবে বামনার সব কিছু। মদিরা আর শরাব। পবিত্র সুরা (জান্নাতের সুরাও পবিত্র)। ক্নক থালায় পরিবেশিত হবে থাদ্য। উজ্জ্রল একখানি পাত্রে শরাব। যত খুশী খাওয়া যাবে। জামাতে মাতাল হবে না কেউ। সেখানে তাদের স্বর্ণনির্মিত ও মুক্তাষচিত কক্কন দিয়ে অলংকৃত করা স্তে, সোনে তদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। এই দূনিয়াতে এইসব ডাদের পরতে ধেফয়া হয়নি। তাই আখেরাতে সেই সুযোগ করে দেওয়া। চাওয়ার আগেই তারা পেয়ে যাপ্ণীর্বুজ মিহি মথমল ও রেশমের সব আবরণ। সবুজ রং আম্মাহর বড় প্রিয়। তাই জান্নার্ক্র্য়্যাশাকের রংয়ের এই নির্বাচন। জান্নাতে মিলবে নারী আর নারী। এক-দুই-ত্নি-চার ন্জু খিতি পুরুযের জন্যে ৭২টি ছর (সংখ্যাটা কোরানে নেই। রয়েছে রসুলের হাদীস তিরমিক্ষিশরীফে)। জান্নাত যে আসন মিলবে তার যে কত বর্ণনা। সেখানে মুথোমুখি হেলান দিয়ে বসা যাবে। ছররা সব চিরকুমারী, আয়তনয়না, সমবয়ষ্কা। প্রেমময়ী সুরক্ষিত ডিরের মত উজ্জ্রল। তারা সব পবিত্র সঙ্গিনী। যাদের এর আগে কোনও মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি, অক্ষত যোনী সব তারা, মুক্তা, প্রবাল ও পম্মরাগমণির মত। আয়তলোচনা হুরের সাথে শ শু মিলন আর মিলন। এই সব বর্ণনা কোরানের বিভিন্ন আয়াতের। সব কিছ্ ছাড়িয়ে কোরানের জান্নাত হন শরাব আর ছর। যৌনতার মানসভৃমি। বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম সেই যৌনতা, তাই পারস্যের কবি হাফিজ এই দুনিয়াতেই তা পেতে চাইলেন। বেহেশতে যা পাওয়া যায় এই দুনিয়াতে তা চাওয়ার মধ্যে কোনও অপরাধ দেখেননি তিনি।

কেরান হাদীস সবাই বলে
পবিত্র সেই বেহেশত নাকি
সেথায় গেলে মিলবে শরাব
ত্ঘী জ্রী ডাগর আাঁি।
শরাব এবং প্রিয়ায় মিনে
দিন কাটে মোর দেষ কী জাতে?
বেহেশতে যা হারাম নহে
মর্ত্তে হবে হারাম তা কি!
ইরান্রে কবি এখানে যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন তার উত্তর আমরা দিতে পারব না।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
 মুসলমান পুরুষ একশত জন পুরুব্রের সম্মান ব্যেন ক্ষমত লাভ করবেন (হাদীস-
 কর্রেে ( হাদিস-মিশকাত)। ঢাদের হরে অন্ু ব্যেবন। তাদের বয়স এক জ্য়গায় স্থির থাক্বে


একটि হাদীসস জ্রদের বর্ণনা দেथा যায়-
 সমबग़्क रखে।


ইমাম গাজ্জাनীও এই ছররের বর্ণনা দিয়েছেন। যে বর্ণনা চরম ইন্দ্রিয় উত্তেক-










 বৌনমিলনেই বে কোনও হরের ওপর স্বামীদ্রে অধিকার জন্মে যাবে। কিষ্ু তার। যদি সংখ্যায় ৭२ জন হয় তাহলে কজন হূের প্রতি সেই জান্াততী পুরুষ সুবিচার করতে পাররেন ? পুরুষ বে জন্নাত্ প্রবেশের অধিকার লাভ করহু সেটা তার পুরক্কার আম্নাহর কাছ থেবে। জন্মাতে ঢাই ইহলোকের গ্র্রীদের মত, ঞ্র-স্ত্রীদেরও সতী-সাধ্ধীর জীবন কাটাত হবে। বিশেষ জনান্যী পুরুষকে ওষু ঢূপ্তি দান নয় তার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাক্তে হবে। কিন্মু পুরুমের সেই দায় নেই। জন্নাতেও চরম বৈষম্য ও বঞ্ধনার শিকার হবে ছে নাহে নারীরা। এটই প্রভু আল্লাহর ইচ্ছা उ বिधान।

জন্মাতের কত বর্ণনা যে হাদীসস রয়েছে ত বলে শেय করা যাবে না। রमুল মোহাম্মাদ বলেছেন ‘জানাতের মাটি হবে মেশাক জফ্রানের। আম্gাহ ব্নক ও রজতের ইট দিয়ে তা নির্মাণ করেছেন। জন্নাতের সুখ ও সৌৗদ্য বর্ণনা করা কোনও মানবসস্তানের পক্সে সষ্বব নয়, মর্তের মুসলমানরা সেখানে ৩০ বছরের যুবক হয়ে প্ররেশ করবে জার মুসলমান নারীরা রুপাক্তরিত
 হর, নারী, পুরুব কারো বয়স বৃদ্ধি পাবে ন। जারা চিরব্যেবন লাভ করবে সেখান।' নারী এবং ছরদ্রে ব্যেবন कী তহলে ১৬ বছরেই পৃর্ণ বিকশিত হয়। কেন্ন ১৬ বছরেই এই সীশা বেঁধে দেওয়া হল তা আমাদদর জানা নেই। আমরা তে জানি ১৬ বহরেও নারী পৃর্ণ সাবালিকাত্ব অর্জন করে ন।। তাহনে কিশোরীদের প্রতি এই আকর্শণ ক্ন্ন ? গাদীসে আরো বলা হর়়োহ-




 সেই ঘর বলেছ্লেলে-‘আমরা যাদের দাসী, আল্লাহ তাদদর সৃষ্টি করেছ্নে রসুল মোহাম্মদের

 অনস্ত্যেবনা হরকক দেখ্য। এমনি তদ্রে শ্যীনতার আকর্বণ।
 বে প্রলোতন দেeয়া হয়েছে তা কাম উত্তেনার, ভীৗনতার, প্রমোদের। এই জান্লাত মুসলমান

 হয়নি। তারা সেখানে উপেক্ষিত। অত হরের মধ্য সেथানে তারা কাবে খুঁজবে, করবেই বা कী? কেরানেে পুরুম্দর জান্নাতে প্রবেশের কথা কতবার কতভােে বলা হয়েছে। নারীীদের ক্ষেত্রে
 आয়াতে নারীকে খুঁজে পাওয়া যায়।


—मুরা তওবা, ঃ/৭২

-मुর্রা জ্থরক, 8৩/90
 জন্নাতে প্রcেশ করাবেন, यার নিচে নদী বইবে—বেখানে তারা স্থায়ী হবে।
-भुরা खাতাহ, ৪৮/ब
 जাদদর জ্যোতি বিচ্দুরিত হবে। বলা হবে, "আাজ লোমদে জনা সুখবর জামাতের, যার নিচে নদী বইবে।
-म্সু হাদিদ, ৫৭/১২
 সষ্ততিদ্দের মধ্যে যারা সeক্ম করেছে তরা৩।
-मুরা রাদ, ১৩/২৩
জান্াত নিত্যে এত আয়াতের মধ্যে মাত্র ৫টি আয়াতে আমরা নারীকক দেখতে পাই। জানাতে নারীরা তাদের মর্তের স্বামীকে সুঁজে পাবে কিলা সে কথা কোথাও বলা নেই। यদি লেখাও মেনে
 ‘‘नা জীবন’ যাপন করবে। মর্তের ग্তীদদর জান্নাত তে তার প্রয়োজন নেই। জাম্নাত সেইসব ग্ओীদের চিনে নিয়েই বা कী হবে। এই হল ইহলোরে পত্বিত নারীদদর জন্নাত্র পুরস্কার।
 দেওয়া হয়েছে। তবে উত্ম বাসস্থানে কীভাবে जরা দিন কাটাবন ज बোথাও বলা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় সেখারেও তাদের অবরোবষ পাকরত হবে। আম্পার তাই ইচ্ছা। তাদের দেহ তো আज্না থেকে সৃষ্ট নয়। তারা তো জান্নাতের হর নয়, তাদের জান্নাতের জীবন যেন আরও ক্চট্টে। ইহল্লেকে চতুর্থাংশ স্বামী হলেও বরাদ্দ ছিল তাদের জন্যে। জানাতে তেমন প্রতিশ্রুতিও নেই।

যে ৫টি আয়াতে জান্নাতে নারীর প্রবেশের কথা বন্না আছে তার মধ্যে একটি হল জ্মোদসংক্রাম্ত (8৮/৫)। জ্জেহাদ অর্থ ধর্মযুদ্ধ। ইসলামকে প্রভিষ্ঠা করার জন্যে যুদ্ধ। রসুলের আমলে একটাই অর্থ ছিল জ্রেহদের। ইসলাম মুসলমান পুরুষের জন্যে জেহাদকে বাধাতামূলক করেছে। নারীর জন্যে নয়। কোরানের পরের যুগের ভাষ্যকাররা (তফসিরকার) জ্রোদকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা জ্জেহাদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হল আল-জেহাদ আল আকবর। অন্যটি আল-জেহাদ্য আল-আসগর। এদের মধ্যে প্রথমটিকে বলা যেতে পারে অব্তর্জেহাদ। রসুলের যুগে অস্তর্জেহাদের সুযোগ ছিল না। যারা জেহাদী তারাই ওধু জাম্নাতের অধিকার পাবে। সুরা ফাতাহতে তাই বুঝি বল্া হয়েছে। কিক্তু নারী তো এই আয়াতের অধিকার নিয়ে জামাতে প্রবেশ করতে পারবে না ? এই প্রশ্মের সরল উত্তর কোরানে নেই। কিত্তু হাদীসে আছে।'নারীর জন্য জেহাদ হল হজ", একটি হাদীসে বলা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে পতি সেবাকে। ইহলোকে পতিব্রতা নারীর আখেরাতে জন্নাত লাভ। পতির সেবা এমন-ই মহৎ কর্ম। এর পর আর বিতর্ক চলে না। সুরা রা'দের ১৩/২৩ আয়াতে নারীর কথা আলাদা করে বলা হয়নি। মাতা-পিতা, পতিন্থত়্ী ও সস্তান-সস্ততিদের মধ্যে নারী আছে। যার যার পৃণ্যে সে সে জন্নাতে প্রবেশ কর্ত্রে প্ক্ত্র জান্নাতে প্রবেশ করে পিতামহ-পিতা-পুত্র-প্পৌত্র সকলেই তো নতুন জীবন লাড বৈ৪ির যৌবন ফিরে পাবে। তাদের একই বয়স
 জান্নাতে খুঁজে তো লাভ নেই কোনও। अষ্রীদে টান পড়া শধু। মাতা-জায়া-কম্যারা জান্নাতে গেলে তাদের চলে যেতে হবে সুন্দরর্রুখ্থানে, যার নিচে নদী বইবে। তাদের আর যেন কোনও চাওয়া থাকতে নেই। জান্নাতে নারীর জিন্যে কেননও প্রলোভন নেই। সেখানে শুষু পুরুষের সহস্র পাওয়া। জন্নাতত নারীর! অবশ্য যৌবনবতী হয়েই প্রবেশ করবেন। কারণ সেখানে শুধু জয়গান যৌবনের। যুবতী হয়েই সেখানে প্রবেশ করতে হবে—এটাই জান্নাতের শর্ত। সে কथা রসুল বলে গেছেন তাঁর হাদীসে। কিল্তু তিনি আবার এও বলে গেছেন জান্নাতে নারীরা কম সংখ্যায় প্রবেশ করবে, দোজখীদের মধ্যে নারীরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। মহানবী একথা বলেছেন কী বলেননি তা নিয়ে বিতর্কও আছে, আমরা সেখানে पুকব্ব না।

দুনিয়ার সতী-সাধ্বী নারী বেহেশতে গিয়ে অনন্ত-যৌবনা হবে সে কথা স্পষ্ট করে বলা নেই। পুরুষের বেলায় আছে। এই নারী বেহেশতে গিয়ে আদৌ তার স্বামীর সাথথ অত ছরদের ডিঙ্রিয়া মিলতে পারবে কিনা তাও বলা নেই। জামাতে মর্ত্যের পতিকে নাহয় নাই পেল সাষ্সী পত্তীরা। কিস্তু তাদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা কোথায় ? কোরানে কেননও ইঙ্গিত পর্য+্ত নেই। তাহলে বেহেশতে অনস্তযৌবন নিয়ে তারা কী করবে। পুরুষের বাহাত্তর ছুর আর সহস্র দাসের বিপরীতত নারীর প্রাপ্তি ঙধু উত্তম বাসস্থান। যার যোগফল শুন্য। নারীর জন্যে এই কোরানের জান্নাত। বেহেশতের মেওয়া।

শুখু ए্র নয়। আম্মাহ পুরুষের জন্যে অন্য ব্যবস্থাও করে রেষেছ্নে জান্নাতত। পুরুষদের যে সমকামিতা এই দুনিয়ায় नিদদনীয় জাম্নাতে যেন তা বৈধ করে দিয়েছ্নে আম্মাহ। কেযরানে नিষিদ্ধ সমকসমিতার কথা বলা হয়েছে মাত্র দুটি আয়াত্তে-

आর ভোমদের পৃহুমর্দর মধ্যে বে-দ্জুন্ন এ (ব্যাডিচার) করবে ঢাদেরকে শাঙ্ভি দেবে। তবে তারা ষमি ЕЄবা করে ঊ অদ্ধ হয় তবে cাদের রেহাই দেবে।
—সুরা निসা, $8 / \mathrm{s}$
जোমরা কি ब্যেন ন্ᅮৃত্তির জ্যা নারীবে ছেড়ে পুর্ণের কাছে যাবে?
—সুরা নমল, ২৭/৫৫
দूটি আয়াত্তই পুরুযের সমকামিতাকে খুব জোরের সাত্বে নিন্দা করা হয়নি। তওবা করে उদ্ধ সমকামী দুই পুরুযকে ক্মমা করে দিতে বলা হয়েছে। সুরা নিসার সংনন্ন আয়াতেই ( $8 / ১ ৫$ ) অবৈধ যৌনাচারের জন্যু নারীকে যেখানে মৃত্যুসঙের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেখনে এই শাস্তি তুচ্ছ মনে হয়। এর কারণ হয়জ্ো তৎকালীন আরব সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিত। ইসলাম পুর্ব आমলে আরব দেশে পুরুষদের মধ্যে সমকামিতার প্রচলন ছিল। মোহাম্মদ তাকে নিষিদ্ধ করতে ढের্যেছিলেন। কিক্তু এই ব্যাপারে তার মন এক জায়গায় আবদ্ধ ছিল না। তিনি মরে করেছিনেন দুনিয়ায় এই যৌনসংগম নিষিদ্ধ করলে জান্নাত তার সুযোগ এবং প্রলোভন থাকা উচিত। আরববাসীর মনের খবর তিনি রাখতেন। প্রাক ইসলামী যুগে আরবের এক বিখ্যাত কবি ছিলেন আবুन्নুয়াস। সমকামি প্রেমকে উৎসাহিত করে তাঁর একটট বিখ্যাত কবিতার কটি লাইন :

A lad whom all can see girt with sword and belt not like your whore who has to gg vield
Make for smooth-forced boys ang do your very best to mount them, for women afe the mounts of the devils.
(Perfumed devils)
জান্মাতে পাওয়া যাবে গিলমানদের। চুুর্র বাংলা অনুবাদ্দ বলা হয়েছু ‘চির কিশোর’, তারা জান্নাতী পুরুষদের সেবা করবে। কৌ্ কোন্ সেবা ? এত ছর থাকতে আবার গিলমনদের প্রয়োজন হল কেন ? ভিন্ন রুচির পুরুন্দদির জন্যে ? এই প্রশ্মের উত্তর আমরা পাইনি কোরানেহাদীসে। জান্নাতের পুরুষরা যা কামনা কর্রবে তাই তো পাবে। আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তো প্রতিশ্রুতি ভগ করেন না। জান্নাতে গিল্নমানরা রয়েছে ৪টি আয়াতে-

তাদের সেবায় নিয়োডিত থাকবে গিলমান (কিশোরেরা), যারা সংরকিত মুক্কোর মতো।
—সুরা তুর, ৫২/২৪
তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরেরা।
পানপাত্র, ক্ৰজজো ও ঝরণাঝরা সুরায় ভরা পেয়ালা নিয়ে।
—সুরা ওয়াকিয়া. ब৬/১৭-১৮
তাদের সেবায় নিয়োজ্ভিভ থাকবে চিরক্সিশোরেরা, যাদের দেখ্খে মনে হবে জরা যেন বিক্ষিপ্ত
মুক্তে।
—সুরা দাহর, ৭৬/১৯
সংরক্ষিত মুর্কো বা বিক্শিপু মুর্তোর মত এই গিলমান বা চিরকিশোরেরা ওধু কী জান্যাতী পুরুষদের হাত তুলে দেবে সোনার পানপাত্র? তার জন্যে চিরকিশ্শারদের কী প্রয়োজন ছিল? সেই কাজ তো আলোর ছ্র-রাই কর্নিন। এই প্রশ্নের উত্তর আমদের জানা নেই।

সৈয়দ आj’র आলী মনে করেন জান্মাতের এত মে বর্ণনা (দা স্পিরিট অব ইস়লাম) তা
 রয়েছে গভীর তাৎপর্য। সৈয়দ আমীর আলী ইমাম গাজ্জানীর মত উঙ্ধেখ করে বলেছেনে, এই সুঘ আল্লাহর অধ্যাখ্রিক সন্দর্শন। মুসলমান ৩ আল্মাহর মধ্যে যে অন্তরাল তা বিদীর্ণ হওয়ার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
 জন্নাতে ছরদের ধারণা জরথুস্ট্রদ্র কাহ থেকে প্রাপ্ত। জান্পাতের ধারণাও। এই ক্যা মেনে নিতে ত্তা কোরান্নর মৌলিক্তা. অসামান্যতা এবং সার্বভভীমত্ব ক্কুম হয়। সেই বিতর্কে আমাদের ※ৎসাহ নেই।

আমরা দেৃখছি কোরান্রে জান্নাতে পুরুষদের জন্যে বাধভাগা যৌনতার ছড়াছড়ি। জান্নাতে পুরুষদের জন্যে অযুত आয়াজন! কিষ্ট নারীর সেখানে উত্তম বাসস্থানে অবরোধের জীবন। তার ভন্যে কোন অয়োজন নেই। কোরান যেেন তাই বলতে চেয়েছে। তাই এই জান্নত নারীর জন্যে নয়।


## হাদীস ও নারী

কোরান ইসলামের একমাত্র ধর্মগ্রষ্থ, পবিত্রত্ম। ইসলাম ধর্ম অনুসারী মুসলমানদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যণ্ড নিয়ষ্র্রিত হয় কোরান দ্বারা। ইসলামের সব আইনের ভিভ্িি হল কোরান।

এর পরেই হাদীসের স্থান । হাদীসকে বনা হয় কোরানের ব্যাখ্যা (Interpretation)। কোরান ইসলামের মূল সংবিধান, হাদীস শক্দের শাব্দিক অর্থ কথাবার্তা। নতুন কিছছু या পৃর্বে ছিল না। আর শদ্দের পরিভাষা হল নবী মোহাম্মদের কথাবার্তা, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রত্যহু-পরোক্ষ মৌল সম্মতি। মোহাম্মদ যা বলেছেন, যা করেছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি তাঁর সমর্থন পাওয়া গেছে তাই হন হাদীস। কোরান প্রকাশ্য আর হাদীস গোপনীয় ওহী। এর অর্থ নবী মোহাম্মদ নিজে থেকে কখনও কিছ্র বলেননি। যা বলেছেন আপ্মাহর ব্সঙ্খথকে প্রত্যাদেশ পেয়েই বলেছেন, সেই অর্থে কোরান ও হাদীসের মধ্যে কোনও পার্থক্ל̧ స্নই। পার্থক্য যে-টুকু তা হল কোরানের


 মুসলমানদের কাছে হাদীসের মর্यাদা Comiরানের পরেই।

রসুল আল্লাহর পয়গাম পৌছাবার জন্যে সাহাবাদের সাথে কथা বলত্নে। নিজের কथার সাহায্যে ইসলামের বিভিন্ন অরুত্রপ⿰র্ণ কথা, তথ্য ও তত্তের ব্যাথ্যা দিত্ন। নিগূঢ় তত্তু বুঝিত্যে দিতেন। বক্রুতা ও ভাষণের মাধ্যমে আম্নাহর কিতাবের বিশ্লেষণ কর্ততেন। এইজ্জন্যে তা ‘হাদীস’ নামে অভিহিত হয়েছে। এককথায় রসুলের কথা, কাজের বিবরণ ও সমর্থন অনুমোদনকেই হাদীস বন্না হয়। হাদীস একটি आভিধানিক শব্দমাত্র নয়। মৃলতত এটা ইসলাম্মে একটি বিশেষ পরিভাষ।। হাদীস আম্লাহর রসুলের বাণী, উপদেশ ও কার্যাবলীর নির্দেশ হলেও তার কোনও লিথিত সংক্লন ছিল ন।।
(সূত্র : হাদীস সাহিত্যের ইতিহাস—সাদউউ্্মাহ)
অনেক ইসলামী পজ্তিত দাবি করেন রসুল পরিষ্কারভাবে তাঁর সহচরদের নিষেধ করে গেছেন-একমাত্র আম্মাহর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত কোরান ছাড়া ধর্মের নামে আর কিছ্ম যেন লিথথ রাথা না হয়। যে নিষেধাজ্ঞার আওতায় তাঁর বাণী, কার্যাবলী এবং বিচারপদ্ধতির লিখিতরুপও পড়ে। ইসলামী চিষ্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা দাবী করেন রসুল যেভাবে কোরানের আয়াতসমুহ নিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন, যদি তিনি সেভাবে তাঁর বাণী উপদেশ এবং কোরানের ব্যাখ্যাও লিঙ্খ রাখার ব্যবস্থা করতেন, তা কোরান্রে সাথে সংমিশ্রণ হর়্ে যেতে পারে এই আশংকায় তিনি তা নিষেধ করেছিলেন,

आমার উপস্থপিত বিধানসমৃহের ম৮্য থেকে পবিত্র কোরান ভিন্ন অন্যকিছ্হ লিপিবস্ধ করবে ना।-সহীহ মूসলিম (সৃত্র : হাদীস সাহিত্যের ইত্তিহাস-সা'দউম্মাহ)


बোরানের জ্বান এযং নিজ্জের বিবেক দ্মার। ভে বিবেবে আদ্মাহ দান করেচ্লে প্রতিটি মুসলমানকে।

 দেन। তাদ্রও आxংকা ছিন হাদীসরে লিश্তিত্রপ দিনে ত কোরানের সাথে মিশে ব্যেত পারে। খনিফা ওমর সক্ল অধিকৃত রাজ্যে লিযিত ফর্রমান জারি করেছিহেন-"यদি কারো নিকটু কোন

|मूত্র: মহানবীর (সাঃ) জীবনচরিত্র—सनूবাদ, মఆলना आবদूল आওয়াল, ইসলামিক ফাউcexa, ঢাকা, জ్ন, s৯৯৮]
হাদীসকে লিথিতিরূপে না লেওয়ার জন্যে রসুল বেসব নির্দেশ দিয়েছেেন বিতিন্ন সময়ে তার ব্ত্তারিত বিবরণ রয়েছে সাদউজ্মাহর ‘গদীস সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্গচ্ছ।

তবু® হাদীস সংকনিত হয়েছে।
কেরান্নে পরেই ইসলামী অাইনের দ্বিতীয় উৎস হল হাদীস। রসুল তার বাৰ্জিগত, গোষ্ঠীগত
 রসুলের নিদৌণ ছাড়াও হাদীসে রয়েছে রাষ্ট্রপরিচালনার অজম্র উদাহরণ এ৭ং সমকালীন ঘট্নার


ছয়ীটি হাদীস সংকলনকে বিওদ্ধ বা সহীহ হাদীসের মর্যাদা লেওয়া হয়। যাchর বলা হয় ‘সিহাহ সিত্তা’।

 সকनिত গ্রश্থনनো হল :
 (下িঃ ১১৪-২৫৬),
(২) সহীई মুসলিম, রুচ্না করেেেেন আবুন হোসাইন মুসলিম ইবনে হাब্জাত আল কোসায়ী (下িঃ ২০৪-২৬),
 २১(-७००):
 २०२-२१)):
 (रिঃ २०8-२৭৫) এবং
 মাজা কয়़রেনী (గিঃ ২০৩-২৭৯)।

 কিতাব (কোরজান)-এর পরেই সহীহ বোখারী বিওপ্ধতম কিতাব"। ইমাম বোথাী বলেন, "আমি

 গ্গহণ করূহি।"





 নেওয়া। बই রচনায় এর আণগও বিভিহ্ম প্রসc্গ আমরা অনেক হাদীস চয়ন করেহি।
 त्रित्य याब्हि ना।

 ইজইলের প্রত্তি প্রথম বে বিপদ্রস্সেছিল তা নারী জাতির ভিতর দিয়েই।
－পুরুষ নারীর বাধ্য হলে ষ্ৰरস্গাল্ত হয়।
নারীকে বিপ্ধাস না করার জন্যে কত সতর্কবাণী। নারী এখানে আর মানবীস্ব্যায় নেই। হয়ে উঠঠছে দানবী। जাক বিপাস করলে তার ওপর নির্ভর করনে অনিবার্य ধৃপসের হাত থেকে মূ⿸্তি পাওয়া যাবে না। নারীকে বিশ্ধাস করে आদিপিত आদय বিপথথ চানিত হয়ে আম্মার রোষানলে পড়ে জন্নাত্রষ্ট হন। বাইবেলে（কোরান－হাদীসেও এই কাহিনী রভ্যেছে）বণ্ণিত স্বর্গ হতে পতন্নে সে কাহিনী নারীকে করে তুলেঢে চির－অপরাধী। তকে তুলে ধরেছে পুরুেের
 নারী তো সৃষ্ধির भাত্রী।










 অভিশাপ）বষ্ণ করিয়া গাক্লে।

ইসলামে，রসুলের হাদীসে স্বামীর প্রতি ग্র্রীর আনুগত্য ওশ্গাতীত। সেখানে কোনও শর্চ নেই।





মহানবী মোহাম্মাকে লোজ্য বা জহামাম লেখানো হর্যেছিল। সেशান তিনি দেখেছেন
 দুনিয়ার পাঠক এক হঞ！～www．amarboi．com～

নারীদদর দিয়ে লোজ্ধ পুর্ণ করলেন তার স্পফ্ট বাখ্যা হাদীসে নেই। অनাগত ব্ব কিয়ামত আসবে তার ও অনেক অনেক आগে অাগ কী এই বিচিত্র দুনিয়ায় आরও একবার রোজ কিয়ামত নেমে


 তा হन्न স্বামীর কুফ্ীী (নালোক্ীী ও নেयক্হারামী)। নারীর স্বভাবই হন এই কুফ্রী করা। এখানেও লেই স্বাযী নামে ধডুর জনুগতোর প্র্ম বড় হয়ে উঠেছে।
(मूख্র : বোখারী শরীী, অनूবাদ-মাधলাनা আজিজুন হক)
বোখারী শরীফ থেকে আরো কিছ্ম নির্বচিত হাদীস-
 উকি মারে। এই জন্নেই নারীী নাম হল আওরভ বা আবরনীয় জিনিস।

- ना़ी শয়তनित 前म।

 শয়তजনের Kূপ ধরে আलে? এই প্রল্লের উত্তর কেথথায় খুজি। এই সব হাদীসে নারীর প্রঢি
 করে এবং শয়ততনের आকৃতি পেয়ে যায় সেই নারী,(ช)প্রু যদি সেই নারী আড়ালেও চলে
 করে ঘরে বদ্দী করে রাথতেই হয় নারীকে। ৷েব্যি উত্ত্ম কাজ। নারীকে শয়ততনের দৃষ্ঠি থেকে রক্শ ক্নার এ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। এক ব্যাথ্যা হাদীসের। অনুরুপ বোখারী হাদীসে রসুল বলেছ্নে-
 চলাচলের পटে চলঢে সক্ষম।

 आম্ধর সৃ⿸্টি আরেক পুরুষ, তারও প্রয়্যাজন নারীর। নারীর সাথে তার জপ্মবিরোধ। সেটই হয়তো आরেক ব্যাথ্যা নারী ও শয়তানের সম্পর্কের।

বোথারী শরীय ছাড়া অনা সহীহ হাদীস-মুসলিম, তিরমিজি ও মিশকাত শরীফ থেকেও কিচू নির্বাচিত হাদীস তুলে ধরা যায়-










[^1]- যमि কোন্নে পুরুষের শরীর হইতে সর্বদা পুজ-জ-রক্ত বাহির হইতে পাকে, অার ঢাহার
 হক आদায় হইবে না।
- ‘যে স্তীরা সর্বদা স্বামীদিগকে সষ্তৃ করিবার উস্দেশ্যে সাজ্জজজ্ঘা করে. স্বামীর হক आদায় করত্ থাকে, স্বামীর সন্তোষ তলব করে ও স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী ভাহার পায়রবি করে তবে সেই স্ট্রীরা পুরুমের জুম্ম, জামাত, হজ্জ.e ওমরার জুন্য সeয়াব পাইবে।'
- ‘‘ে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীর স্বিতীয় বিবাহে হিংসা নl করিয়া ছবর করিয়া थাকে, তাহা্গিকে আঞ্নাহ শহীদের তুল্য সওয়াব দান করিবেন।'
- অখन কোনো স্ত্রী जাহার স্বামীকে বनिবে यে, ঢোমার কোনো কার্যই আমার পছন্দ ইইতেছে না, তইনই তাহার ৭০ বছরের এবাদ্ত বরবাদ হইয়া যাইবে। यদ্ণি সে দিবসে রোজ্রা রাপিয়া ও রাত্রে নামাজ পড়িয়া ৭০ বছরের পুণ্য কামাই করিয়াছিন।’
- ‘বেহেশত্বাসীদদর মধ্যে সর্বাপেক্শ নিম্ন পদমর্যাদা সম্পন ব্যক্তিওও আশি হাজার দাস এবং বাহাब্র জন స্فী থাকিবে।’
- यमि স্বামী T্ট্রীকে আদেশ করে, তবে সে खরम পর্বত হইতে কালো পর্বভের দিকে এবং কাল্লে পর্বত হইতে শাদা পর্বতের দিকে ধাবিত হোক, তথাপি সেই আদেশ প্রতিপালন করা তাহার কর্তব্য।’
 আহানে সাড়া না দেবার জন্য यमि স্বামী ব্র্খিिত অবস্शায় রাত্রিযাপন করিয়া থাকে, তবে
 থাকেন।
 তাহার নিকট আসিতে বब্ণীর পর স্ত্র তাহা অমান্য করিলে (২) সঙমের উদ্দেশ্যে স্বাগীর আহান পাওয়ার পর প্রত্যাখ্যান করিনে। (৩) স্তী ফর্রু গোসল ও নামাজ পরিত্যাগ করিলে। (8) স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাহারো বাড়িতে বেড়াইতে গেলে।'
- নারীজাতি সৃষ্টিগতভাবেই একুু বক্র স্বভাবের—তাহাকে বাঁকা থাকিতে দিয়াই তাহার সহিত ঢোমার জীব্ন নির্বাহ করিতে হইবে।
- নারী তোমার মত মোতবেক পুর্ণ সোজা হইয়া চলিবে না। অত্এব উহার দ্ঘরা উপকৃত হইতে চাহিলে উহার (স্বভাবের) বক্রতাবস্তায়ই তাহা হইতে নিজ্রের উপকার উদ্ধার করি心। यमि উহাকে সোজা রাখিতে চেষ্টা কর তবে पूমি উহাকে ভাড়িযা खেলিবে। आর একটি হাদীস-
- কোনও নারী অথবা কুকুর यদি নামাজরত অবব্<ায় সন্মুধ দিয়ে যায় তাহলে তার এবাদ্ড আম্মাহর কাহহ পৌঘাবে না। (বোষারী শরীষ - ৩১৬)
অনেক হাদীসে কুকুরের সাথে গাধাকেও যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রসুনপত্রী আয়েশা, यिनि निজ্জে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছ্হেনেন রসুম্েের মৃত্যুর পর, বিস্ময্ প্রবাশ করেহ্হিনেন এই হাদীসে। তিনি রসুল্লের ঘনিষ্ঠ সাহাবাদের কাহ্থ বলেছিলেনে, "আপনারা আমাদের গাখা ও কুকুর্রের সমপর্যাc্যে নামিক্যে দিলেন" (you have put us on the same level with a donkey and a dog.)। কুকুর হল ইসলামে সবচেচ্রে নাপাক (অপবিত্ত) জীব। বোখারী শরীফে এकটি হাদीসে আ巨্ছ-
－ককুর यमि কোনও পাত্রে মুঈ দেয় ত্বে সেই পাত্র সাত্বার খুয়ে নেবে।
সহীহ মুসলিম শরীফে আরে। আছছ－
－অষ্টমবার মাটি দ্বারা মর্দন করে ষুয়ে নেবে।
এই হল কুকুর। এর সাথে তুলনা করা হয়েছে নারীর। আর এই হন নারীর জন্যে গাদীসের বিধান।

বোখারী শরীফে এই হাদীসের ব্যাষ্যা আছে। ইসলামের বিশিষ্ট ইমামগণ মনে করেন নামাজরত পুরুযের সামনে দিত্যে নারী গগলে নামাজে তার একগ্রতা বিনষ্ঠ হয়। তাই তার এবাদত বাতিল হয়ে যায়। কারণ স্বভাবগত ভাবে নারীর ওপর দুর্বলতা রয়েছে পুরুষের। তাই নামাজরত অবস্থায়ও তার চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিতে পারে，তাই এই সাবধানতা। গাধা ও কুকুরের সাথে রয়েছে শয়তানের বিশেষ সংশ্রব। তাই এই তিন প্রাণীকে নামাজ আরম্ভ করুবার পৃর্বে এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েহে এই হাদীসে।（বোখারী শরীফ－৩১৬）

কুকুর ও গাধার কথা থাকুক। যে চিত্তচাঞ্চল্য নামাজরতত পুরুষের হতে পারে নারীকে দেখলে তা কি নামাজ্ররতা নারীর হতে পারে না পুরুষ সম্মুখ দিয়ে গেলে ？কিশ্তু পুরুষের জন্যে তেমন কোনও হাদীস নেই।

নারীরে অবরোধে রাখা প্রসজ্গে কোরানের আয়াত এবং রসুলের নির্দেশ আমরা তুলে ধরেছি। সেই অবরোধের নমুনা আমরা তুলে ধরতে চাই বোখাৗী শরীফ থেকে।

পর্দার বা অবরোধের বিধানে যে যে অঙ নারীরেক্টে র্টে রাখতে হবে তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে বোখারী শরীফে। তাকে বলা হচ্ছো ‘ex＜＇বা＇সতর＇। নারীদের দেহ ঢেকে রাখা সম্পর্কে দুটি নির্দেশ রয়েছে। প্রথম হল সতরুক্র্যিটি হেজাব বা পর্দা। সতরের পরে হেজাব। সতরের অদ্গ ও সীমা কেউ না দেখলেও সমূহ আবৃত রাখ নামাজের একটি অ্ব্রু⿰্幺小 ফরজ নারীর জন্যে। যা অবশ্য পাनনীয়। পক্ষান্তরে পর্দা বা হেজাবের অঙ্গ ওধুমাত্র দর্শক ৃতি আবৃত রাথা আবশ্যক। অর্থাৎ ঘরের ভেতর অবরোধে থাকাকাनীন হেডাব না পরলেও চলতে পারে।

নারীদের সতর যে অঙ্গসমুহ ：
－উত্র উর ફ゙াঁসহ，• উভয় পাn়ের গোছা গিঠদ্বয় সহ，• উভয় নিতম্ব，• জননেক্র্রিয়， অাশ－পাশ সহ，• ুয় বা মলদ্বার，আশ－পাশ সহ，• পেট ও পিঠ，উভয় পার্শ সহ，
 সহ • উভয় হাত কর্জি ভিন্ন কিত্তু কबির গিঁ সহ।

বর্ণিত অశ্গকুলি হন নারীদদর জন্নে সতর। অবশিষ্ট যে পাচটি অन্গ • মूখ মড্ডন －উভয়্য হাতের কखি এবং• টভয় পায়ের পাতা সতরের শামিল নয়। এই অগসমুহ ঢেকে রাখা আবশ্যক নয়।
যে অঙসমৃহ নারীকে সর্ব অবস্থায় ঢেকে রাথবে হবে তার তালিকা আমরা দেখে নিলাম। বহিরগ্গের এত কিছ্ম ঢেকে নারী কী ভাবে চলাফেরা করবে। এরপর ঢাকার তো আর কিছ্ থাকে না যা দিফ্যে শয়তান पুকে পড়বে তার শরীরে，সে দেখবেই বা কী！এখানেই শেষ নয়। আরো আছে হেজাব বা ব্রারখ। যা নারীকে অবশাই পরতে হবে অন্দর ঝেকে বাইরে গেলে। বোরখার সীমানা নারীর সম্পৃর্ণ দেহ। হেজাবের বিধানে হাত－মুঈ ইত্যাদি নারী দেহের অঙ্গসমুহের মা，্যা কোনও তারতম্য নেই। অর্থা সর্ব অল্গ আবরিত করে নিজকে চলমান জ্ড়বস্ভ্ভতে পরিণত করেই নারী শুধু বাইরে যেতে পারে। এই নারীকে চেনা যাবে না। তার প্রয়োজ্অও নেই। নারীর নিজ্স্ব ইসলাম • नারী－—ফুনিয়ার পাঠক এক হও！～www．amarboi．com～

পরিচয় যাতত প্রকাশ হয়ে না পড়ে তার জত্যুই এত আয়োজন। সতরে আর হেজবে আবদ্ধ হয়ে নারী তো ভান করে চলত্ত পারবে না। নারীর তো চলার দরকার নেই বাইরের জগতে। তাকে শুধু অন্দরে আপন পুরুষদের সাম্েে চলতে পারলেই হবে। অন্দরের বাইরে নারী ওধু আসবে জরুরী প্রত্যাজ্রনে | ভৃমিকম্পে অথ্থবা প্রলয়ে। নারীর এই রুপ দেখা গেছে রসুন্লে মর্ত্যের লীলাভূমি সউদী আরবে (এখনো দেখা যায়), তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে এবং আয়াতুম্মাহ থোমেনী শাসিত ইরানে। আরও অনেক দেশে। হেজাব বা বোরখা ছড়া ওধ্মুাত্র সেইসব পুরুষদের সামনে আসা যাবে যারা হলেন 'মাহরম' অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহবম্ধন চিরকালের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে কোরান। তাদের বেলায়ও সতরের নিষেধ থাকবে। শুধু হেজাব না পররেও চলবে। নবী পত্ৰীদের বেলা প্রথম এই নিবেধবিধি প্র<়োগ করা হয়।

নবির ग্রীদের জন্য অদ্দর পিতা, ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেনে, পরিচারিকা ভ ঢাদের অধিকারহুক্জ দাস-দাসীদের ক্ষেত্রে এ (পরদা) না মানলে কোনো লোষ নেই, হে নবি! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, ক্্যাদেরকে \& বিশ্ধাসী নারীদের বন্নে তারা যেন তাদর চাদরের কিছ্ন অংশ নিজেদের মুথের ওপর টেনে দেয়। —সুরা নিসা, ৩৩/৫৫, ৫৯ আন্नাহ বলেছেন নবীর পক্টীরা হলেন মুসলমানদের মাতৃসমা। উম্মুল মোমনীন। তাদের সামনেও পর্দার এই যে নির্দেশ তা মাতা আর সন্তানের সম্পর্ককে ম্লান করে দেয়। মুসলমান পুরুষ নবী পত্রীদের কাছে পরপুরুষ হলেও তারা পুত্রতুল্দু সেই পবিত্র সম্পর্কে শয়তান কোন্


ইসলাম নারীকে সর্বজঙ্গ ঢেকে বস্তুতে পরিণज్তৃe নির্দেশ দিল। নবী-পত্তীরাও সেই নির্দেশ পালন করে গেছেন। রসুলের ইচ্ছা ছিন তাইুক্ত্তু পুরুষের দেছ ঢাকা সম্বন্ধে হাদীসের শু একটি বিধান। তা হল ‘পুরুষদের সতর ন্যুইতে হঁাঁ পর্যস্ত ঢেকে রাখা’। আর কোনও অঙ্গ তেকে রাথা আবশ্যক নয়।

এই হল হাদীসের নারী।
আল্লাহর পরোক্ষ ওহী হন হাদীস। রসুলের ওপর পরোক্ষে অবতীর্ণ সেই ওহী নারীকে যেন আরো শৃফ্ঘলিত করেছে। কেরানে নারী পুরুষের অধীন। পুরুষের কর্তৃত্ব সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। হাদীসেও তাই। এখানে নারীর স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও স্থান নেই। তার স্বাধীনতা, তার ব্যুক্তিত্ব এখানে স্বীকৃত নয়। নারীর রুচি, বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্যের প্রকাশ এখানে অবৈধ বনে বিবেচিত। যত রকম অবরোধ ওধু নারীর জন্যে। পুরুষের জন্যে কিছুই নয়, এখানে সব কিছুতেই চৃড়াস্ত অসাম্য। নারীর অধিকারের বিরোধিতা করতত গিয়ে ইসলামী পজ্ডিত ও তফসিরকাররা কোরানের অন্নে আয়াতে এবং রসুলের হাদীসে নারীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপের যৌক্তিক্তা প্রতিপম করতে চেয়েছেন এই বলে নারী শারিরীক্ভাবে দুর্বলতর। তাছাড়া তার বাস্তব কিছ্র অসুবিধাও রয়েছে বলে মনে করেন তাঁর।। নারী শক্তিমত্তায় দুর্বল বা মাসে একবার ঋহুমতী হয় বলে সে অনেক কাজের অযোগ্য এমন প্রমাণ কোনও কলেলই ছিল না। এ সম্বC্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

## কোরান-হাদীস : নারীর বিচার

ইসলামের বিচারালয়ে নারীকে কথদো পৃর্ণ মানুষ রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। নারীকক বিবেেনা করা হয় পুরুষের অর্দ্ধেক বলে। দूজন নারী মিলে এবডন পুকুষের সমক্ষ্ হওয়া যয়। । কেনও বিচারে সাক্ষ দিতে হলে যেখানে একজন পুরুষ হলে চলতে পারে যেখানেে প্রয়াজন হবে দুজন নারীর।এ থেকেই ইসলামের বিচারব্যবস্থায় নারীর অবস্থ ও অবস্থান দুটোই বুঝে নেওয়া যায়।
 তবে একজন পুরুম ও দৃইজন झ্木ীলোক।
-সুরা বাকারা, ২/২৮২ বোখাীী শরীযে রয়েছে-


কোরানের প্রতিধ্টনি হাদীসে। কোরানের এই আয়াত ও এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়োে যে নারীর রয়েছে সৃষ্টিগত দুর্বলত। তাই আন্নাহ নারীর ওপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠ্য দান করেছেন।
 অর্দ্ধেক। সে সম্পত্তির অধিকার পেনেও, পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র কারো সম্পঠিতেই পুক্রেের সমান অধিকার পায় না। পায় পুরুষেের অর্ধ্ধাং।।




 जপরিবর্তনীয়। बোরান-ছাদীসশশীীরী-সুন্নাহ এই হল ইসলামী আইন্নে নিজস্ব শ্দ। ইসলামী বিচার বাবস্থায় কোরান-হাদীসের নির্দেশ মেনে শরীয়া-সুমাহকে অবলম্ষন করে বিচারক রায় দেন।

শরীীয়ি আইনে ‘‘জনা’র জন্যে চরম শাস্তির বাবস্থা রাফা হয়েছে। বাভিচার, বিবাহ-্বহির্ভূত বৌনমিলন, ধর্ষণ ও পতিতাবৃত্তিকে জেনা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পরস্পরের সাথ বৈবাহিক সম্পর্কের কোনও দুক্তি নেই এমন দুজন নরনারীর ব্যেনমিলন হল জেনা। শরিয়তী আইনে জ্তেন বা ব্যভিচরের জন্যে চরম শাস্তির বিধান রাখ্য হলেও নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে শাস্তি দুরক্ম। জেনার জন্যে অবিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে ত ১০০ ঘা ব্রেদণ বিবাহিত পুরষের ক্কেত্রে ৮০

 কোরাল্রে এই আয়াতটি. স্মারীীয-

তোমাদের নারীৗৈর মর্ষ্য যারা ব্যিভিার ক<রে তাদের বিরৃদ্ধে তোমাদের মধ্য থথেক চারজ্রন
 মৃত্ত হয় বা आজ্মাহ जদ্রে জ্ন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।
—সুরা निসা, ৪/১৫
পুরুষ ব্যভিচার করলে তাকে মৃত্যু পর্যস্ত ঘরে আটক রাখার নির্দেশ কোরান্রের কোনও আয়াতে নেই। পুরুষ যেন ব্যাভিচার করতেই পারে না যদি না নারী তাকে প্রলুক্র করে। কারণ হাদীসের ভাযায় শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দেয় নারী পুরুষ নয়। অথচ নারী প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হচ্ছে। ইসলামের স্বর্ণযুগ্গে তার কোনও ব্যত্ক্রিম ছিল না। নারীর জন্যে আপাতত যা ব্যভিচার মনে হয়, তা যে অনেক সময় ধর্ষণ সেই সতাটা ইসলামী বিচারব্যবস্থা যেন স্বীকারই কর্রতে চায় না। কিন্ত্র ধর্ষণের মত যৌনাপরাধ প্রমাণ করতেও চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। এটা কোনও ভাবেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে কোনও পুরুষ-অন্য চারজন পুরুষের সামনে এই জঘন্য যৌনাপরাধ করবে। যদি তেমন ঘটনা ঘটেও থাকে তাহলে সেই চারজন পুরুষেরও ধর্ষকের দলে থাকার কথা। তারা কখনো বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেবে না পরে, কিস্তু একজন পুরুষ জন্য চারজন নারীর সামনে পধ্চম কোনও নারীকে ধর্ষণ করেছে এমন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। কিত্তু শরীয়তী আইনে এরা অপরাধীর বিচারের জন্টে সাক্ষ্য দ্জেওয়ার অধিকারী নয়। এই শর্ত অপরা ধীকে রক্ষ করে আর আক্রান্ত নারীকে করে সুবিচার থেকে বঞ্চিত। আইন ধর্ষিতকে মৃত্যুসo আর ধর্ষককে দেয় রেহাই। সামান্য কয়েক ঘা বেত (ে) কোনও শাস্তি নয় ধর্ষক পুরুষের জন্যে। সমজ্জে যৌন অপরাধ কেউ সাক্ఘী রেথে ক্র্রেন।। তাই এই শরীয়তি বিধান ইসলামী বিচার ব্যবস্शায় নারীর প্রতি চরম বৈষম্যের নাম্যু:ি।

নারীর প্রতি এই লিঙ বৈষম্যের কারণ কোরান ও হাদীসের বিভিন্ন তফনিরকাররা যে ব্যাখা তুলে ধরেন, তার মূন কথাগুলি ক্ষিপ, নারীর সাক্ষ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ-তাদের
 ঘটনা ঘটতে দেখল্েে তা মনে করতে বা যथাযথভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। নারী সম্বক্ধে এই হন্ন ইসলামের মৃল্যায়ন। তাছাড়া ইসলামে দাস ও দাসীর মত যে ব্যক্তি অন্য কারও সম্পস্তি তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে। নারী ক্রীতদাসী না হলেও দাসী সমতুল্য।। जার প্রথম প্রডু আম্মাহ হলেও দ্বিতীয় প্রভু পুরুষ। নারী তো কোনও অবস্থাতেই স্বাধীন মানুষ নয়। সদর এবং হেজাব পরে, যা তার নিয়তি নির্দ্ধারিত, সে যখন বিচারকের সামনে সাক্ষ দেবে বিচারকের তো তাকে চিনতে পারার কথা নয়। তার সাক্ষ্য নেবেন কী করে বিচারক। তাছাড়া বিচারকও এক্জন পুরুষ। বলা যায় ইসলামী পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিষি। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের তিনিও দাবিদার। শরীয়া আইনে নারী তো কোনদিন বিচারক হতে পারেন না। সেটা পুরুষের শ্রেষ্ঠে্বের ওপর আঘাত। নারী কী করে বিচার করবে পুরুষের। ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় নারীর সুবিচার প্রাপ্তি যতটা প্রচারিত বাস্তবে তা নয়। মুসলিম দেশে দেশে শরীয়া আইনের প্রয়োগের নমুনা দেতেই তা বুঝা যায়। আমরা তা নিয়ে কোনও আলোচনায় যাব না।

## ইসলাম : নারী ও পুরুষতচ্ত্র

আরব জগাত ইসলাম-প্র্ব যুগে নারী ছিল সবদিক থেকে নিগীহীত ও বঞ্চিতা- এই কথাটি ইসनামের ইতিহাসে বাপক্তাবে প্রচারিত। ইসলাহ্মে আবির্ভাবে সেই নারী মুক্তি পেয়েছছ, সপ্তম শতকেই আরবে প্রথম নারী সামাজিক অধিকর পেয়েছে ইসলামের আগমনে — এসব কথা যে সত নয় ত নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেরেছ্, ইসনামের একমাত্র এবং পবিত্রতম
 মহান উত্তরাধিকার যে হাদীস, যার মর্যাদা ইসলামে কোরানের পরেই তা থেকেও আমরা কিছ্ निর্বাচিত হাদীস তুনে ধরে দেথিয়েঘি সব হাদীস নারীর জন্যে নয়। কোরানের অনেক আয়াত



 या থাকে ত গরন। এবদু নাড়া দিলেঔে

 বিখান তৈরি করুক তাও করেছে পুরুষের সুবিধ্রে জন্যে। নারীর জন্যে নয়। সব ধর্ন্র মত ইসলামও পুরুcের হাতে পুরুৰের প্রয়াজনে সৃষ্ঠ। অন্য কোনও কোনও ধর্মে তবু দেবী-বক্দনার নামে নারী-বন্দনা জাছে। নারীী ব্দনার যোগ্য সেটা ধর্ম তাদ্রে মাঝে মাঝ্ে মনে করিয়ে দেয়। ইসলামে সেই সুযোগও নেই। ইসলাম কোনও অবস্থায় নারীীক ব্দনার যোগ্য মনে করে না। সেই ধর্ম সগর্ব্ব মোষণা করেছে নারীর ওপর পুরুমের ત্রেষ্ঠ্য। ইসলাম একেবারে নির্ভেজাল
 রসুল হজরত মোহা ম্মদ হলেন আদাহর পর প্বিতীয় পুক্রষ। কিদ্ব প্রথম পুরুষ এই মর্তাডূমিতে। আম্মাহ ঢে জদ্থশ।। মেহহাম্মাদ মুসনমানদের কাছে অনুসরণণর শেষসীমা। তার জীবন হল
 তারা অন্ডে। সেটা পুরুম্ত্র্রের প্রাধান প্রতিষ্ঠ।।

শতবর্ষ পৃর্বে বাং্নার এক মুসলমান নারী মহিয়সী বেগম রোকেয়া মোষণা করেছেছেনে-


 সতকে প্রকশ করেন অকপাট!
( রোকেক্যা রচন্নাবनী, সম্পাদকেে নিবেদেন)


 নাই，লাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াফি। এথন ত অবস্থ এই শে．ভৃমিষ্ঠ হও্যামাত্রই তনিডে পাস：‘প্যাট্！ঢুই জন্গেছিস গোলাম，থাক্বি গোনাম！’ সুতরাং আমাদের आघ্যা পর্যশ্ত গোনাম হইয়া यায়।．．．
আমরা মখনই উম্মত মন্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি，জমনই সমাজ বলে： ＇ঘুমাও，ঘুমাউ，এ্ৰ দেখ নরক।＇মনে বিশ্ধাস না হইলেভ অন্ততঃ আমরা মুণ্ে কিচ্ভ না বলিয়া नीरব थाকি $1 .$.
আমাদ্গিকে অঙ্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রম্থতলিকে ঈপ্বরের আদেশপপ্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছ্নন।．．．
এই ধর্মগ্রম্ছল্গ পুরুষ－রচিত বিধি－ব্যাবস্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুলিদের বিধানে যে－ক্লা ऊनिতে পান，কোন স্রী মুণির বিধান হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দে叉িতে পাইজেন। যাহা
 কোন দূত রমণী－শাসনের নিমিভ্ঠ প্রেরণ করি心্নে，তবে সে দুত বোধ হয় কেবন এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিত্ন না $1 . . . এ$ এন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অयथা প্রভুত্র সহা উচিত নহে। আরও দেখ，যেখানে ধর্মের বন্দ্র অতিশয় দৃড়，সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।．．．
 এথन রমণীর উপর প্রভুত্ব করিত্ছেন্লু（রোকেশ়া রচ্নাবলী।）
एমায়ুন আজাদ মরে করেন＂রোকেয়ে ক্小েনো ধর্মকে বাতিল করেননি，বাতিল করেছেন সব ধর্মকেই।＂রোকেয়া ছিলেন মুসন্ভিভ্রুর্রী। তাই পুরুষতাম্ট্রিক সব ধর্মকে বাতিন করলেও ইসলাম সম্পক্কেই এত কথা বলেছেণ্ণ সৈকথা বুঝে নিতে কোনও অসুবিধা হয় না আমাদর। ইসনামের পুরুষতাপ্র্রিক রূপ অনেক কাছে থেকে দেখেছেন তিনি। সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি তার বিরুদ্ধচারণ করেছেন। সব ধর্মের কथা না বলে ওখু ইসলামের নির্দেশ－বিধি－বিধান নিয়ে আলোচনা করনে সেদিনের মুসলমান সমাজ সश্য করত না। এখনও করে ন।। ইসলামের পুরুষতন্ত্র ধর্মের কোনও সমালোচনা সহ্য করে না। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই সেই অসহিষ্ণুতার ধারা বহমান।

ইসनাম সম্পুর্ণরূপে পুরুমতান্ত্রিক ধর্ম। আমরা एমায়ুন আজাদের＇নারী’ গ্র্্ থেকে কিছू তুলে দিচ্ছি। সব কথা তাঁর নিজ্জেরও নয়।

ইসলামে নারী ‘ফিৎনা’ বা বিশৃম্মলা，ভে তার কাম দিয়ে বিপর্যয় করে সমাজ；তাই তাকে অবরুদ্ধ ক’রে রাথতে হবে অবরোধে। ফাতিমা মেরনিস্নির（১৯৭৫，৩৪）মতে নারীপুরুষ সম্পক্কে ইসनाমি সমাজে রয়েছে দুটি তত্ত，একটি স্পষ্ট，আরেকটি অস্তর্নিহিত ：স্পষ্ট তত্তটি इচ্ছে নারীর কাম अभीম। अষ্তর্নিহিত তত্چেটির চৃড়ান্ত র্রপ মেলে ইমাম গাজ্জাनिর ইহয়া
 नারীর সর্বগ্রাসী সর্বনাশী শজ্কির সাথ্থ；তাই পুরুম যাত अবিচনিততাবে সামাজিক ও ধর্মীয় मায়িত্ন পালন করতত পারে，সেজ্জে্যে দরকার নারীকে নিয়্রণ করা। সমাজ টিকে থাক্তে পারে এমন সব সং্স্থা তৈরি ক＇রে，ভেওুল্োর কাজ নারীকে অবরুদ্ধ ఆ পুকৃষের বখবিবাহের ব্যাবস্থা ক＇রে পুরুষাধিপত্য প্রত্ষি্ঠা করা। नারীপুরুষ সম্পর্কে ইসনামি স্পষ্ট ত্্ুটি इচ্ছে পুরুষ নারীর দুনিয়ার পাঠক এক হও！～www．amarboi．com～
 रওয়া।
এখানে ফাতিমা মেরনিসনির কথা যেমন আছে তেমনি আवছ ইমাম গাজ্জালীর কথাख। खাতিমা মেরনিসনিকে উপেক্প করুলেও ইমাম গাজ্জালীকে উপেক্ষা করব কোন্ সাহসে।

রসুল হজরত মোহাম্মদ তাঁর উম্মতের জন্যে যে মহৎ উত্তরাধিকার ররনে গেলেন সেথানে নারীর স্থান একেবারেই গৌণ। তিনি ※ৰধু নবষর্ম্রে প্রবর্তক ছিলেন না—ছিলেন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। সব ক্ষমতা তখন তার হাতেই কেন্দ্রীভৃত ছিল। বিবি খাদ্জিার পরে যখন তিনি বহপত্তীক হলেন তাঁর পড্নীদের মধ্যে কেন নারীকে তার পরামর্শদাতা রৃপে দেধl যায় না। ইতিহসে অস্তত কারো নাম খুঁজ্ঞে পাওয়া যায় না। তিনি আরবের বর্খবিবাহ প্রশাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। কোরানে-হাদীসে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন সেই প্রथা, নিজে প্রচনন করে গেছেন এক গারেমের। সেখানে তাঁর অনেক পত্নী, উপপড্নীও। সেই যে ধারা তা থেকে পরবতীকননের খলিফা ও শাসনকর্ত্তারা মুক্ত হরে পারেননি। নারী তাদের কাহে ছিল অধিকারের বস্তু। যুদ্ধ জয়ে লক্ধ সম্পত্তি। মুসলমান শাসনকর্তাদের হারেমের গল্প-কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। কোরান রসুলের বিধবা পত্নীদের পুনর্বিবাহ বন্ধ করে দিত্রে তদ্দের একটা বড় অধিকার হরণ করে নিয়েছেন। তাঁরা উম্মুন মুমেনীন। মুসলমানদের মাতৃরূপা। এই সাফ্নায় কী তাঁরা তৃপ্ুু ছিলেন কে বলবে সে কথা।

ইসলাম নারীকে গৃহকোেণ অবরুদ্ধ হতে নির্দেশ দ্বিট্ৰৃহ্হ। নারীকে শুধূ পুরুষের শয্যাসংগিনী এবং সস্তান উৎপাদনের যস্ত্র ছাড়া অন্য কোনও ভার্ম ছ্রখখনি কোরান-হাদীস। ইসলামের শিক্ষার
 কোনও চাওয়া-পাওয়ার স্বীকৃতি নেই ইসল্লুiী তার সব অধিকার তাই থখ্ডিত। একবার কোনও পুরুযের অধিকারভৃক্ত হলে তার যৌন্র্কিত্তার ওপর যত জ্রোর দ্ওেয়া হয়েছে, পুরুষের বেলায় তার কিছুই চাওয়া হয়নি। নারী যে আলিাদাভাবে একজন ব্যক্তি ইসলামে তার কেনও স্বীকৃতি নেই। ইসলামে নারী তো শয়তননের ফাঁদ। সেই ফাঁদে যাতে নারী পড়ে না যায় তার জন্যই নাকি এত সব সুরক্ষার বেড়াজাল। নারী ইসলামে ঞধু নারী-ই। পূর্ণতয় বিকশিত কোনও ব্যক্তি नয়।

নারীর জন্যে কোরান-হাদীস, রসুলের ব্যক্তি জীবন, তার ভিত্তিতত তৈরী শরীয়া-সুন্নত যতই চিরসত্য হয়ে উঠুক মুসলমান নারীর জন্যে, তা কোনও মঙল বয়ে আনেনি।

সহায়তা ও ঋণ
১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহ্মান-কোরান শরীए, সর্পুগ্গলুবাদ, মাওলা ব্রাদাস, ঢাকা. ২০০২।
২. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান-কোরান সুত্র, ক্সী একাডেমী, ঢাকা, ২০০8।
৩. গিরিশচन্দ্র সেন-কোরআন শরীए, క্রীক্ প্রকাশनী, কন্নকাতা, ১৯৭৯।
8. মাওনানা আজ্জিজ্রু হক-বোথার্রুরীফ, বাংলা ইসলামিক একডেমি, দেওবন্দ।

৬. মাভলানা আবুল কালাম আজদ-ম্হু্যু দুয্রারে মানবত্ত (অনু) হািব আহসান, লেথা প্রকাশनी, ক্লকাতা, ২০০২।
৭. সা দ্উদ্মাহ-হাদীস সাহিড্যের ইতিহাস, সময় প্রকশশন, ঢাকা, ২০০৪।
৮. ষ্মায়ুন আজ্জদ-নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

ఎ. শাকিন্না হাসীল-নারী জ মৌলবাদ, ঈদ্ছণ, ঢাকা, ১৯৯৮।
১০. خৈয়দ আমীর आলী—দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম (অনু) রশীদूল আলম, মश्निক ভ্রাদার্স, কলকাতা ২০০০।
১০. उসমান গণি-মহানবी, মষ্সিক ভ্রাদার্স, কলকাতা, ২০০১।
১১. আবদুন কাদির (সম্পাদনা)—রোকেয়া রচনাবনী, বাংলা এ্রকাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০।

১৩. ফরহাদ মজহার-এবাদ্ন্নামা, প্রতিপক্ষ, ঢাকা, ১৯৯০।
38. শাহ সूফी শেষ শামসউम্দিন आ২ম্মদ - रেরা পর্বতের সেই কোহিনूর, ন্যাশনাল প্রিস্টিংপাবলিশি! লিঃ, ঢাক্য, \৯৮ত।
১৫. কিছू भত্রপত্রিকা এবং ইন্টারনেট সুত্র।

‘ইসলাম ও নারী’’ লেখকের ইসলাম-চ্চার দ্বিতীয় গ্রছ।
 ও মহা্রষ्श হাদীস এবং রসুলেলর आদর্শ ও উওরাধিকারে নারীর অবস্থা খুঁজেছেন। পৃথিবীর কোন ধর্থু নারীকে তার যোগ্য ম র্যা|া cেয় নি।ইসলাম ধর্মও তার বাত্রিল্রে নয়। কিস্ঠु ইসলাম দাবি করে লারীকে এই ধর্ম যা দিয়োেে তा সর্বयুপেই নারীকে গরিয়সী করেছে। লেখক এই
 গ্থেের উপস্থাপন ও বিশ্লেবণ একজন মননশীল, आধুनिক ও সচে৩ন মানুযের। এর আগে এতারে কেউ নারী ও ইসলামকে নিয়ে বিশ্রেষণ করেন নি। এটl नিয়ে
 পারেন।


কন্ধর সিংহের্ন জন্ম ২৫ জুলাই, ১৯৩৮। সিভিল ইఱ্রিনিয়ারিং-এ স্নাতক। পেশাগত জীবন থেকে অবসর
 থেকে। ধर्ম, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে তে তাঁর চিত্তাধা|ারায় आધুনিকতার ছপ। |্রथাগতভাবে গবেবणা না করনেও তিনি একজন গবেষক। সেই গবেবণায় গুঁ, জে পাওয়া


 आছে, তেমনি আছে ইসলাম ধর্মের নীতি-নির্দেশ-বিধান নিয়ে। লেখকের প্রতিতি গ্র্ছই বছ্ল आালোচিত।



[^0]:    দুনিয়ার পাঠক এক হఆ！～www．amarboi．com～

[^1]:    দুনিয়ার পাঠক এক হఆ! ~ www.amarboi.com ~

