## তাকদিরের হাকীকত

সাইয়েদ আবুল আ’লা মওডুদি

## पूম्मिका

এই ক্মুদ্র পুস্তিকার পটভূমি এই বে, হিজরী ১৩৫২ সাল ন্যাতবেক ১৯৩৩ সানে आমি যথন তরজুমানুল কুরজান নতুন নতুন প্রকাশ করেছি, ঢথন জনৈক ব্যক্তি’ জামাকে একটি দীর্ঘ চিঠি নেখেন। কুরজান শরীফকে বুবেে পড়ত্ত গেলেই जাকদীর বা बদৃל সংক্রান্ত বিষয়ে বে জটিনতার সম্মুখীন হতে হয়, তার সমাধান

 जার নিজশ্ব কোন স্বধীীতত ও कমতা नেই। অপরদিকে কোন কোন জয়াত ঠিক এর বিপরীত, মানুষের পূর্ণ ন্বাধীনতা ও ফমতা রয়েছে-এর্রপ ধারণার সমর্থক। বাহাত: এই উভয় ধরনের জায়াতে সুম্পষ্ট বৈপীরীত পরিলক্ষিত হয় এবং তা সरচে निরসন করা যায়না। অামি ৰे চিঠिটা হবহ পত্রিকায় ছেপে দেই এবং তার জবাবে একাঁ ব্তিারিত প্রবন্ধ লিথি। সেই প্রশ্ন ও তার জবাব বর্তমান প্ত্তকের आাকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

## তার চিঠিখানা নিন্নর্দপঃ

"মানুষ্রে চন্য পুরক্কার ও শাশ্তি প্রাশ্তি মে জবধারিত ও বাধ্যতামূনক এটাকে যুক্কিসभ্গত প্রমাণ করতত হলে, প্রথম ঢার প্রতিিি কাজকে তার ইচ্ম ও निয়তের অধীन বলে সাব্যস্ত. করা এবং সেই নিয়ত ও ইচ্মার ওপর মে অন্য কোন শক্তির
 শিষ্ষার সারনির্यাস এই মে, মানুম্যের ওপর তার কার্यকলাপের দায়-দায়িত্ব ৫র্পন

[^0]করার পরই তাকে জবাবদিহী করতে বাষ্য করা যায়, তার আগে নয়। গোমরাহী ও হেদায়াত, জাযাব ও সওয়াব, সুখ ও দুঃখ, বিপদ ও শান্তি এক কথায় দুনিয়া ও অখেরাতের দঁড়িপাল্মার দুটো পাল্লাই তার কৃতকর্মের স্বাভাবিক ফল হএয়া চাই। আর এই ফল প্রকাশ পাওয়া চাই একটি নির্দিষ্ট সাধারণ নিয়মের আওতাধীন। কিন্তু কুরজানের কোন কোন আয়াত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, মানুষের ইচ্ছাও আন্মাহর ইচ্মার অধীন।

উদাহরণস্বরুপ, গোমরাখী ও হেদায়াত সম্পক্কে একদিকে তো এমন খোলাখুলি ও সুস্পষ্ট আয়াত বিদ্যমান, যাতে আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও কুফর এবং বিপথ ও সুপথ অবলম্ব করাকে মানুষের জাপন ইছ্ছা ও চেষ্টার অধীন বলা रয়েছে।
"凹ামি মানুষকে পথ দেথিয়ে দিয্রেছি। এথন সে ইচ্ছা হয় কৃতজ্ঞ হোক, ইচ্ছা হয় অকৃতজ্ঞ হোক।" (আদ্ দাহর-৩)
"আমি তাকে দুটো পথই দেথিয়েছি।" (জাল বালাদ-১০)

"यারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে আমি তাদেরকে আমার পথ দেখাই।" (অানকাবুত)
"यার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা হয় কুফফরী করুক।" (কাহ্ফ২৯)

পক্ষান্তরে কিছ্র কিছ্র আয়াতে এই জিনিসগুনোকে আল্মাহর ইচ্ছার অধীন বলা रয়েছে।যেমনঃ
"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করে দেন, যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।" (ইবরাইীম-8)
"আল্লাহ না চাইলে তারা কখ্ণেন ঈমান আনতে প্রষ্তুত ছিলনা।" (আনয়াম3ゝ)

সূরা মুদ্দাস্সিরের ৫৫ আায়াতে
এই কিতাব থেকে উপদেশ নিক) এবং সূরা তাকভীরের ২৮শ আয়াতে
"এ গ্রন্থ সারা বিশিবাসীর জন্য উপদেশ, বিশেষত: তোমদের মধ্যে যারা সরল ও সঠিক পথে চলতে চায় তাদের জন্য।" এ দूটো কथা বলে কুরআান থেকে হেদায়াত লাভের জন্য মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত এর পর পরই যথাক্রমম
"আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে তারা উপদেশ গ্বহণ করতেই পারেনা" এবং
"আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা ইচ্ছাও করতে পারনা" -এ কথা বলে এই ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্বধধীনগাকে ছিনিয়ে নেওয়া रয়েছে।

এ কথা সত্য যে, বেশীর ভাগ ক্ষেট্রে গোমরাহীর জন্য এই নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে যে,
"আন্লাহ এই কুর্ান দ্বারা ৫ধু পাপাসক্ত ব্যক্তিদেরকেই ব্বিদ্তান্ত করেনা" (বাকারা-২৬)
"আन्লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে গোমরাহ করে थাকেন।" (ইবরাহীম२१)
"বরং জাল্লাহ তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন।" (निসা-৫৫)
"তারা নির্ব্বাধ লোক ছিন বলেই আল্মাহ তাদের মনকে বিপরীতমूখী করে দিয়েছেন।" (তাওবা-১২৭)
"এটা শান্মাহর নিয়ম নয় যে, কোন জাতিকে একবার হেদায়াত করার পর পুনরায় গোমরাহ করবেন, যতশ্ষণ তাকে কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে তা না জানিয়ে দেন।" (তাওবা-১১৫)

হেদায়াতের জন্যও তিনি বিভিন্ন শর্ত বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ

"যে ব্যক্তি ত"র দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি তাকে নিজের দিকে পরিচালিত করেন।’’রা’দ-২৭)
"্যারা অমার পথে চেষ্ঠা-সাধনা করে, আমি ঢাদেরকে আমার পথ লেখাবোই।" আননকাবুত-৬৯)
"ফারা হেদায়াত গ্ৰহণ করে, আল্লাহ তাদেরকে আরো বেশী হেদায়াত দান করেন।" (মুহাম্মাদ-১৭)

এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। তবে এমন আয়াতও আছে, যাতে বিনা শর্তিই গোমরাথী ও হেদায়াতকে আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুগ্4হের ওপর নির্ভরশীল বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে উল্মিशিত এ আয়াতটিঃ

"আাল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন, যাকে ইচ্ছ হেদায়াত করেন।" এবং
b 利度
"আল্লাহর ইচ্ছ্য ছাড়া তোমরা কোন ইচ্ছা করতে পারনা।"
অনুর্মপভাবে, আযাব ও ক্ষমা সম্পকে একদিকে সুস্পষ্ট ও দ্বর্থগীন ভাষায় নীতি नির্ধারণ করা হয়েছে যেঃ
"যে ব্যক্তি কণা পরিমাণ ভানো করবে, সে তার পুরস্কার দেখে নেবে।" (यिলयान-१)
"যেট্রুন ভানো কাজ সে করবে তার সুফন তারই প্রাপ্য, আর যেটুকু দুক্কর্ম সে করবে তার কফল তারই প্রাপ্য।" (বাকারা-২b৬)
"শে ব্যক্তি নেক কাজ করবে তার ফায়দা সেই ভোগ করবে আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে তার শাস্তি তাকেই ভুগতে হবে।" (জাসিয়া-১৫)

অপরদিকে কুরানে এটাও বলা হয়েছে যে,
"তিনি যাকে ইচ্ছা ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাপ্তি দেন" (আাল ইমরান-১২৯) অর্থাৎ আযাব এবং ক্ষমাও আল্হাহর ইচ্ছাধীন। ফমার ক্ষেত্রে অবশ্য এ কথা বলার অবকাশ আছে যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ও ক্ষমাশীল, তাই মহানুভবতা প্রদর্শন করে গুनাহগারকে মাए করে দেবেন। কিন্তু $\quad$ "যাকে ইচ্ছা জাযাব দেন" এ কথার ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। বড় জোর এই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে যে, গুনাহগারদের মষ্য থেকে "যাকে ইচ্হা ফ্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছ শাস্টি দেন।" কিন্তু আয়াতের সঠিক প্রেহ্ষপট এ ব্যাখ্যাকে জোরালোভাবে সমর্থনকরেনা।

পার্থিব ঐ্বশ্বর্ব ও দারিদ্র সম্পকেও পবিত্র কুনুআনে অতীতের জাতিগুনোর ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উন্লেঘপূর্বক এই মূনनীতি সমর্থন করা হয়েছে যে, সম্মান ও সৌভাগ্য মূনতঃ ঈমান ও থোদাভীতি, ন্যযয়পরায়ণ জীবন যাপন, সৎকর্ম এবং প্রাকৃতিক নিয়মের আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এগুলো নংঘনের ফলে খোদার গজবের অাকারে দেখা দিয়ে থাকে অভাব-অনটন ও লাঞ্মনা-গঞ্জনা। আল্মাহ বলেন:

"তারা यদি তাওরাত, ইঞ্লিল এবং আন্মাহর তরফ থেকে নাজিল করা শিক্ষাকে কার্यকর রাখতো তাহলে তারা তাদের ওপর থেকে ও পায়ের তলা থেকে খাদ্যপেত।"(মায়েদা-৯৬)

এ ষরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে নিদ্নোক্ত আয়াতগুলোও কুরজনেবিদ্যমানः
"আল্মাহ যাকে ইচ্ছা বিनা হিসাবে জীবিকা দান করেন।" (বাকারা-২১২)
"बাল্লাহ যার জন্য ইচ্ছ জীবিকা প্রশস্ত করে দেন, আর যার জন্য ইしছ্হ সংকীর্ণকরেন।"(রা’দ)
"তুমি যাকে ইচ্ছা পরাক্রান্ত করে দাও আর যাকে ইচ্মা পর্যুদ্ণ কর।" (আল ইমরান-৩৬)

বিপদ-আপদ ও জানन্দের ব্যাপারেও কুরজানের দ্ব্যর্থহীন ফায়সানা এই যেঃ
"তোমাদের ওপর যা কিছ্র বিপদ-অপদ আপতিত হয়, জা তোমাদের হাতের অর্জিত শুনাহর কারণেই হয়।" (অাশ্ ত্তা-৩০)

পண্ষান্তরে এ আয়াতটিও আমাদের সামনে বিদ্যমানঃ


 বলে দাও যে, লাত ও লোকসান যেটাই হয় আল্লাইর তর়ফ ৰেকেই হ্যা" (নিসা१৮)

কিন্তু এর পরবর্তী জায়াতেই বলা হয়েছেঃ

"তোমরা ক্যাণকর যা-ই লাভ কর, তা জাল্লাহর পছ থেকে জসে। আর যা কিছু অকন্যাণ তোমাদের হয়, তা তোমাদের নিজেদের কারণেই হয়।" (নিসা-৭৯)

কুরজানে পর জামরা যখন হাদীসের দিকে মনোনিবেশ করি তখন দেথি, বহসংখ্যক হাদীস মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সশ্পূর্ণ নিরুপায় ও অসহায় হিসেবেতুুে ধরে। যেমনঃ

"যখন তোমরা শुনরে পাবে যে, একটি পাহাড় নিিজ স্থান থেকে সরে গেছে, তখন ঢা বিশাস কর। আর যখন ত্তবে যে, একজন মানুভের স্বভাব পাল্টে গেছে, তখনন তা বিশ্যাস করবেনা। কেননা মানুষ তার জন্মগত স্বভাবের ওপরই বহাল থাকে।"

يَـَّاِّْ
"জাল্লাহর দুই অস্ুুলের মাঝে মানুবের মন জবস্থিত। এই মনকে তিনি ষেমন ইচ্মঘোরান।"

এক গাদীসে রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, "মানুষকে বিডিন্ন স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তন্মধ্যে কাটকে কাউকে মুসলমান ক’রে সৃষ্টি করা হয়েছে।..."

সংক্ষেপে পত্ত লেখকের জটিল প্রশ্নগুলোকে জামি হুনহ তুলে ধরেছি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাকদীর সমস্যা পৃথিবীত ষর্মের মতই প্রাচীন এবং কিছুঁা জটিলও বটে। প্রত্যেক ধর্মেই এ সম্পকে কিছ্র না কিছু বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে যেমন ভারত্ত ও গ্রীসে পুনর্জন্মবাদ ও কপালের লিখনের ফ্যাকড়া তুুে মানুষকে সম্পুর্ণরৃপে অসহায় ও নিরুপায় বানিয়ে দেওয়া
 দেথিয়েছে। ফिরিिक्रि দার্শनिক্দের একটি গোষ্ঠী ब্যেন সষ্ঠাকে একজন ঘড়ি নির্মাতার মত মনে করেছে, যিনি একবার ঘড়ি তৈরীী করার পর ঢাকে নিয়মকানুন্রে आওতধীন করে দিয়ে নিজে নিক্ষিয় হয়ে গেছেন, তেমনি জামাদদর সমাজ্জ জাবরিয়া (মানুযকে স্বাধীনতাহীন এবং সষ্ঠার হাত্র পুতুল বিবেেনাকারী মতবাদ) এবং কাদরিয়া (মানুযকে পুরোপুরি ম্বাধীন ও সক্ষম বিবেচনাকারী মতবাদ) সংক্রান্ত বিতক্রত্ত বেশ উগ্গতাবাপন্ন। এ কথ্া সত্য বে, তাত্ত্রিকতাবে এ বিষয়ে ঋমান ఆ
 ब্যেমন जাছে তেমন থাকতে দেওয়াও সপত নয়। यদিও জামার মঢে बদৃট্ঠে বিশাস
 কিন্ুু কুর্রজানের জায়াতে প্র্নকারীদের দৃষ্টিতে বাঘ্যত: স্ববির্রোধিতা পরিদৃৃ্ট হয় বিধায় এ সমস্যা নিয়ে চিত্তি করার প্রয়োজন রয়েছে।

সমস্যাটl यদিও অত্তু পুরনো এবং এ নিয়ে লিशিততবে অমাদের হাতে বহ উপাদান রয়েছে, কিন্নু নানা মুনির নানা মতে ঘর্জরিত এ যুগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণ সহকারে এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।


 হয়েছে, ত তাকদীর সমস্যা সমাধানে সবিশেষ সহাম়ক হতে পারে। দশনন, নৈতিক বিধান, সমাজ বিজ্ঞান ও ख্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যারা অদৃট্টবাদ সংক্রান্ত জరিনতায় দিলেহারা হর্যে পড়েন, ঢাদের সকলের জন্য এ পুস্তিকা সমাধানের দিকनिদ্দেশক হবে বলে জাশা করা যায়। এই উপকারিज ও স্বাথ্রততার দিকটি বিবেেনা করেই একে পুত্তিকা আাকারে প্রকাশ করা হর্যেছে। এই সমস্যার অধিকততর বিশ্লেষণ সম্বनিত জামার অনা একট্ট প্রবন্ধও এ পুস্তিকার শেষলণে পরিশিষ্ট হিসেবেসংযোজিতহয়েছে।


## जাকদীর সমস্যার নিক্তে রহহ্য


 প্রশ্নের জবাবের জনা যথেষ্টে হ'তু পারে। কিন্দু এই সমबয় সাষনের ব্যাপারে এষন



 үয়!

স্বামীনজ ও অীীনজার প্গামমিক প্রভাব


 দায়ী এবং জবাবদিযী ক্রূত বাধ্য। তালো কাজজন জন্য जে প্রশংসা ও भুরক্ষারের








 তবে ঢার মনে এ কল্পনারও উদয় इয়না বে, ঐ ব্যক্তি এ কাজ অপর কোন শক্তিন চাপে বাধ্য হয়ে করেছে। এজন্যই সে ী বাক্তিকে এ অপকরের জন্য দায়ী মলে করে
 जান দ্ন নৌড়া বা গালি লেওয়াকে কেউ ইচ্ঠাকৃত অপরাধ মনে করেনা, বরং ঢাকক অচেতন ఆ জসহায় সাব্যু করে ঢাকে তার কাজের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া रয়। বে-এथणিয়ার, শনিছ্ছাকৃত কাজ এবং ইচ্ছাকৃত ও স্বাধীনতবে করা কাজ্রে মধ্যকার এ পার্থক্য জামাদের কাছে অাগে থেকেই সুপরিচিত। জামরা মানুব্বের সৎ ৫ অসৎ হeয়া এবং শাষ্তি বা পুরক্ষার যোপ্য হఆয়ার জন্য যে মানদভ निর্ষারণ করেছি, এ পার্থক্যই जার ভিভি। একটি শিফ বা পাগল উনझ হয়ে ঘুরে বেড়ালে তকে জামরা কখনো ভৎসনা করিনা। তবে একজন সুস্থ ৫ বুদ্ধিমান প্রাগুব্যয়্ক লোক যদি নগ্র অবস্থায় বাইরে জালে जাহলে তাকে জামরা ঘৃণার চোথে দেথি। কারোর চেহারা যদি জননগগতভাবেই কদাকার হয় তবে তা দেথে কেউ মন ঋারাপ করেনা। किন্ूু সুবী চেহারাধারী মানুষ যদি অামাদেরকে দেখে মুখ
 অবোল তাবোল বকে, তবে জামরা ঢাকে দোষ দেইন।! িিন্মু সচেতন অবস্থায় কেউ অজেবাজে বকলে ঢাকে ভীবণতাবে তিরককার করা হয়৷ একজন অন্ধ যদি নিজের

 কে৬ যদি কোন চাপ্র মুখে সৎ কাাজ করে তবে তার প্রশংসা করা হয়না। কিন্মू বিন্া চাপে বে সৎ কাজ করে তার প্রশংসায় সবাই পক্কম্মু হয়ে থাকে। শিఅ পাপ কাজ না করায় তাকে সৎ লোক বনা হয়না। চবে কোন যুবক পৃণ্য কর্ম করলে তকে নেককার বন্া হয়। এ সবের কারণ ৭ই যে, বায্যিক অবস্থ। দেথে ৫ামরা आাে থেকেই বুঝ্তত প্য়ি থে, মানুষ কতক কাজে স্বাীীন এবং কত্ক কাজে বাষ্য। জার জামরা বুর্ো-সুজেই এ মত পোষণ করে থাকি বে, বাধ্য হয়ে বে কাब কর্গা হয় তার জন্য নয় বরং স্বেচ্ছায় ও স্বধীীিণাবে বে কাজ করা হয় তার জন্যई মানুষকে দায়ী ও জবাবদিহী করতে বাধ্য করা ইয় এবং তার ভিক্তিতুই প্রশংসা ও পিকান, শাস্তি ও পুরক্কারের বোগ্য বনে বিবেেনা কর্মা হয়।

জাবদীর সমস্যার গোড়ার কথ্থা
কিন্ত্ মানুষ যখন চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে বস্ভুর বাহিিক রূপের আড়ালে লুকানো রহ২স্য অন্েেণ করে তখন তার কাছে এ সত্য উদঘাটিত হয় যে, বাহ্যতঃ সে নিজেকে যতখানি স্বাধীন ও সক্ষম মনে করে, আসনে সে ততটা.নয়। আর আপাতঃদৃষ্টিতে সে নিজের অধীনতা ও বাধ্যবাধকতার যে সীমানা চিহিত করে, জাসলে তা তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত ও বিস্তৃত। এটাই হলো অদৃষ্ট তর্জ্রের সৃচ্নাবিन্দু। এ তন্ত্বের ভিত্তি নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিতঃ
(১) মানুষ কি ঢার কার্यকলাপে একেবারেই বাধ্য ও অধীন, না কিছ্রটা স্বাধীনতার অধিকারী ?
(২) যে শক্তি মানুষকে বাধ্য করে কিংবা তার স্বাধীনতাকে সংকুচিত ও শৃথখনিত করে, তা কোন্ শক্তি? মানুমের জীবনের ওপর সেই শক্তির প্রভাব র্তট্রু?
(৩) মানুষ যদি সম্পূণ বাধ্য ও শৃংখলিত হয়ে থাকে, তাহলে কাজের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহী এবং কাজ্ছেন্ন জন্য প্রশংসা ও তিরষ্কার বা পুরস্কার ও শাপ্তি সংক্রান্ত নিয়মবিধি যা আমাদের নৈতিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তি এবং যার ওপর আমাদের সামাজিক জীবনের বিশ্জতা 13 কল্যাণ निর্ডরশীন, কিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে?

পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এসব প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করেছেন। তারা এগুলোর সমাধানের বিভিন্ন পথ উদ্রাবন করেছেন এবং বিভিন্ন সাক্য-প্রমণের আলোকে নানা রকমের মতবাদ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে পলিতি ও গবেষকদের নিবন্ধমালা ও মতভেদ এত বেশী যে, তা বলে শেষ করা সহজ নয়। তবে মৌলিকভাবে জামরা এগুলোকে চার ভাগে ভাগ করবো।
(২) অতি প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আনোচনা (২) প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ পেকে শলোচনা (৩) নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা (৪) ষমীয়


এবার আসুন, এইসব বিভিন্ন দৃষ্ঠিজী থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী কিডাবে এ সমস্যা নিয়ে চিত্তা-জাবনা করেছে, অলোচনা ও যুক্তি-বিল্যেষণের কে小ন কোন্ প্রণাनী অবনچমন করেছে এবং সর্বশশেে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেটা পর্যালোচনাকরেরেথি।

## অতি প্রাকৃত্তিক দৃঠ্টিকোণ

অতি প্রাকৃতিক মতবাদগুলাতত (Metaphysics) অদৃষ্ট বা তকদীরের ব্যাপারটা দুইদিক থেকে বিরবচনায জাসেঃ

প্রথমতঃ সষ্ষমতা বলতে জামরা এই বুঝি বে, কর্তা এমন এক সত্তা হবে यা

 সभমতার এই সংজ্ঞ মেনে নেওয়ার পর প্রশ্ন ఆঠে ঝে, কাজ করার চেয়ে না করার
 কোন কারণ থাকে না, ఆটা বিনা কারণেই হয়ে থাকে? यদি বিনা কারণণ হয়, তাহলে ঢো बহেতুক ও অट্টেতিক৩বে জझ্যাধিকার দেওয়া এবং বিনা কারণে কাজ সংधणिত হఆয়া অनिবার্ধ হয়ে দেখা দেয়। অথচ এটা বুদ্ধির অयম্য ব্যপপার। জার যभি जার জন্য কোন কারণ বা জপ্যিকারের দেতু থাকা জরুরী হয়ে থাকে जাহলে সেই জিনিসটা কি? এ প্রশ্নের জবাবে জাবরিয়া বা অধীनঢবাদীরা বলে শে, ফিনিসটা


 করা যায়। পদানতরে অ্বাধীনতাবাদীরা (কাদরিয়া) বলে বে, সে িিনিসটা মানুমের निজের ইচ্থ ছাড়া অার কিছ্হ নয়। অধীনতাবাদীদের বক্তব্য অনুসার্রে যাবতীয় কন্যাণ ও অকন্যাণণর উৎস একম্মাত্র খ্যেদার সত্তাকে মেনে নেওয়া হাড়া ঊপায় থাকেনা। এই মতানুসারে মানুষকে নিরেট জড় পদার্থ বা উদ্টিদ্দর মত অচন-জক্ষম ও দায়-

ততো প্রকৃত ব্যাপার এই শে, জাল্লাহর সাথে মানুষের কমতার সামঞ্জস্য বিধান করা অত্ত্ত কঠিন ব্যাপার। অনুরুপভাবে আল্লাহর সর্বজ্ঞ ও नিরংকৃৃশ ইম্ছ শক্তির

 দौफ़ায়। স্বাধীনতাবাদীরা তथা কাদূরিয়া গোষ্ঠী এ অপত্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য «েসব পথ অবনষ্যন করেছে ঢার বেশীর ভাগ অারো মারাঘ্মক প্রশ্নের অন্ম দেয়। जারা জাবরিয়া গোষ্ঠীর কাহে ভেসব জপাতি টথাপন করে, এশুলো जারচেয়েও খারাপ। বেমন ঢাদের কে৬ কেউ জাল্মাহর সর্বজ্ঞ ও নিরংক্শশ ইচ্ছার অধিকারী হওয়ার কথ্যা একেবারেই অন্বীকার করেছেন। কেট কেউ আালাহর সর্বজ্তज ও ইম্ম শক্তির অশ্তিত্ব মেনে নিলেও খুট্টিনাঢি ব্যাপারে তিনি অবগত নन বরং তৃষ্ লৌলিক বিষয়ে জবগত বলে বিশ্যাস করেনা। কেউ কেউ বলেন, জালাহ মানুষ<ে «েসব ফমতা দান করেছেন তা দ্বারা তিনি কেবন ভানো ও কন্যাণের ইচ্ম পোষণ করতুন এবং এসব ফমতার ভে অপব্যবহার করা হবে তা তিনি জানতেন না। কিন্তু এসব বক্তব্য এত দুর্বন বে, এতুলোকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে থুব বেশী চ্তিন্তা-ভাবনার দরকার इয়नন। জাবরিয়া তथা অধীनতাবাদীদের জবাবে শ্বাধীনতাবাদীরা সবচেয়ে বলিষ্ঠ বে যুক্তি দিয়েছে, সেটা এই শে, শাল্লাহর জাগাম ख্ঞাन ও মানুষ্েে স্বাধীনতার মধ্যে বাহাতঃ যতই বৈপরীত্য দেখা যাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের কোন ঘটনা সশ্কে কারোর নিভ্ভল জ্ঞান থাকার অর্ণ এটা
 করি শে অমুক সময়ে বৃট্টি হবে, এবং সে ভবিষ্যদ্পাণী সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে এ কथा বना চলেनা বে বৃষ্টির কथা জাযরা জেনেছিনাম বনেই ত হয়েছে। কিল্ম এ যুক্তি যত বনিষ্ঠ মনে হয়, जাসলে তত বনিষ্ঠ নয়। কেনनা निর্ভ্লন আগাম ख্ঞান এবং অগাম ধারণা এক কথা নয়। অनুমিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার ব্যাপার পৃর্বাহ্নের ধারণা ও অनूমানের কোন গাত থাকেনা এiট নিঃসন্দেছে সত্য। কিন্মু उবিষ্যতের শে
 "i刘 小 ক্থা বনা খুবই কঠিন।

এই কটি শ্মেলিক জাপত্তি ছাড়া জরেো কল্রেক্টি খুটিনাটি জাপত্তি রয়েছে। N: ज্যাৃৃতিক মতবাদগুলোত জধীনতাবাদ ও স্বাধীনতাবাদ উতয়ই এইসব

অண্ম ও দায়-দায়িত্বशীন বলে স্বীকার করা অপরিহার্ᅯ হয়ে দौড়ায়। আর স্বাধীনতাবাদীদের বক্তব্য অনুসারে এ কথা শীরোধার্য মেনে নিতে হয় যে, মানুষের ইচ্মা আল্মাহর সৃষ্টি জগতের বাইরের এক ব্ত্রু। এতে করে আল্থাহ ছাড়া বিশ্বজগতে এমন একটা জিনিসের অষ্তিত্বও সত্য বনে মেনে নিতে হয়, যা কারোর সৃষ্টি নয়। কেননা মানুষের ইচ্ছার ম্মষ্ঠা যদি জাল্লাহ না হয়ে থাকেন, তবে স্বয়ং মানুষও তার স্বৃ্ঠা হতে পারেনা। কারণ মানুষ নিজেই জাল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই এ ক্ষেতে মেনে নিতে বাষ্য হতে হয় শে, একটি সৃষ্টি জীবের ইচ্মা কারোর সৃষ্টি নয়। অথচ এটা একেবারেই একটা অগ্যহণযোগ, কথা।

দ্বিতীয়ততঃ যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা এ কথা সত্য বলে সাব্যস্ত হয়েছে থে, বিশ্ব স্ষষ্ঠার সর্বজ্ঞ হওয়া ও নিরংকুশ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। কেননা स্রঁষা মা সৃষ্টি করনেন আর সম্পকে যদি জ্ঞাত না থাকেন এবং সৃষ্টি করার ইচ্ছা না করেন, তাহুে তিনি মষ্ঠা হতেই পারেন না। এই মূলনীতি অনুযায়ী এটা স্বীকার করা অনিবার্य যে, সৃষ্টি জগত্তে যা কিছ্ম হচ্ছে, তার সবই স্ষষ্ঠার জাগে থেকেই জানা ছিন এবং তিনি ইচ্ছাও করেছিনেন যে, তা হোক। এখন অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক কাজ করবে, এটা যদি স্ৰষ্ঠার জানা থেকে থাকে, তাহলে ঐ ক কাজটির ঐ্র সময়ে ক্র ব্যক্তি দ্বারা সংঘট্তিত হওয়া অবধারিত। তা যদি না হয়, তাহলে स্ষ্ঠার অভ্ঞতা প্রমাণিত হয়, যা কোনক্রমেই সষ্ভব নয়। অনুরূপভাবে আাল্মাহ যদি অরুপ ইচ্ছা করে থাকেন যে, অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তি দ্বারা অমুক কাজ হোক, তাহনে ঢ゙ঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া অপরিহার্य। নচেত প্রমাণিত হবে যে, তার ইচ্ছা নিফ্ফল। পই যুক্তি দ্বারা অধীনতাবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ্ন যে, স্বাধীন কাজ করার ক্র্া অাল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। বাদ বাকী যত স্বাধীন সৃষ্টি রয়েছে তারা তষু দেখতেই স্বধধীন, আসলে অধীন ও অক্ষম। স্বাধীনতাবাদীরা এ ক্ষেত্রেও ঔ একই আপত্তি তোনেন যে, এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ভানো মন্দ উভয় কর্মের কর্তা এবং মানুমের সমস্ত কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব আল্ছাহর ৩পর আরোপিত হয়। এ रিসাবে পশ্র, জড় পদার্থ ও উদ্টিদের সাথে মানুষের কোন পার্থক্য থাকেনা।

কিন্তু এ আপত্তিতে যতখানি ভারত্ব আছে তারচেয়েও বেশী ভারত্ব রয়েছে আা্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা সম্পকে জাবরিয়া বা অধীনতাবাদীরা যে আপত্তি তুলেছে

凶াপত্তির সশ্মুথীন হয়ে থাকে। তবে উতয়ের সমস্যাবनী এক রকম নয়। এ কথা সণ্দেহাতীত্যেে সত্য বে，মানুষরে নিরেট জড় পদাথ্থের মত অক্ম ধারণা করার মতবাদ（জাবরিয়াত）মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে এমন একটা বাচ্তব সত্যকে অস্পীকার করেরে，যার প্রমাণ জামরা জামাদের সত্তার মধ্যে প্রাথমিকডাবে এবং শ্ব্ঘ্রুর্ত উপনক্ থেকেই পাই। কিন্ডু স্বধীীনতাবাদ বে পথ অবনষন করেছে，লৌ৷ जো এরচেয়েও নিকৃষ। কেননা এই ম৩বাদ জাল্মাহর সর্বষ্জতা，সর্বশক্তিমত্তা এবং निরংকৃশ ইচ্ম凶ক্তিকে হরণ করে মানুষকে এসব ஞণের অধিকারী বলে বিবেেনা করে，অथবা এরেবারে থোদা বা বিশ্ব ম্টার অব্তিত্বেই অস্বীকার করে। অার এই ঊত্য ঝঞের্রে এমন সব অসষ্खব ব্যাপারকে সষ্ষব মানতে হয়，যা মেনে নেওয়া
 চেয্রেও নিকৃষ্ঠ কাজ। এজनাई অতি প্রাকৃতিক দর্শন পরিমভলে স্বাধীনতাবাদ শিকড় গাড়ার কোন মंজবুত ভিত পায়নি। মুষ্ঠিম্মে কিছ্র নাচ্তিক ছাড়া দার্শনিকদের বিপুন সशখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মানুষকে অক্ষম ও অধীনই ভেবেছেন। প্রাঠীন দার্শনিকদের মধ্যে এ্যানোক্সিমাভার（Aneximander）পেনেণ এবং রাওয়াকী（Stoieks）శোচ্ঠী এই মত্বাদের সমর্থক ছিলেন। সবচেয়ে বড় সুসলিম দার্শনিক ইবনে সীনা স্বীয় গ্ত ज＇িিকাত লেফা＇তে লিঢেছেনঃ
＂প্রচনিত পরিডাষায় স্বাধীন বনত্তে বুঝায় সষ্ৰাবা স্বাধীন－কার্যতাঃ স্বাধীন
 むभাদানের মুখাংপশী। লেই সহায়ক উপাদান তার নিজ সত্তার ভেতরে থাক বা বাইরে থাক তাত কিছ্ম জাসে যায়না। কাজেই জামাদের মধ্যে যারা অ্বাধীন，প্রকৃত পক্ষ ঢারা অক্ম ও ৫ধীন।＂

ইউরোপীয় দার্শনিকদের অবস্থাও তদূপ। পম্পোনাজী（Pomponazze）
 সর্বাज্যক ফায়সানা এই মে，মানুষ স্বাধীন নয়। হবৃস（Hobbes）বনেনঃ মানুষ निजের স্বভাব ও সহজাত প্রবৃক্তির হাত্ পুরোপুরি বন্দী ও বাধ্যগত। ঢেকাढে （1）escarte）यिनि মन ও দেহকে बথবা आত্যা ও ব্যুকে সশ্পূর আनাদা জালাদা


ক্রিয়াশীী দেখতে পান। তার মতে মানুষসহ সমগ বিশ্ব যন্ত্রে মঢ বশীভূত হয়ে কাজ করহে। যদিও সেই সাথে তিনি প্রাণকে একটা ম্বয়ংসশ্পৃণ স্বা|ীী ' ষমতাবান
 চেকে। কাটৈটীী মত্বাদের (Cartesian School) প্রবক্তাদের মধ্যে ম্যানেভাঁ (Malebbranehe) সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিनि এবং তার সমমजাবনন্ঠীরা সুস্পষ্টजবে বলেন बে, স্ষষা মনের প্রতিটি ইচ্ছার সাথ্小 সাথে দেহে গতি ও

 মধ্যग्रण অপরিহার্य। কেনना একটা মাধ্যম ছাড়া এই দূটো পৃথক উপাদানের মধ্যে পারম্পরিক জাদান প্রদান অকबনীীয। সুতরাং জাল্লহই যাবতীয় ইচ্ছা ও তৎপরতার প্রকৃত মৃ্য।। স্পাইনোজ (Spinoz) -এর মতে মানুষ জাপন সত্তার মধ্যে যতই

 একজন দার্শনিকের মনের শান্তি ও জানन্দের উৎস। লেইবनিট匕্ছ (Leibnitz)-এর কথिত ব্যক্তিসত্তাত্তनে (Monads) यদিও মূनতঃ স্বাীী, কিত্তু তদের মধ্যে বে পারম্পরিক সৌহার্দ আদিম কান থেকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে লেটা অাল্লাহর সৃষ্চিত। এতবে তিনিও চ্ড়ান্ত পর্যায়ে অবীনতাবাদের দিকেই চনে অাসেন। বলঢে গোনে, লেইবनिট্টের মতবাদেই অাসন ও निভেজান অধীনতাবাদ বিদ্যমান। बক্ (Locke) ইচ্মার স্বাধীনতাকে নিরর্থক এবং ডেকাটের দর্শনে বে স্বাধীনতাবাদের বক্ত্য পাওয়া যায় जাকে ভ্রান্ত বনেন। তিনি ফफিও স্পৃটजাবে অধীনতার স্বীকৃতি দেনनা, কিন্ত্ তিনি যথন বলেন বে, জামরা ইচ্ছ করার ব্যাপারে স্বাধীন নই, ইচ্श নিধ্রারিতহয় মन থেকে এবং মন কি ইচ্श করবে তা निিিত হয় তার আনন্দ ও কামनা বাসনা থেকে, তথन তার দর্শন স্বাধীনতাবাদ থেকে অধীনতাবাদের দিকে মোড় নেয়। সপেনহ (Schopenhanre) মানুষ থেকে ঔরু করে জড় পদার্থ পর্ষ্ত সকল ব্যুরু বে ইচ্ছার উপস্থিতি দেখতে পান, সৌা সেই ইচ্ম নয় যার স্বাধীনতার ওপর স্বাধীনতাবাদ তथা কাদরিয়াতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

এ কथা সত্য মে, কেন্ট (Kant) ফিষ্ঠ (Fichlte) এবং হেগেলের মত বড় বড় দার্শনিকরা স্বাধীনতাবাদের দিকে ন্রৌক প্রকাশ করেছেন। সক্রেটিস ইচ্ছার

স্বধধীনত এবং প্রেটো মানুম্বের আাত্মনিয়্রণ ও নিবারণ ফমতা সমর্থন করেছেন। এরিষ্টোটন ইম্ছাকৃত ৫ বাধ্যতাম্-কক 小াজে পার্থক্য দেথিয়ে মানুষকে কিত্ৰণ স্বাধীন এবং কিত্ৰু অধীন বলে জাখ্যায়িত করেছেন। ক্রেসীপাস (Chrxsippus) অধীনতাবাদ ఆ নৈতিক দায়দা|্যিত্বের মধ্যে সমনয় সাধনের চেষ্ঠা করেছেন। মূস়িম দার্শনিকদের একটি দন বনেছেন "স্বধীীনতাও নয় অধীনতাও, নয় মধ্যবত্তী একটা

 অধীনতাবাদের পাল্লা স্বাধীনতাবাদের তুননায় অনেক বেশী ভারী। দার্শনিকদের যা কিছू মতভ্যেদ হয়েছে, তা প্রধানতঃ জাবরিয়াত (জধীनতাবাদ) বনাম কাদরিয়াত (স্পেপীনতাবাদ) निয়ে হয়নি বরং চরম জাবরিয়াত ও মধ্যম জাবরিয়াত নিয়ে হয়েছে।

দর্শনের ব্যর্থতা
ক্ন্ন্হ এ জালোচনায় স্বাধীনতাবাদের ঢুননায় অধীনতাবাদের পান্লা ভারী হয়ে যাওয়ায় এ কथা প্র্াণিত হয়না वে, দশ্শন এই জাট্ন সমস্যার সমাধান করে
 প্রমান্তিত হয় বে, মানুষ যখন মহাবিশ্বের পরিচালনা ব্যবস্থ। গजীরতাবে পর্যবেশ্মণ করে এবং এই পর্যবেক্ণণের মধ্য দিয়ে এমন দোর্দলভ ব্যবস্থার পরিচানকের
 ఆীতিবিহবল ভাব ছড়িয়ে পড়় শে, তার দৃষ্টিতে তার নিজেরে সত্তারও কানাকড়ি মৃন্য থাকেনা। তার বিষয়বিমৃড় বিবেক ঢাকে বলে বে, যার সীমাহীন ফমতা ৭ই কৃল-কিনারাহীন বিশজগণকে জাপন মুঠোর মধ্যে ধরে রেরেছে, যার ইম্ম শক্তি এত বড় বিশাল সামাম্যের ওপর শাসন চালাচ্ছে এবং যার জ্ঞান এই মহাবিশের ছোট বড় প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব ও গতিবিধিকে অনাদি অনত্তকান ষরে নিয়্র্ণণ করহে, তার সামনে তুমি একেবারেই অক্ষ ও অসছায়। ঢোমার শক্তি, তোমার ख্জান এবং তোমার ইচ্ছ তার সামনে কিছুই নয়।

এরচে<্যে সামনে অগসর হয়ে কেউ যদি মনে করে শে, দশশ অদৃট্টের সমস্যাকে বুঝ্েে ফেলেছে, তাহলে সে চরম জান্তিতে নিণ্ত। তাক্দীরের প্রশ্ন মূনতঃ



 তॉর জাদদশ কোন্ কোন্ বিধি অনুসারে বাষ্তবায়িত হয়? বিশ্পজগণে বিনাজমান बসংখ্য প্রকারের সৃষ্টির মষ্য্য কোন্ সৃষ্টি কোন্ পর্যায়ে তার জাজ্ঞাবহ? এখন কে৬ यদি দাবী করে শে, সে এ সকন প্রশ্েের জবাব পেশ্যে গেছে, তাহলে ঢার দাবীর অর্থ দॉড়ায় এই বে, সে থোদাকে ও তাঁর গোটা সামাজ্যকে পরিমাপ করে কেশোল্গ। কাদরিয়া ఆ জবরিয়া গোষ্ঠীঘ্ম পরুশ্পরের ওপর ভে ধরনেন দোষারোপ করে থার৫, এ দাবী তারচেয়েও নিকৃষ্ট ধরনের। জার যদি এ ধরনের দাবী না করা হয় ঢাহলে

 কোন একটার পক্ষে রায় দেওয়া সষ্ব হতে পারে ?

## বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ (Physics)

























凶নাতম পাযায় পরিণণত হয়েছে। এসব গরেষণা থেকে এ তথ্যও জানা যাচ্মে থে, মগজ্রের অাকৃতি, তার গঠন এবং মগজকোষ ও স্নায়ৃতন্ত্রীর প্রকৃতির ওপরই মানুষের আসন স্বতাব নির্ণয় নির্ভরশীল। রটা খারাপ হয়ে গেলে মানৃম্যের স্বভাবও বিকৃত হয় এবং তার দ্দারা খারাপ কাজ ও খারাপ প্রবণতা প্রকাশ পায়। অার এটা ভালো হনে তার ম্বভাবఆ ভালো হয় এবং উত্তম প্রবণত ও উত্ত্য কার্যকনাপ সংঘটিত হয়। এথন মগজ কোষ ও স্নায়ৃতন্ত্রী গঠনে যখন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কোন হাত নেই তথন এই ব্যুবাদী মতবাদ মেনে নেওয়ার পর এ কথা না মেনে উপায় থাকে না বে, মানুব্যে ভেতরে স্বধীীনত নামক কোন উপাদানই নেই। লোহার যন্ত্র বেমন একটা ধরাবাধা নিয়মে কাজ করে, ত্যনি মানুষও প্রাকৃতিক নিয়মের এক দুর্ণংঘ বিধি অনুসারে কাজ করছে। নৈতিকতার ভাষায় বে িিনিসকে আমরা পুণ্যক্ম ও সদাচার বণে आাথ্যায়িত করে থাকি, বিষ্ঞানের ভাষায় ত निছক শারীরিক উপাদান সমূহের निথृष বিন্যাস এবং স্নায়ৃত্ত্রীর সুস্থতারই নামান্তর। নৈতিকত যাকে অনাচার ও থারাপ চানচনন বলে জাখ্যায়িত করে, বিজ্ঞান তাকে মপজ কোষ ও স্নায়ূUত্ত্রীর অসুস্থण नাল্য অভিহিত করে। এদিক থেকে পৃণ্যকর্ম ও শারীরিক সুস্থত এবং পাপ কাজ ও শারীরিক ব্যাষিতে কোন পার্থক্য থাকে না। একজন মানুষের যেমন সুসাম্থের জন্য প্রশংসা ও রোগ-ব্যাষির জন্য নিন্দাবাদ প্রাপ্য নয়, তেমনি পাপাচার ও সদাচারের চন্যও কারোর ধন্যবাদ ও ভৎসনা পাওয়ার কথ্া নয়।

এর পাশাপাশি অবীনতাবাদের সমর্থক জরেকটা প্রতাপশানী বিধান রয়েছে। সেটা হচ্ছে উত্তরাধিকার বিধান। (laws of heredity) ডারউইন, রাসেন ওয়ালেস (Russel Wallase) এবং তাদের অনুগামীরা এর ভিত্তি প্রতিঠ্ঠা করেন। এ বিধান
 অাসছে, , র্রিটি মানুবের চরিত্র ও ম্বভাব সেই ধাচচই গঢ় ওঠঠ। এই পুরু্যানুক্রমিক ধারা ভে জাকারে স্বভাব ও চরিত্রকে গড়ে তোল, ঢাকে পরিবর্তন করার ছমতা কারোর নেই। এ হিসাবে জাজ বে ব্যক্তি দ্বারা কোন খারাপ কাজ সংঘটিত ২চ্ছে, ক্রৌ জাসলে জাজ থেকে একশো বছর জাগে जার পরদাদ! বে বীজ বপন করেছিন ঢারই ফ্।। পরদাদার ভেতরে বে দূষ্ষতি ছিন, সেটাও সে পৃর্বপুরুষ্েরের কাছ থেকেই পেয়েরিন। ৭ই ফলের জাশ্মপ্রকাশ ঘট্েে কি ঘট্েো, সে ব্যাপারে ক্র
 থেকে অংক্রিত জামগাছ ব্যেন টক আাম জন্মাত বাধ্য, সেও ঠিক তেমনি দুষম করত্বোষ।।

ইতিহাসদশ্ণও মানুষের স্বপধীনত নয়। বরহ অধীনত ও অক্ষমতরই সঠথ্থক। ইতিহাস দশ্শনের আলোকে বহিরাগত উপকরণাদির সামাজিক প্রতাব তার আাওতধীন সমগ জনগোঠীর স্বভাব ও চরিত্রকে প্রভাবিত করে। এজন্য এক ধরনের ৬পকরণ সষফট্র প্রতাবাধীন জনগোষ্ঠীর চরিত্রবৈশিষ্য ভিন্ন ধরনের উপকরণ সমধির প্রতাবাধীন জনগোষ্ঠির চর্রিত্রবৈশিষ্য থেকে জালাদা রক্মের হয়ে থাকে। জামরা যদি গভীর দৃষ্টিতে দেথি, তহলে দুটো জাতির মেজাজ ও স্বভাব চরিচ্রের পার্থক্যের জন্য সেইসব বহিরাগত উপকরণাদির বিডিনততাকেই দায়ী করতত পারি, যার অধীন তারা বিকাশ মাভ করেছে। এমনিতাবে জামরা যদি বহিরাগত উপকরণাদির জালোকে কোন মানব গোষ্ঠীর চরিত্রবৈশিষ্যুকে ভালোভাবে হদদয়ঁঁ করি, ঢাহলে নির্ভূলতাবে তবিষ্যদ্বাপী করচ্ত পারি যে, সে কেন্ পরিছ্থিতিতে কি ধরনের জাচরণ করবে। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ম ও ফমতার পক্ৰ এই সর্বাছ্র বিধানের নির্ধিরিত পথের বাইরে যাওয়ার কোন অবকাশই নেই। ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা यদি স্বীকার করা হয়, তাহনে একটি জাতির লোকদের কাজ-কর্মে ও চরিত্রে শত শত বহর ধরে ব্যে সাদৃশ্য পরিলকিত হয় তার কোন ব্যাখ্যা দেতয়া সষ্ভব নয়। কেননা একটি জাতির সকল লোক একমত হয়ে ইচ্ছাকৃত্যবে একই রকমের কাজ-কর্ম করতে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত ন্যির্রেছে, এটা ক্মনা করা যায় नা।

পরিসংখ্যান বিদ্যাও অভিজ্ঞোর ভিত্তিত মানুম্বের পরাধীনতাকে সমর্থন করেছে। বড় বড় জনগোষ্ঠী সম্পকে বিভিন্ন অবস্থয় যে পরিসংংখ্যান সরবরাহ করা

 ৬পকরণাদির প্রजাবে নিদ্দিষ অবস্থার উদ্ডব হয়ে থাকে এবং সেই পরিস্থিতিতে বিপুনসংখ্যক লোকের কর্মকাড একেবারেই পরম্পরের সাথে সাদৃশ্যপৃর্ণ হয়ে থাকে। এ ধরনের অভিজ্ঞোর সাহাহ্যে অাজকান এ বিদ্যার এত টৎকর্ষ সাধিত হয়েছে যে, একজন দঙ্巾 পরিসংখ্যানবিদ একটি বিরাট জনগোষ্ঠী সপ্পকে প্রায় নিভ্ভলতাবে রায়

দিত্ত পারে মে, ঢারা অমুক পরিস্থিতিত্ড অমুক কাজ করবে! এক বহরে মম্ডন নগরীত কতণ্ুলো बাত্মহত্যার घটনা ঘঘটবে, কিংবা এক বছরে শিকাগো শহরে কতजুলো চুরি সংঘটিত হবে, ত লে বনে দিত্ত পারে। यদি একটি দেশে অন্য দেশের তুননায় হত্যাকান্ডের সংখ্যা জানুপাতিক হারে বেশী হয় जাহলে প্রায় বিক্দাভবেই লে তার অথ্থনতিক, সামাজিক অথবা প্রাকৃতিক কারণ বিশ্লেষণ করত্ সண্ষম একটি দেলে বা একটি বিরাটকায় জনগোষ্ঠীতে যেতাবে জন্ম, মৃত্য, बপরাধ ও অन্যান্য ঘটনার গড়পরতা বছরের পর বছর ধরে চনতে থাকে এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেকিতে সেই পরিসংখ্যানে বেডাবে ওঠানামা হয়ে থাকে, ঢার ব্যাখ্যা কেবন একটি কথ্থ দ্বারাই দেওয়া সষ্ব। সে কথাটা এই বে, বহিরিাগত উপকরণাদির প্রতাব বড় বড় জনগোষ্ঠীর ওপর এমন ব্যাপকভবে ও প্রচ্ড্ডাবে পড়ে বে, ব্যক্তিবগের ব্যক্তিপত ইচ্ম তার বিরুদ্ধে চনতে পারে না।

বিজ্ঞানের ব্যর্থজা
এই সংকিপ্ত আনোচনা থেকে এ কथা স্পষ্টতাবে জানা গেল বে, যে বিজ্ঞানের ওপর নির্ডর করে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গর্ববোধকে নালন করে জাসছিন, সেই বিজ্ঞান কিডাবে তার সমম্ত চ্ত্তিগত উন্নতি ও উৎকর্ষ এবং গবেষণা ও জাবিক্কার টদ্ডাবনের জটিল গ্থন্থি উন্মোচনের গোরব তার কাছ থেকে হিনিল্যে নেয় এবং কিতাবে মনুষ নিজ্েেরই জ্ঞান-গবেষণার ভিত্তিতে নিজ্জেকে উদ্দিদ, চড় পদার্থ
 মেনে নেওয়ার জর্থ এ নয় বে, বিজ্ঞান অদৃষ্ট সংক্রন্ত সমস্যার সমাধান সডি্যি করে ফেলেছে, বরং এ দ্যারা ঢো এটাই প্রমাণিত হ়় বে, অমরা আমাদের মধ্যে বে ক্তে ও স্বাধীনতার অर্তিত্ব স্বতক্ছুর্ত ভাবেই অনুভব করি, যার নিদ্দেশাবীী জামরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি এবং যার ভিত্তিতে জামরা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মষ্যে সব সময় পাথ্ক্য করে এসেছি, বিজ্ঞান সেই ষমত ও শ্বধীন্ডার ব্যাথ্যা দিতে




রহস্য উদঘাটন ক্রা যায়নি, যা মানুষের জড় নির্মিত দেহের অভ্যন্তরে এমন সব লঙ্ষণ. কর্মকান্ড জ ঔণ-বৈশিষ্ট্যের উদ্জু ঘটায়, যা কোন কস্তুগত বিন্যাস এবং ণোন রাসায়নিক মিশণের বদৌনতে জন্ম নাভ করেনি।

যাহোক, কোন পদার্থ বিজ্ঞানী যদি বনে যে, মানুষের স্বভাব চরিত্র গঠনে তার স্নায়ুত্ত্রী ও মগজ কোষের রূপ কঠামোর অনেকখানি হাত রয়েছে, তাহনে কथাটা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু তার এ দাবী স্বীকার করা যায় না যে, শারীরিক দোষ-ホুণ মানসিক দোষ--গ্গেণের একমাত্র কারণ। অনুরূপভাবে ক্রমবিকাশবাদের প্রবক্তা যদি বলে যে, মানুষ তার বহ সংখ্যক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূতে পেয়ে থাকে তবে সে কথা মেনে নেওয়াতে শাপত্তি নেই। কিন্তু সে যদি বনে যে, তার সব দোষতণ কেবন উত্তরািকার সৃত্রেই প্রাপ্ত, তার কাছে নিজষ্ব কিছুই নেই, তাহলে অন্যান্য বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আমরা এ বক্তব্য কোন মতেই গ্রহণ করতে পারি না। একইভাবে ইতিহাস ও পরিসংখ্যান তক্তের ভিত্তিতে যে ধারণা পোষণ করা হয়েছে তার যথার্থতাও ৩ষু এতট্রকুই যে, যেসব বহিরাগত প্রভাবের দরুন ব্যপকভাবে জাতি ও সম্প্রদায় সমূহ প্রডাবিত হয়ে জাসছে, তার ফলে ব্যক্তি মানুষও বাধ্যতামূলকভাবে বেশ খানিকটা দোষ-গুণের শিকার হয়ে পড়েছে। তাই বনে এর দ্বারা এটা প্রমাণ করা সষ্তব নয় যে, সামাজিক অবস্থার আবর্তন বিবর্তনে ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আকাংখার ম্মাটেই কোন স্বাধীনতা নেই এবং সমাজ জীবনের যান্ত্রিকতায় ব্যক্তিবর্গ নিছক প্রাণহীন যন্ত্রাংশের মত নড়াচড়া করছে।

সুতরাহ প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তার শাখা-প্রশাখা প্রকৃতপক্ষ অ্মদৃষ্ট সমস্যার সমাধান দেয় না। কেবন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষের আলোকে আমাদেরকে এতট্টকু অবহিত করে যে, জামাদের জীবনে বাধ্যবাধকতার সীমা কতদূর ক্স্তৃত।

## چৈणिक দृहিকা巾

খাঢি ও নির্ডেজাল নৈতিকতার জগত্ত মনুমের অক্ষম কিংবা ম্বাধীন হওয়ার
 বা্তুবত কি, বরং এখানে এ বিষয় নিয়ে জালোচনা হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, মনুষের চরিত্র ও কন্ন্রে ব্যাপারে জান-মন্দ রায় দেওয়া, তার ভান ও মন্দ आচরণের প্রশংসা বা নিন্গা এবং তার খারাপ ও ভালো কাজের পুরস্কার এবং শাস্তির ফায়সানা কিসের ভিক্তিতে করা হয়ে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বে, এখাে স্বাধীনতাবাদীদদর পাল্ঞা ভারী এবং অধীनতা ও অক্ষমতার প্রবক্তাদের পরাজয় অবধারিত। কেননা মানুষকে যদি একেবারেই অষ্ম ও বাধ্য মনে করা হয় এবং সে যা-ই করে জাপন ইচ্ম ও স্বাধীন ফ্ষমতাবলে করে না বলে স্বীকার করা হয়,
 দौড়ায়। সততা ও অসততার কোন অর্থ থাক্ক না। ভালো ও মন্দের কোন जঙ্প্র্য থাকে না। অতি বড় সৎ কর্মীীও প্রশংসা এবং অতি বড় দক্কুতিকারীও निन्দার ব্যো্য इয় না। অতি বড় সমাজ সেবকও পুরক্কৃত खওয়ার বোগ্য হয় नা এবং জघন্যতম অপরাধীকেও শাষ্তি দেওয়া চলে না। আমদের আদালত, আাদের অাইন, আমাদের পুনিশ, जামাদের জেনখানা, জামাদের বিদ্যান্য, আামাদর বৈতিিক
 মানুযকে স্বধীন ও সক্ষম মনে করে তার সংশোধন, সংক্কার এবং ডপদেণৌী জন্য
 বৃथাসাব্যুফয়।

কিন্মু গবেষণা ও তত্তুনুসন্ধানের ময়দানে দুচার কদম এণণৌই বৈমা যায় ভে, এখানে কেবন এতটুকু যুক্তি দ্বারাई স্বাধীনতাবাদ ও অধীনতবাদের (জাবনিয়াত ও কাদরিয়াত) পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। নৈতিকতার জগতে কাচের মৃন্য ও মর্বাদা চরিত্র ও কাজ্জ উদ্পুকারী উপকরপসমূহের ভিত্তিতে নির্পণ করা হয়ে থাকে। জার

কর্মে উদ্দুদ্ধকারী উপকরণসমূহ ও চরিত্রের প্রশ্ন ওঠা মাত্রই মানুষের চরিত্র কোন্ কোন্ উপাদানে তৈরী এবং কোন্ কোন্ আভ্যন্তরীণ উপকরণ চরিত্র ও কর্মের মষ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, তার অনুসন্ধান চালানো অপরিহার্य হয়ে দাঁড়ায়। এই পর্যায়ে এসে আলোচনার ধারা পুনরায় প্রাকৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অতিপ্রাকৃতিক তত্ত্রের দিকে মোড়নেয়।

যারা মানুষকে ইচ্ছা ও স্বাধীনতা থেকে বক্তিত এক অসহায় ও অক্ষম সৃষ্টি মনে করে, তদদের বক্তব্য এই শে, মানুষের চরিত্র দুটো শক্তিশালী উপাদানে তৈরী। একটি रলো তার সহজাত মৌলিক স্বভাব প্রকৃতি, অপরটি হলো বহিরাগত প্রভাব যার দ্বারা সে প্রটি মুহূর্তে প্রভাবিত হচ্ছে এবং যার আদলে অনবরত তার রূপান্তর ঘটে চনেছে। প্রথম জিনিসট। তো নিসিতভাবে আন্নাহ প্রদত্ত। এত্ত মানুষের স্বধীন ইচ্মার আদৌ কোন হাত নেই। একজ্জন মানুষ মায়ের পেট থেকে যে স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে জন্মে, সেটাই তার চরিত্রের মৌলিক উপাদান। জন্মগত খারাপ স্বভাব থেকে ভালো কাজ এবং জন্দগত ভালো স্বভাব থেকে খারাপ কাজ সংঘটিত হওয়া অসষ্তব। ঢারপর জাসে বহিরাগত প্রভাবের ভূমিকার কথা। প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব এই বহিরাগত প্রভাবেরই জংশ বিশেষ। এগুনো সমবেতভাবে সহজাত স্বাভাবের মৌন উপাদানকে লানন করে এবং তার যোগ্যতা ও ক্ষ্তা অনুসারে তাকে একটা আকৃতিতে গড়ে তোেে! সহজাত উত্তম স্বভাবের আানুষ যদি ভালো পরিবেশ পায় তবে সে ওলী-দরবেশ হয়ে যায়। ডার জন্মগতভাবে খারাপ স্বভাবের মানুষ যদি খারাপ পরিবেশ পায় তবে সে শয়তানের রূপ ধারণ করে। অनুরূপ ভানো স্বভাবধারী মানূষ খারাপ পরিবেশ পেলে তার ভালো স্বভাবের শুণমাধুরী খানিকটা কমে যায়। অার খারাপ স্বভাবধারী মানুষ ভালো পরিবেশ পেলে তার খারাপ স্বভনের কদর্যতা হ্হাস পায়। মাটি, পাनি, প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও উদ্ডিদ পরিচর্যার ধরনের সাথে বীজের স্পম্পক যেমন, জন্মগত স্বভাব ও পরিবেশের সম্পক ঠিক তেমনি। উদ্টিদের জাসল উপাদান বীজ। উদ্রিদ ভাল ফन দেবে কি মন্দ ফল দেবে, তা নির্ভর করে এইসব বহিরাগত উপকরণণর ওপর। মানুবের অবস্থাও এ রকমই। উপরোক্ত দুই উপাদান ও উপকরণের কাছে সে অসহায়! সে না পারে নিজের জন্মগত স্বভাব

বদনাত্, না পারে নিচ্েে ইচ্ছামত বাইরের কোন বিশেষ পরিবেশ বেছে নিতত, অার না Шার পরিবেশের প্রजাবে প্রভাবিত ইওয়া না হট্যা তার ইচ্ছার অবীন।

কাদরিয়া তथা স্বাধীনতাবাদী গোষ্ঠীর ম্ব্য যারা চরমপজী, ঢারা ঢো উপরোক্ত মতামতকে আাহই করে না। তাদের মতে, লৌনিখ স্বভাব এবং পরিবেশের প্রजাবের যদি মানৃষের চরিত্র গঠনে কোন হাত থেকেই থাকে, তবে সেটা
 জাপন বাছ-বিচার কমতা ও সিদ্ধাত্ত গ্রণণে ফমতা প্রয়োগ করতঃ স্বেচ্মায় করে, তাত উক্ত দুটো উপাদানের কোনই শাত নেই। এ সব কাজ তার নিচশ্ব স্বধীীন সিদ্ধান্তেরই ফন। এটা হলো স্বগীীতাবাদের নির্রেট ও চরম র্রী। কে৬ কেঊ এই

 কার্যকলাপের ভিভি, -এর সবই গোদাপ্রদত। এশুলো মানুষ নিচের চেৃৃ দারা অর্জনও করেনে, জার এতে কোন হাস-বৃদ্ধি করতেও সে সক্ষম নয়। তাহলে এসব উপকরণের সাহাষ্যে সে নিজের জন্য কাজ্大ের बে প্রক্রিয়া অবনষন করে, जকে তার স্বাধীন কমতার ফন কিভবে বলা যায়?
 জন্মগত স্বাব ও বাইরের যথ্ৰে হাত রয়েছে-এ ব্যাপারে সন্দে নেই। কেননা মানুষ তালো ও মন্দের প্রবণতা এবং সৎ ও অসৎ কর্মের বোগ্যত निয়ে জনামাহণ করে থাকে এবং স্বঢাবগত ও পরিবেশগত চাপ্র ফলে ঢার চরির্র একণা বিশেষ র্রপ পরিঅ্ছ করে থাকে। কিন্তু এই দুটো উপাদান ছাড়া একটা তৃতীয় ডপাদানও রয়েছে, यা তার চরিত্র গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সৌা হলো মানুবের
 স্বভাব কিংবা সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেকিতে বলি नা। বরং এই অপর্রিকহ্রিত ইচ্মার ভিত্তিতেই বলে থাকি। প্রথম দূঢো উপাদানের বিচারে মানুষ সশ্পৃণ অঞ্ষম ৫
 নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কানাকড়িও মৃন্য নেই। ব্ভুতঃ এই ঢৃতীয় জিনিসটা অর্থাৎ মানুম্রের অপরিকন্পিত ইচ্ছর ভিত্তিতেই চারিত্রিক মূন্যমান নির্রারণ এবং

সততা ও অफ্শতর ব্যাপারে রায় দেওয়া সষ্ব।। তত্তুগত্তবে এ বক্তব্য খুবই যুক্তিস্তত। কিন্মু ্াসল সমস্যা এই বে, আমাদের কাছে এমন কোন মানদ্ড নেই, যার সাহাব্যে জামরা মনুম্রের চরিত্রে জননমগত স্বতাব, বা⿰িিক পরিবেশ ও অপরিকন্রিত ইচ্মার অবদানগুল্যার্ক জানাদা ब।नাদাजাবে চিহ্তিত করতে পারি जবং জামাদের নৈতিক সিদ্ধান্তকে ত্ৃষুমাত্র তৃতীয় উপাদান পর্ষ্ত সীমিত রাখত পারি। এই তৃতীয় উभাদানটার পরিমণের ßপরই यদি নৈতিক মৃন্যমান निর্ধারণ নির্ডর করে, ঢাহলে আমাদের পক্ষে কোন বাক্তিকে সৎ বা অসৎ বলে রায় দেeয়া সম্পূণ
 এটl জানত্ড সক্ষম নই বে, একজন সৎ মানুষ স্বীয় অপরিকब্পিত ইচ্মা প্রয়োগের
 जসৎ মানুষ বাধ্য হ<্েে কতখানি অবং ইচ্ছাকৃতडাবে কতখানি অসৎ। কাজেই স্বাধীনতাবাদদর এই মতবাদ মেনে নেఅয়ার পর জামাদের যাবতীয় নৈতিক মতামত
 দভবিষিও বাতিল না করে টপায় থাকে না এবং অাদালত ও জেনথানা বন্ধ করে দেওয়া অপরিহার্य হয়ে পড়ে। কেননা যেসব অপরাধীকে পাকড়াఅ করা হয়, যাদের বিরুদ্ধে জামাদের জাদানতের বিচারকপণ শাস্তির রায় জারি করেন এবং যাদেরকে চেলথানায় फুকানো হয়, তদের সশ্পর্কে আমাদের উচ্চ ফমতা সম্পন্ন বিচারপতিও জানেন না বে, তাদের অপরাষে ঢাদ্রর সেই অপর্রিকপ্রিত ইচ্চার অবদান কতখানি। এই লৌলিক জিनিসটাই যथन অজাनা, তথन শাস্তির পরিমাণ অপরাধীর স্বাধীন ইচ্ছার পরিমাণের সাণ্ে সংগাতিীীন হবে এটা কিম্রুতই সষ্ভব নয়।

এই পর্यায়ে স্বধীীনতাবাদ এমন্ন এক ভুবনে উপনীত হয়, যা ঘোর অন্ধকারে জাচ্ফ্ৰ। সে হাতড়ে হাতড়ে পұ চলার যতই চেটো করুক, হেঁাচট ও অাছাড় না থ্যে কয্রেক কদমఆ এળতে পারে না। লেষ পৰ্ষ্ত পেছনে ফিরে সে অধীনতাবাদরে বলে যে, ખামার মত্বাদ দ্বারা যদি নৈতিক বিচার-ফায়সানার পথ রুুদ্ধ ও জাদানত ব্যবহ্থা জচল হ<়ে যায়, তবে ঢোমার মতবাদ ঘারাও অনুরূপ অথবা তারচেলেেও খারাপ ফল্ন ফলে। তোমার মত্বাদের দৃষ্টিতে তো মানুষের ওপর তার কোন কাজের দায়-দায়ি্রইই বর্তায় না। ভলো মন্দ বলে রায় দেওয়া, প্রশংসা বা নিন্দা করা অথবা

শাস্তির রায় দেওয়া তাহলে কিসের ভিত্তিতে হবে? বে ব্যক্তি অাপন কাজের জন্য দায়ী নয়, তার সৎ বা অসৎ হ৫য়া কোন ব্যক্তিন রুন্ম কিংবা সুস্থ হ৫য়ার মতই। অতএব, ছुর হয়েছে বনে যখন কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না, তখন সে চ্রি করেছে বনে শাশ্পি কেন দেওয়া হবে?

এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব অধীনতাবাদ তথা অদৃৃৃবাদের কাছেও নেই। সে রড় জোর এতট্রকু বনতত পারে বে, পৃথিবীত প্রতিটি কাজ্জের একটা স্বাভাবিক পরিণণতি ও ফলাফল রল্যেছে। রোগ-ব্যাষির স্বাতাবিক ফন যেমন যন্ত্রণা এবং সুস্থতার স্বাজাবিক ফল শান্তি ও জানন্দ, সদাচারের স্বাजাবিক ফন বেমন প্রশংসা ও পুরস্কার, অনাচারের স্বাজাবিক পরিণতি তিরক্কার ও শাষ্তি এবং আাুনে হাত দিলে বেমন হাত পুড়় যাওয়া অনিবার্य ও অবধারিত, তদ্দু অপরাধ করলে তার কোন না কোন ধরনের শা|্তি পাওয়া অবশ্যষাবী চাই মানুমের ওপর जার দায়দায়িত্ব বর্তাক বা না বর্তাক। কিন্ত্ এ জবাব কেবন সেই অবস্থায় তদ্ধ হরে পারে, যখन জামরা মানুযকে একাঁা বৃদ্ধি-বিবেক সস্পন্ ও মন-মগজ সম্পন সত্তা নয়, বরং একচা নিরেট বস্থু সর্বষ্ব সত্তা মেনে নেই এবং এ কथা শ্বীকার করে নেই বে মানুষের ভেতরে মন, বিবেক, অাত্মা বলতে কিছ্ম নেই। অছে ৩ষু একাঁা প্রাকৃতিক অবয়ব, যা একটা ধরাবাধা নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এবং মানুষ গাছ, পাহাড়, নদ-নদী ও অन্যাन্য অర্তে পদাথ্থের মতই তার आধিপত্য ম্রেেে চনছে। কিল্মু বা্তবিক পক্ষে মনুযা জীবনের এই যান্ত্রিক বিশ্শেষণ কোনক্ঞমেই গ্রহণমোগ্য নয়। এর যুক্তি প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করার এখানে অবকাশ নেই বটে, তবে ত বে অতিশয় দুর্বন, এ কথা ধ্বু সত্য। এ যুক্তি মেনে নেওয়ার প্রাথমিক ফল এই দাড়াবে

 অধিকারী থাকবেন।।

## নেতিক দর্শনের ব্যর্রতা

এই গোটা জালোচনার সারকথা এই बে, মানুষ অদৃষ্টের নিগড়ে
 আসতে নৈতিক দশ্শন ব্যর্থ হর্রেছে। निরেটে নেতিক যুক্তি-প্রমাণ দ্ঘারা আমরা

निচিতভবে জানত্ পারি না শে, মানুষের কর্ম ও চরিত্র সশ্পক্কে অধীনতাবাদ সঠিক, না স্বাধীনতা তত্ত্ সঠিক। মানুষকে দায়িত্বশীল স্বাধীন কর্মक্ষমতা সম্পন্ম সাব্যু কর্রার পক্ষে যতটা শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, প্রায় ততখানি অকাট্য যুক্তি তাকে দায়িতৃহীন এবং সম্পূর অঞ্ষম ও অসহায় সাব্যষ্ত করার পক্ষও রু়েছে।

## 

এবার এ সমস্যার শেষ দিকটা বাদ রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে ধর্মীয় দিক। সমস্যাটা দর্শনে যেভাবে আলোচিত হয়, প্রায় সেইতাবেই এটা ধর্মেরও আলোচ্য বিষয়। তবে এখানে জটিলতা দর্শনের তুলনায় অনেক বেশী। দর্শনের দৃষ্টি তো ওঙ্ অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবনীর ওপর নিবদ্ধ। মানুষের বাস্তবব জীবনের সাথে নৈতিকতা ও বাস্তব কর্মকুশনতার যে সম্পক্ক, দর্শনের সে সম্পক্ক নেই। কিন্তু ধর্ম কোন না কোনভাবে বাস্তব কর্মকুশনতা ও শতি প্রাকৃতিক বিষয় উভয়ের প্রতিই দৃটি দিয়েছে। आপন জদর্শে ও শিদ্ষায় এই্ দুটোরই সমাবেশ ঘটিয়েছে। ধর্ম একদিকে মানুষের ఆপর বিভিন্ম জাদেশ ও নিষেষ জরোপ করে, आনুগত্যের জন্য পুরস্কার এবং নাফরমানীর জনা শাষ্তি প্রয়োগের বিধান উপস্থপিত করে। জার এজন্য মানুষের आপন কর্মকাત্ডের জন্য দায়ী এবৃ কিছूনা কিছ্ৰ স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্য়তার অধিকারী रওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। পண্ষান্তরে সে এমন এক উচ্চতর সত্তা বা টচ্চতর আইনের কথাও বলে, যার একচ্ছত্র অ।ধিপত্য মানুষসহ সম্গ্র বিশনিথিলের ওপর পরিব্যাभ্ড এবং যার দুভ্ডেদ্য নিিয়ন্ত্রণে অাটকা পড়ে আছে ভাঙা গড়ার শাশ্তত नিয়র্ম বিকাশমান বিশ্বজগज। তাই ধর্মতত্তে এ বিষয়টা দশ্লন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞ্যন ও নেতিক্তা এ जিনটির সব কটির চেয়ে জটিল। কেননা এই তিনটি তো সমস্যার শে কোন একটি



[^1]এই পদ্ধিকে বিবেকের সাথে সামজলীল ও যুাক্সেসশ্রত প্রমাণ করার জন্য পর্প্পর বিরোধী উভয় দিকের মষ্যে সমন্য বিধান কক্রার একটা মষ্যম পন্৷ উদ্টাবনে সে বাধ্য।
 শালোচনার এখানে অবকাশ নেই। কেননা আমাকে ওৃ্ধু ইসলাম সম্পকে প্রশ্ন করা হয়েছে। তাছাড়া জালোচনা সংফিপ্ত করার খাতিরেও তা এই বিষয্রের মধ্েে সীমাবদ্ধ রাখাई জরুরীী মনে হচ্ছে।

বিख্ধ ইসলামী মতাদশ্শ
बতিপ্রাকৃতিক বিষয়ে ইসলামের সঠিক শিষ্মা এই বে, বে জিনিস যতট্টকু জানা দরকার ছিন, অ জাল্লাহ ও রসুল জাनिয়ে দিয়েছেন। এরচচয়ে বেশী জানতে बেষ্ করা এবং বেসব বিষয়ে অকাট্য ও নিসিত তথ্য অবগত হওয়া বা यার নিঔ়ฺত্ম রহস্য উদঘাটন করার কোন উপায় উপকরণ আমাদের হাত্ত নেই, যা না জাননে আামাদের কোন ফতিও নেই, তার তত্ত অন্েেণেে প্রবৃত্ত হওয়া বেমন निরথ্থক, তেমনি বিপষ্জনক। ঢাই কুরজানে বলা হয়েছেঃ

"এমন সব বিষয়ে প্রম্ন করোনা, যার নিক়্̣ রহস্য তোমাদের সামনে উদঘাট্ন করনেে তোমাদের থারাপ লাগবে।" (মায়েদা-১০>)

জার এজন্যাই বলা হয়েছে যেঃ

"রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন অা নিয়ে নাও, जার যা নিষে४ করেছেন তা থেকে নিবৃত্ত থাক।" (হাশর)

একই কারণে হাদীসে বৌী প্রশ্ন করা এবং নিশ্पীয়াজন বিষয়ে মাথা ঘামানোকে অবাঙ্ছীীয় বলে. জাখ্যায়িত করা হয়েছে। রসৃল (সাঃ) বনেছেনঃ

"निশ্শ্র্যোজন ও অসংণ্ম ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়াই ইসনামের জন্য কন্যাণকর।"

তককীরের ব্যাপারটাও এ ধরনেরই একটা সমস্য। রসুন (সাঃ) এ ব্যাপারেও আলোচনা এड़িয়ে যাওয়ার জন্য বারঃবার তকিদ দিল্যেছেন। একবার সাহাবীগণ এ বিষয়ে জালোচনা করহিলেন। সহসা রসুল (সাঃ) লেখানে এসে উপস্থিত হনেন। জাनাপচারিতার বিষয় জানতে পেরে ঢাঁর মূখমडন ক্রেধে লাল হয়ে গেন। তিनি বননেনঃ "তোমাদদরকে কি এ সবেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? আামকে কি এসবের জনjই ডোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে? পৃর্ববত্তী জাত্তিনো এ ররনের বিষয়ে মাথা খাযানোর কারনেই ধ্ষংস হয়েছে। জামার চূড়ান্ত নির্দেশ এই মে, ঢোমরা এ ব্যাপারে

 তাকদীরের বিষয়ে বাকবিতভ্ডায় নিপ্ত হবে, কেয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কিন্ֵু বে ব্যক্তি চূপ থাকবে, তকে কিছইই জিজ্ঞাসা করা হবেনা।" এর অর্থ এই শে, এ সমস্যাট্ এমন নয় বে, এর সম্পকে তোমাদের একটা কিছ্ম মত স্থি করা শারির়তের বিধি অনুসারে জরুন্মী। সুতরাং তেমরা যদি এ ব্যাপারে মোটেই জালাপআলোচনা না কর, তবে কেয়ামতে তোমাদের কাছে কোন প্রন্ই করা হবে না। কিল্ুু তোমরা যদি আলোচনা কর, তাহলে সে আলোচনা তদ্ধ অথবা অশদ্গ হবে। যদি ভুন হয়, তাহলে এমন একটা ব্যাপারে ঢোমাদের জবাবদিযী করতে হবে, যা নিল্রে জলাপ-অলোচনা ও বাক-বিতভ্ডা করার কোন দরকার ছিলন।। অन্য কথায়,

[^2]গলোচনা করলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। নীরব থাকলে ক্ষতির আশংকা নেই। একবার রসুল (সাঃ) রাত্রিকালে হযরত অালী (রাঃ) ও হযরত ফাত্যা (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলেন। ত゙ঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুলেন যে, তোমরা তাগাচ্জুদের নামায পড় নो কেন? इযরত आলী (রাঃ) জবাব দিनেন, হে आল্মাহর রসুল। আমাদের মন ম্রান্নাহর হাতে। তিনি যদি শামদের জাগ্রত হওয়া চান, তবে আমরা অবশ্যই জাগ্রত হব।" এ কথা ণনে রসুল (সাঃ) তৎক্ষণাত ফিরে গেনেন এবং উরু্তে হাত চাপড়ে सनटनःः

## 

## "মানুষ সব চেয়ে ঝগড়াটে হয়ে জন্মেছে।" ৩•

এ জন্যই হাদীসবেত্তা ও ফেকাহবিদ্গণ সংক্ষেপে কেবল এতটঁকু বিশ্বাস করাই যবেষ্ট মনে করেছেন যে,
"তাকদীরের ভালো মন্দ সবই আল্ছাহর তরফ থেকে জাসে।" তঁরা এ ব্যাপারে বেশী অनুসন্ধান করা এবং "অমুক কাজ কপালে লেখা ছিন, তাই না করে উপায় ছিল না, অার অমুক কাজ না করেও পারা যেত, ইচ্ছ করেই করা হয়েছে," ইত্যাকার পাকাপাকি বক্তবা দেওয়ার কঠোর নিন্দা করেছেন। কিন্ত্র রসুল সাझাঙাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অতীতের মান্যগণ্য মুরব্বীদের নিষেষ করা সত্ত্রেও অন্যান্য জাতির দার্শনিক ও জড়বাদী অদৃৃZ তত্ত্ত অধ্যয়নের কারণে তাকদীরের ব্যাপারটা মুসলিম সমাজ্েও একটা সমস্যার রূপ ধারণ করে। এ বিষয়ে এত বেশী জলোচনা হয় যে, শেষ পর্যন্ত এটা ইসলামী জাকিদা শাস্স্রুর এ্কটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিগণিত হয়।

[^3]ইসমামী আকিদা শাস্ত্রবিদদের মকামত
এ ব্যাপাবে ইসলামী आকিদা শাস্ত্রবিদদের দুটো প্রসিদ্ধ গোষ্ঠী রয়েছে। একটির নাম জাবরিয়া, অপরটির নাম কাদরিয়া। এখানে এই দুই গোষ্ঠীর মম, যুক্তিতক উদ্बৃত করা থুবই কষ্টকর। রজন্য একখানা আলাদা গন্থের উপশোগী পরিসর প্রয়োজন। তথাণি আমি তাদের যুক্তি-তকেকের একটা সহজবোধ্য সং্ষিপ্ত সার এখানেতুলে ষরবো।

## কাদরিয়া মতবাদ

মুতাজেলা এবং অন্য কয়েকটি ফেক্রার আকিদা এই যে, আল্লাহ মানুষকে সৃৃ্টি করার পর তাকে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং ভালো ও মন্দ বাছ-বিচার করার ভার তার ওপর ন্যু্ত করেছেন। এরপর সে নিজেই নিজের কমতা ও ইচ্মা মোতাবেক সম্পূণ স্বাধীনভবে ভানো কাজ বা মন্দ কাজ করে থাকে। আার এই স্বাধীনতার কারণেই সে দুনিয়ার জীবনে প্রশংসা ও নিন্দা এবং আখেরাতে শাস্তি ও পুমস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয়। আল্মাহর পক্ষ থেরে তাকে কুফরী ও নাফরমানীর জन্য যেমন বাধ্য করা হয়नि, তেমनि বাষ্য করা হয়নি ঈমান আনতে ও ফরমাবরদারী করত্। বরং তিনি নবী-রসুলদেরকে পাঠান, কিতাব নাজিল করেন। ভলো কাজের আদেশ দেন ও মন্দ কাজ থেকে নিতষেখ করেন। ভূন ও শুদ্ধ এবং হক ও বাতিলকে সুশ্পষ্টভাবে চিহ্তিত করেন এবং তাদেরকে সাবধান করে দেন যে, সঠিক পথ ধরে চনলে তোমরা মুক্তি পাবে এবং ডুন পথে চনলে তার খারাপ পরিণতি ডোগ করবে।

সর্বপ্রথম এই মতবাদের মূননীতিগুনো প্রণয়ন করেন ওয়াসেন বিন আতা
 কোন জুলুম বা জন্যায় করতু পারেন এমন কথা বলাই জায়েজ নেই। এ কথাও বলা বৈধ হতে পারেনা যে, তিনি নিজেই ত্রার বান্দাদেরকে যেসব কাজ করতে বলেন এবং যেসব কাজ করতে নিষে४ করেন, বান্দারা তার বিপরীত চলুক বলে তিনি नিজেই ইচ্মা ও জাকাংখা করেন। আর এভাবে বান্দারা যে কাজ আাল্মাইর হকুমেই করেছে, তারজন্য তাকে শাশ্তি দেওয়াও তাঁর পক্ষে বৈধ নয়। সৃতরাং ভালো ও মন্দ

কাজের কর্তা বান্দাহ নিজেই। সে ঈমান জানবে, না কুফরী করবে, আল্মাহর আনুগত্য করবে, না নাফরমানী করবে, সেটা সে নিজ স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই স্থির করে। জার আল্মাহও এইসব কাজের ফ্ষমতা তাকে দান করেছেন। ইবরাইীম বিন সাইয়ার গান্নাজ্জাম এর সাথে অতিরিক্ত এটাও সংযোজন করেছেন যে, আাল্মাহ তধু ভালো জ্রিনিসের ব্যাপারেই ফমতাবান। মন্দ ও অকল্যাণ তার ফমতাবহিভ্ভ্ত। মুয়াম্মার বিন জর্বাস আস্সাनামী এবং হিশাম বিন অমর জান কুতী এ ক্ষেত্রে আরো উগ্গ মত পোষণ করেছেন। তিনি "অদৃষ্ঠের ভালো ও মন্দ সবই আল্লাহর তরফ থেকে হয়" এই বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে কাফের ও গোমরাহ আখ্যায়িত করেছেন। কেননা ঢার মতে এ বিশ্বাস आল্ছাহকে নির্দোষ সাব্যস্ত করার বিপক্ষে য়ায়। এ ধারণা आল্লাহকে অত্যাচারী সাব্যু করে। এ’দের পর জাহেজ, খাইয়াত, জিয়ানী, কাজী, অাদ্দুল জব্বার প্রমুঘ জौদরেল মুতাজ্েলা দার্শনিক অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বান্দা যা কিছ্র করে তার মৃষ্ঠা আান্লাহ নন, বরং বান্দা নিজেই তা সৃভ্টি করে। জার বান্দা যে কাজ করতে অক্ষম তা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া আাল্মাহর পক্ষে বৈধনয়।

কুরআনন কাদরিয়া মতবাদের প্রমাণ
এ মতবাদের পক্ষে মুতজেনাগণ কুরূানের বহ জায়াত থেকে প্রমাণ দর্শিয়ছেেন উদাহরণস্বর্মপঃ
(১) যেসব জায়াতে বান্দার কার্খকলাপের জন্য বান্দাকেই দায়ী করা ২য়েছে; यেমন
"তোমরা কিভাবে কূফরী কর? অথচ তোমরা नিষ্প্রাণ ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন।" (বাকারা-৩৮)

##  

"যারা স্বহস্তে কিতাব নেখে অতঃপর বলে যে, এটা আল্লাহর পফ্ম থেকে এসেছে, তদের জন্য ধ্বংস।" (বাকারা-৭৯)

"এর কারণ এই যে, আল্লাহ কোন জাতিকে যে নিয়ামত দান করেন, তা ঐ জাতি নিজেই ঢার অবश্গ না পান্টানো পর্যন্ত পান্টান না।" (আানফান-৫৩)

"যে খারাপ কাজ করবে, সেই মোতাবেকই সে কর্মফন ভোগ করবে।" (निসা-১২৩)
"প্রত্যেক মানুষ নিজের কর্মফনের হাতে জিমী।" (ত্র-২১)
(২) যেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজের কার্যকলাপের ভিত্তিতেই পৃরস্কার ও শাস্তি প্রদত্ত হবে। যেমন:
"আাজ প্রত্যেক প্রাণীকেই তার কর্ম অনুসারে প্রতিফল দেওয়া হবে।" (মুমিন১१)

[^4]
#  

"তোমাদেরকে কি তোমাদের কর্মফন ছাড়া অন্য কোন প্রতিফন দেওয়া रবে?" (নাহল-৯৭)
(৩) যেসব আয়াতে জুলুম, অন্যায় ७ নিন্দনীয় কার্যকনাপ থেকে আল্লাহকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ ঘোষণ করা হয়েছে। যেমনঃ
"यিনি তার প্রতিটি সৃষ্টিকে উত্তম করেই সৃষ্টি করেছেন।" (সিজদা-৭)
বস্তুতঃ কুফরী যে ভালো জিন্নিস নয়, তা সর্বজনবিদিত।

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 0 \text { - }
\end{aligned}
$$

"আর অমি আসমান, যমীন ও তন্মষ্যস্থ যাবতীয় সিনিসর্কে ন্যায়़সझ্গতভাবে সৃষ্টি করেহি।" (অাল্ হিজর-৮৫)

ব্স্তুতঃ কুফরী যে ন্যায়সঙত নয়, তা সর্বস্বীকৃত।
"তোমার প্রতিপালক বান্দাদের জন্য কখনো জানেম নन।" (হামিম সিজদাহ-8৬)
"আাল্মাহ জগদ্ববাসীর ওপর জুলুম করতে চাননা।" (জাল ইমরান-১০৮)
(8) যে আয়াতগুলোতে কাফের ও গুনাহগারদেরকে তাদের অপকর্মের জন্য ভৎসনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ঈমান অনতেে ও অল্লাহর হহুম মেনে চলতে আল্লাহর পদ্ষ থেকে কোন বাধা দেওয়া হয়নিঃ

#   

"মানুমের ক্রাছে যখন হেদায়াত এনো, তখন তারা নিজেরাই প্রশ্ন তুলনো শে, ‘কী। আল্লাহ আবার মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছে নাকি?’ নচেত তাদের ঈমান জানার পথে অন্য কোন বাধা ছিলনা।" (বনী ইসরাইল-৯৩)
"তোমাকে সিজদা করতে বাধা দিল কিসে ?" (সোয়াদ-৭৫)
"তাদের কি হলো যে ঈমান জানছেনা ?" (ইনৃশিকাক-২০)
"তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরির়ে রাখ কেন?" (আাল্ ইমরানЈo)

বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহই যদি মানুষকে ঈমান আনতে বাষা দিতেন এবং কুফরী ও নাফরমানী করতে বাষ্য করতেন, তাহলে তাদেরকে এ ধরনের প্রশ্ন করা সঙ্গত रতোনা। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কক্ষে আটক করে বলে যে তুমি বের হওনা কেন, তবে সেটা একটা অযৌকিক প্রশ্ন হবে। সুতরাং আাল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিজাবে করা যেতে পারে শে, একদিকে তিনি মানুষকে সত্যের পথ থেকে দূরে ঠঠলে দেবেন, আবার বলবেন যে, ঢোমরা কোথায় সরে যাচ্ছ? নিজেই তাদেরকে বিপথগামী করবেন আবার বলবেন যে, কোথায় উদ্রান্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছ? তাদের মধ্যে কুফরীর মনোভাব সৃষ্টি করবেন আবার বলবেন শে, কুফরী কর কেন? সত্যকে মিথ্যা দিয়ে জাছন্ন করতত বাধ্য করবেন আবার বলবেন, সত্যকে মিথ্য! দিয়ে ঢাকছ কেন ?
(৫) যেসব আয়াতে ঈমান ও কুফরীকে বান্দার ইচ্ছানির্ডর বলা হয়েছে। যেমনः

"জতএব যার মনে চায় ঈমান জানুক যার ইচ্ছা হয় অস্বীকার করুক।" (কাহাব-২৯)
"यার ইচ্ছা হয় জাপন প্রতিপালকের পথ অবলদ্বন করুক।" (মুজাম্মেল-১৯)
শ্ষু এখানেই ফ্মন্ত নয়। বহ সংখ্যক আয়াতে কুফরী ও খোদাদ্রোহিতকে আাল্মাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল যারা মনে করে, ঢাদের নিন্দাও করা হয়েছে। যেমনः
"মোশরেকরা নিচয়ই বলবে যে, জাল্লাহ না চাইলে আমরা শেরক করতাম না।"(আনয়াম-১8৮)

$$
\begin{aligned}
& \text { وَ }
\end{aligned}
$$

"মোশরেকরা বলেছে যে, আল্লাহ না চাইলে আমরা তাঁর ছাড়া আর কারুর ইবাদাত করতাম না।" (নাহল-৩৫)
(৬) যেসব আয়াতে বান্দাদেরকে নেক কাজ করার আহবান জানানো হয়েছে।যেমনঃ

"তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা পাওয়ার জন্য ছুটে যাও।" (জাল ইমরান১৩৪)
"আল্লাহর দিকে যে দাওয়াত দিচ্ছে, তার ডাকে সাড়া দাও।" (জাহকাফ७)
"তোমরা জাপন প্রতিপানকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" (জুমার-৫৪)
এ কथা বলাই বাহন্য যে, যাকে আল্লাহর আনুগত্য করা ও তার দিকে ছুটট যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সে যদি এ কাজে সফ্ষম না হতো, তাহলে নির্দেশ দেওয়া সঠিক হতো না। সেটা হতো একজন পপ্রু নোককে দৌড়াতে বলার মত।
(৭) যেসব জায়াতে বলা হয়েছে যে, বান্দা এমন সব কাজ করে থাকে, যার জন্য আল্মাহ নির্দেশ দেননি। যেমন:

"তারা খোদাদ্রোহী শক্তির কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য যেতে চেয়েছিল। অথচ সকন খোদাদ্রোইীকে অস্বীকার করতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" (निসা-৬৯)
! إِّهُ
"আল্লাহ কখनো অঙ্సীন কার্যকলাপ করার নির্দেশ দেন না।" (অারাফ-২৮)
＂তিনি ঢা＂র বান্দাদের কুফরী করা পছন্দ করেন না।＂（জুমার－৭）
＂আাল্মাহর ইবাদাত করা ছাড়া তাদেরকে অার কিছু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।＂（বাইয়েনা－৫）
（৮）যেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে，মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের কর্মফন ভোগ করে। মেমনঃ

$$
\begin{aligned}
& \text { الـتَّارِط (ألروم: }
\end{aligned}
$$

＂জনে ও স্থনে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের নিজেরই কর্মের দোষে।＂ （রুম－8১）
r．
＂তোমাদের ওপর ব্যে আপদই এলে থ，ত，তা কেবল তোমাদের কর্মের দোষেইএসেছে।＂（শরা－৩০）

$$
\begin{aligned}
& \text { (rल⿰亻⿱丶⿻工二又 }
\end{aligned}
$$

＂আন্মাহ কখনো মানুষের ওপর জুনুম করেননা，বরং মানুষ নিজেই নিজের ওপর জুনুম করে।＂（ইউনুস－88）
＂জনপদগুলোর অধিবাসীরা জালেম না হলে আমি তা ম্বংস করতাম না।＂ （কাসাস－৫৯）
(৯) যেসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, অন্লাহ কাউকে হেদায়াত fিংবা গোমরাহীর জন্য বাধ্য করেন না। বরং মানুষ নিজ ইচ্ছামত দুটোর একটা বেছে নেয়। यেমনः
"এবার সামুদ জাতির কथা শোন। তদেরকে জামি হেদায়াত করেছিনাম। ক্ন্ত্ তারা হেদায়াত পাএয়ার চাইঢে অন্ধ হয়ে চলাকেই অগ্গাধিকার দিন।" (হামিম সাबमা-৩○)
"যে ব্যক্তি হেদায়াত গ্রহণ করে তার হেদায়াত গ্রহণ করা স্বয়ং তার জনাই কন্যাণকর।"(ইউন্সু-১০৮)

$$
\begin{aligned}
& \text { الُوْتُتَ' (بَّه (ray) }
\end{aligned}
$$

"ইসলামে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কোন্টা ন্যায়, কোন্ট অন্যায়, তা জালদা করে দেথিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন যে ব্যক্তি খোদাদ্রোহী শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর ওপর ঈমান জানলো, লে একটা নির্ভরযোগ্য আশ্যয় গ্গণ করলো।" (বাকারা-২৫৬)
(১০) যেসব आায়াত নবীগণ आপন ত্রুটি স্বীকার করেছেন এ্রব তাকে

"રহ, ৫ামাদের প্রতিপালকহ, গামরা নিজেদের ওপর জুনুম করেছি।" (আারাফ-ミツ)

হযরত ইউনুস (আঃ) বলেনঃ
"তুমি পবিত্র। দোষ তো জমিই করেছি।" (আম্বিয়া-৮৭)
২২রত মূসা (আঃ) বলেনঃ

"રে পরওয়ারদিগার! অমি নিজের ওপর জুলুম করেছি।" (কাসাস)
হযরত নূহ (জাঃ) বনেনः
"হে প্রডু! জামি তোমার কাছে পানাহ চাই, যেন নিজের অজান্তে কোন অন্যায় আবদার তোমার কাছে না করে বসি।" (হদ-8৭)

জাবরিয়া মতবাদ

অপরদিকে জাবরিয়া গোষ্ঠীর বক্তব্য এই যে, জাল্মাহর ইচ্মা ছাড়া কিছ্ইই হয়না। কোন জিनিসের অস্তিত্বে জাসাই হোক, কিংবা তার অুণগত বিবর্তনই হোক আল্লাহর ইচ্ম ছাড়া হতে পারেনা। তাদের বিশাস এই যে, বিশ্জগতের প্রতিটি অণুপরমাণুর তৎপরতা ভাগ্যবিষির অধীন সংঘটিত হয়। অস্তিত্ব ও সৃষ্টিতে জাল্মাহ ছাড়া জার কোন জিনিসের কোন কার্यকর প্রভাব নেই। কোন কিছ্রর সৃষ্টিতে আাল্াাহর সাথে কেট শরীক নেই। আল্মাহ যা চান তাই হয়। আর জাল্পাহ যা চাননা তা হয়না। জাল্মাহর হকুম ও ফায়সালা ছাড়া কেউ চুন পরিমাণও নড়াচড়া করতে পারেনা। তার কোন কাজকে ভাতো বা মন্দ বনে বিবেচনা করা বিবেক-বুদ্ধির অসাষ্য। তিনি যা কিছুই করেন, ভানোই করেন। পৃথিবীতে আমরা যেসব ঘটনাকে কিছ্গ টপকরণের ফন হিসাবে দেথি, তা কেবন বাহ্যতঃ উপকরণের ফন, নচেত প্রকৃতপঝ্ঝে সব

কিছুই জা্মাহ কর্ত্র সংঘটিত হয় এবং জাকাশ ও পৃথিবীর ঘটটনাবনীর প্রকৃত কর্তা ও সংঘটক তিনিই।

এই লৈলিক জাকিদা থেকে একাধিক খুঁটিনািি আকিদা বেরিয়ে অাসে। জুহাম বিন সাফওয়ান এবং শাইবান বিন মুসল্লিম খারেজীর মত এই শে, মানুষ তার কার্যকলাপে সম্পূণর্রপে ভাগ্যের অধীন। তার না আছে ইচ্ছা শক্তি, না আহে বাছবিচরের ঝ্মমতা। জড় পদার্থ, তরু-লতা এবং অন্যান্য জিন্নিসের মধ্যে আল্নাহ যেভাবে তৎপরতা ও বিবর্তনের জন্ম দেন, চিক তেমনিভাবে মানুষের মষ্যেও কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করেন। মানুমের কাজ করা নেহাত রূপক অর্থ্থই সত্য। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে শাপ্তি ও পুরস্কার কেন ? এর জবাব এই যে, কাজে যেমন সে ভাগ্য্যর অধীন, তেমনি তার পুরক্কার এবং শান্তও অদৃৃ্ ঘणিত। অর্থাৎ যেভাবে মানুষ ভাগ্যতাড়িত হয়ে ভালো মন্দ কাজ করে, ঠিক তেমনি জাগ্য বলেই তার কপানে শান্তি ও পুরঙ্কার জোটে। এ হলো নিরেট ও নির্ডেজান অদৃটবাদ বা凹ধাनতাবাদ। ম্তজজেনদের কথিত निরেট স্বাধীনতাবাদের বিপরীত বিন্দুতে এর पবস্থান।

बার একটি গোষ্ঠী রয়েছে। হোল্নন নাজার, বাশার বিন গিয়াস অাল মিরিসী,
 শোয়েব বিন মুহাম্মাদ অান খারেজী, অা্দুল্লাহ বিন ইববাজ (ইববাজী ফেকার প্রতিষ্ঠাতা) প্রমুখ এই গোষ্ঠীর জন্ত্র্র্ত। এই গোষ্ঠীর মতে, আাञাহ মানুষের ভালো ও মন্দ যাবতীয় কাজের সৃষ্টিকর্ত। ঠিকই, তবে বান্দা এক ধরনের ফ্মমতা ও সাময়িক ইচ্ছাশক্তিরও অধিকারী এবং সেই ক্ষমতা ও ইচ্ছা কিছ্হ না কিছু পরিমাণে তার কার্যকলাপ সংঘটনে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ জিনিসটা তাদের পরিভাষায় "কাছ্ব" (উপার্জন) নামে অভিহিত। এই উপার্জনের কারণেই বিভিন্ম आদেশ ও নিষেধ মানুষের প্রতি জারি হয়েছে ৩বং অর পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ আযাব ও সওয়াবের উপযুক্ত হয়ে থাকে।

ইমম অানুল হাসান আশয়ারী "উপার্জনের" মতবাদ স্বীকর করেছেন এবং মানষকে সাময়িক ক্মতার অধিকারী বলেও অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই কমতার

কোন কার্যকারিত স্বীকার করেননি। অথাৎ ঢার মতে, শাল্ছাহ তাঁর বান্দার দ্দারা বে কাজ সংपটিত হোক বনে ইশ্ঘ করেন, ত বান্দার সাময়িক কম্া বনে সংঘটিত
 মাত্র। অাসত্ এই ষমতার এমন কোন সঠিক কার্यকারিज নেই, यা দ্বারা কাজ সংঘটিত হতে পারে।

কাজী জাবুবকর বাকেশানীী এই মত্বাদের সাথে সামান্য দ্মিমত পোষণ করেছেন। তার মতে মানুষ্ের প্রত্যেক কাজ্ের দুটো দিক রয়েছে। একটি দিক দিযে বিবেচনা করনে তা একটা কাজ-তা সে ভনে! বা মন্দ, পাপ বা পৃণ্য যাই হোক।
 রোযার কथা ধরা শেতে গরে। এর একটা দিক এই যে, এনা একাঁ। কাজ বা তৎপরতা बপর দিক দিয়ে এট্য একটা ইবাদত। এর প্রথম দিকটা অাল্লাহরই কীর্তি। কেননা এটা তারই ফ্মতা বলে সংঘটিত হয়। অপর দিক দিয়ে ত বান্গার কাজ। কেননা এই দিক দিয়েই একটা কাজ বান্দার সাময়িক কমতাবলে সংঘण্তিত হয় এবং এজন্যjई সে প্রতিফল পেয়ে থাকে।

জাবু ইসহাক ইসফারাইনী এই বক্তব্যের ব্যাপারেও ব্বিমত প্রকাশ করেছেন।
 মন্দ কাজ্র হিসাবে) এই উভয় সিসাবে একই সাথে অল্লাহর ఆ বান্গার উভয়ের কমতাবলে সংঘणিত হয্লে গাক্ক:

ইময়ুল হারামাইন এই উতয় মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন বে, অাল্লাহ বান্দার মধ্যে ঋমতা ও ইচ্ম উতয়ই সৃষ্টি করূছেন। অতঃপর এই
 করে।

সবার শেষে ’মাম রাজী জাবরিয়া মচ্ছহবের জোরদার ওকালতী করতে

 সব কাজ সৃहि করেন। ঈমান, কুফরী, অানুগত, অবাধ্যज, হেদায়াত. গোমরায়?

 অাল্লাহর জ্ঞা মোতবেক কারুর মুমিন ইওয়ার কথা থাকলে তার কাক্রে ৃওয়া


 কিভাবে tৈষ ও यুক্তিসझ্গত হত্ পারে? এর জবাবে ইমাম সাহেব বলেন লে, এটা জাল্লাহর জন্য বৈষ। বান্দা লেনে চনতু ষক্মম এমন জাদেশ নিশেফও তিনি দিতে পারেন। जাঁর কোন কাজ্র ‘কেন’ ఆ ‘কি জন্য’ প্রশ্ন উ১তে পারে না।

শোট কথা, আশায়েরা ও টাদদর্গ সমমতের নোকেরা উপাজনের সমথ্ক হোন বা না হোন, বান্দার কাজ করার সাময়িক wমতা স্বীকার করুুন বা না করুন, ऊাদের যুক্তি-তকেকের মোদ্দ কथা এটাই দাড়ায় বে, বান্দার অাদৌ কোন স্বাধীন ইচ্ম ও ঋক্রতা নেই এবং সে যা কিছুই করে ভাগ্যতাড়িত হল্যে বাধ্য হয়েই করে।
 স্থির করে রেখেছেন। ঢখন দুই অবস্থার একটা না হয়ে পারে না। বান্দার ডে৩রে जাহাহর সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে কাজ করার ঋমত থাকবে, অথবা থাকবে না। যসি

 প্রত্যাখ্যাত। জার यদি ষরে নেই লে, wমতা নেই, তাহলে বান্দার ফমতার নিষ্দ্রত ৫
 ওঠ口। এরপর ৬পার্জন ও সাময়িক ক্শমত थাকা ना থাকা সমান। এটাই হলো চরম জাবরিয়াঁ। ভাগ্যের নিগড়ে বান্দার অসহায় বন্দীদশার এটৗই চূড়ান্ত রূপ। ব্যুতঃ এ
 মূনनोতিখেো মেনে নেও্যার পর কোন ব্যক্তি জাবরিয়াত স২ক্র木ন্ত জাকিদার লেষ প্রান্তে না প্ৗাছে পারে না। মধ্যবত্তী কোন স্তুরে তার থেমে থাকার উপায় নেই। ${ }^{\circ}$

[^5]
## পবিত্র কুরান পেকে জাবরিয়াত্রে পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন

মজার ব্যাপার এই শে, মানুষকে बদৃষ্েের হাতের পুুল বিবেচনাকারী জাবরিয়া গোষ্ঠীও তাদের মতামতের সপক্ষ কুরজান থেকেই প্রমাণ দেখান এবং একাঁ দুটোে নয় বিপুন সংখ্যক आয়াত এমন পেশ করেন, যা

মানুরের ইচ্ঘা ও কর্ল্লের স্বাধীনতার ধারণার বিরোধী এবং জাবরিয়াত তথা শধীনতাবাদের সমর্থক। ハেমন :

বে সমম্ত জায়াত থেকে প্রমাণিত হয় শে, জাল্লাহ যাবতীয় শক্তি ও ফমতার অধিকারী, সর্বব্যাপারে ফম৩াবান, সকন জিनिসের সৃষ্টিকর্ত। পৃথিবীত তার অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না।


















"যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য ও ঞ্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।" (বাকারা-১৬৫)

"তারা তদের যাদু দ্বারা করোর ক্ষতি করতে সক্ম ছিন না। তবে আাল্মাহর ইচ্ছা থাকনে ভিন্ন কথা।" (বাকারা-১১৩)
"সাবধান। সৃষ্টি জাল্মাহরই এবং হকুমও তাররই চলবে।" (জারাফ-৫৪)
"তুমি ঘোষণা করে দাও মে, জাল্লাহ সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক এবং সব কিছ্রর ఆপর পরাক্রান্ত।" (রা’দ-১৬)
"আল্লাহ তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।" (সাফফাত-৯৬)
(২) যেসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা আগে থেকেই লেখা হয়ে রয়েছে এবং দুনিয়াতে যা কিছ্ইই ঘটে, সেই ফায়সালা মোতাবেকই সংঘটিত হয়।

"কোন স্ত্রী জাতীয় প্রাণী এমন কোন গর্ভধারণ করে না, এবং এমন কোন সন্তান প্রসরও করে না, যা আল্মাহর জানা নেই। কোন দীর্ঘজীবীর আয়ু দীর্ঘায়িত হোক বা কারুর আয়ু হাস পাক তা একটি লিপিতে লিখিত থাকেই।" (ফাতের-২০)

"আমি কিতাবের মাধ্যমে বনী ইসরাইনকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা নির্ধাত দু’বার পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" (বনী ইসরাইন-8)
"সংঘর্ষের দিন তোমাদের ওপর যে দুর্যোগ নেমে এসেছিন, তা আাল্মাহর ইচ্ছাক্রমেই এসেছিল।" (জাল ইমরান-১৪৬)

"পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের ওপর এমন কোন বিপদই আসে না, যা জমি সৃষ্টি করার আগেই লিপিবদ্ধ থাকে না।" (হাদীদ-২৩)
(৩) যেসব আায়াত দ্বারা জানা যায় যে, অাল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্যই একটা ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। জীবিকা, সশ্মান, ধন-সশ্পদ, বিপদ ও শান্তি, জীবন ও মৃত্যু-সবই এই ভাগ্যের অধীন। এতে কম-বেশী হওয়া সম্ভব নয়।
"আমি প্রতিটি জিনিসকেই একটা পরিকল্পনা মোতাবেক সৃৃ্টি করেছি।" (কমর-8১)

[^6]"তবে তিনি নিজের ইচ্ঘমত পরিকল্পিতভাবে অবতীর্ণ করেন।"(उরা-২৭)
"কোন মগ্গল অর্জিত হলে তারা বলে যে, এটা আল্দাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর কোন দুর্যোগ এলে বলে যে, এটা তোমার কারণে হয়েছে। তুমি বলে দাও যে, সবকিছ্ূ আল্মাহর তরফ থেকেই আসে।" (নিসা-৭৮)
\[

$$
\begin{aligned}
& \text { وَلِكِّ }
\end{aligned}
$$
\]

"প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্যই একটা মেয়াদ নিরিিষ্ট রয়েছে। সেই মেয়াদ যথন শেষ হয়ে যায়, তখন এক মুহ্র্তও আাগপাছ হয় না।" (জারাফ-৩৪)
(8) যেসব জায়াত থেকে জানা যায় যে, বান্দার ইচ্মা জাল্মাহর ইচ্ছার অবীন। বান্দার কোনই ফ্ষ্তা নেই। সকল ফ্মতা কেবল জাল্লাহর। মানুষ যত চেষ্ঠাতদবীরই করুক, আল্হাহর সিদ্ধান্ত পান্টাতে সক্ষম নয়।
"আল্নাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কিসেরই বা ইচ্ছা করবে ?" (জাদদাহর-৩০)
"তোমার হাতে কোনই ফমতা নেই।" (জান ইমরান-১২৮)

$$
\begin{aligned}
& \text { Cru }
\end{aligned}
$$

"কখनো কোন বাপারে এ কথা বল না শে, আমি এটা করবোই। জাল্মাহর ইচ্ম ছাড়া তোমার এ কথা কার্यকর হতে পারে না।" (কাহাফ-২৩)
"বন যে, যাবতীয় ফমত কেবন অাল্লাহর হাত্ই রয়েছে।" (অান ইমরান১৫8)

"তুম্মি বলে দাও বে, তোমরা যদি নিজ নিজ ঘরেও থাকত্ত, তবুও যাদের ভগ্য হতা লেখা হিল, তারা নিজ নিজ হত্যার জায়গায় নিজেরাই টপস্থিত হতো।" (জান ইমরান)

$$
\begin{aligned}
& \text { رَإِنَيَّسْكُكَ }
\end{aligned}
$$

"জাল্মা यদি ঢোমাকে কোন কট্টে निক্সেপ করেন তবে তা হটানোর ফমতা র্তঁর ছাড়া জার কারুর নেই। জার যদি তিনি ঢোমার কোন কন্যাণ করেন, তবে তিনি তো সর্বশক্তিমান। ব্যুতঃ তিনি জাপন বান্দাদের ওপর পরাক্রমশানী।" (জানফাन-১৭-১৮)
"জতএব, তুমি জাল্ছাহর নিয়মে কখনো কোন পরিবর্তনও পাবে না, জার আল্লাহর নিয়মকে বাঞ্চাল হতে কখনো দেখবে না।" (ফাতের-৪৩)
(৫) যেসব জায়াত থেকে বুঝা যায় যে, হেদায়াত ও গোমরাহী পুরোপুরিভাবে আাল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যাকে চান হেদায়াত দান করেন, যাকে চান বিপথগামী ও ব্রিান্ত করে দেন।
"আল্লাহ কুর্ান দ্বারা অনেককে গোমরাহ করে দেন আবার অনেককে সুপথগামী করেন।" (বাকারা)
"আল্মাহ যাকে খুশী বিপথগামী করেন, যাকে ঋুশী সরল পথে চালিত করেন।"(আনয়াম-৩৯)

$$
\begin{aligned}
& \text { (180. (18) }
\end{aligned}
$$

"সুতরাং আল্লাহ যাকে হেদায়াত দিতে চান, ইসনামের জন্য তার বঙ্ম খুলন দেন।"‘জানয়াম-১২৫)
"আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেছেন তাকে কি তোমরা হেদায়াত করতে চাও? অথচ আলুাহ যাকে গোমরাহ করেন তার জন্য তোমরা কোন পথ খুজজে পাবে না।" (निসা-b-b)

"আাল্মাহ যাদেরকে ব্রিান্তিতে ফেনতে চান, তাকে তুমি আল্মাহর হাত থেকে বচচাতে পার না। এরাই সেইসব লোক যাদের মনকে আল্লাহ পবিত্র করতে চানनি।"(মায়েদা-8)

"आমি यদি তাদের निকট किছ্ কেরেশতাও নাজ্তি করতাম, মৃত লোকেরোও যদি তাদের সাথ্থে কথা বলতো এবং প্রত্যেক জিনিসকে তাদের সামনে মুটোমুখি হজির করতাম, তবুও তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনতো না।" (आনয়ম-১১২)
(৬) যেসব আয়াতে বলা ২য়়ছে যে, সকল লোক ঈমান আনুক এবং মতভেদ না কর্রুক, তা আল্লাহর অভিপ্রেত ছিল না। নচচত আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে সবাই ঈমান আনতো এবং কোন বিতর্ক অবশিষ্ট থাকত্তে না।
"আল্লাহ যদি চাইত্তে তবে তারা লড়াই করতো না। আসলে শলল্লাহ যা চান তাকরেই ছাড়েন।" (বাকারা-২৫৩)
y
"তোমার প্রতিপালক যদি চাইতেন তবে পৃথিবীতে যত লোক রয়েছে, তারা সবাই ঈমান আনতো। তাহলে তুমি কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে চাও? আসনে তো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন প্রাণী মুমিন হতে পারে না।" (ইউনুস-৯৯)

যেসব অায়াতে বনা হয়েছে যে, দোজVের জনাই অনেককে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোও এই শ্রেণীভুক্ত। বেমনः
"আমি বনু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (আরাফ১9న్
(৭) যেসব জায়াতে বলা হয়েছে যে, জলল্লাহ কাফের ও মোনাফেকদেরকে ঈমান আনা ও নেক আমল করা থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন এবং এ ধরনের লোকেরা হেদায়াত পেতেই পারেনা। কিন্তু সেই সাথে এ কথাও বনা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্মাহর যাবতীয় আদেশ নিষেষ মেনে চলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবৃ অবাধ্যতা ও বিদ্রোহহর জন্য ঢাদেরকে আযাবের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

"বস্তুতঃ যারা কুফরীতে লিপ্ত তাদেরকে তুমি ভীতি প্রদর্শন কর বা না কর, তাদের জন্য দুটোই সমান। তারা কোন অসস্য়তই ঈমান আনেনা। আল্লাহ তাদের মনের ওপর ও কানের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। তাদের চোথের ওপরও পর্দা পড়ে রয়েছে। আার তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে।" (বাকারা-৬-৭)
"তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে। আল্মাহ তাদের রোগ আরো তীব্র করে দিয়েছেন।"(বাকারা-১০)

"আমি তাদের স্পদয়ের ওপর পর্দা দিয়ে রেথেছি। এতে তাদের কুরজান বুঝার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া তাদের কানকেও ভারী করে দিয়েছি।" (জানয়াম্-২৫)
"কিন্তু অল্মাহ তদের জাগরণকে পছন্দ করেননি। তাই তিনি তাদেরকে শিথিল করে দিয়েছেন।" (তওবা- ৪৬)
"আর आমি তাদের মনের ওপর সিল মেরে দেই। ফলে তারা শ্ননতে পায়না।" (অারাফ-১০০)
(৮) যেসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদেরকে যেসব অপকর্মের দরুন দूনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি দেওয়া হয়, তা অাল্মাহরই ইচ্ছা ও নির্দেশক্রমে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়।

"आমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেই, তখন সেই জনপদের বিত্তশালীদেরকে পাপাচারে নিপ্ত হবার নিদ্দেশ দেই, অমনি তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়।" (বনী ইসরাইল-১৬)

$$
\begin{aligned}
& \text { (wropaii) }
\end{aligned}
$$

"অামি এতাবেই প্রত্যেক জনপদে সেখানকার বড় বড় দৃষ্ষুতিকারীরকে চজ্রান্ত করার জন্য নিল্যোজিত রেখেছি।" (জানয়াম-১২৩)
"তাদের (খারাপ) কাজগুলোকে আমি মোহনীয় বানিয়ে রেখেছি। ফনে তারা উদ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" (নাম্ন-8)
"তুমি সেই ব্যক্তির কথা শুনোনা যাকে আমি আমার শ্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি এবং যে জপন প্রকৃতির অনুসরণ করে।" (কাহফ-২৮)
(৯) যেসব জায়াতে বনা হয়েছে যে, অাল্লাহ স্বয়ং গোমরাহকারী শয়তান ও অসৎ নেতাদের আধিপত্য মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন, এবং তারা তাদেরকে কুপ্ররোচনাদিতে থাকে।

$$
\begin{aligned}
& \text { أَّا"ًا }
\end{aligned}
$$

"দেখডে পাওনা যে আমি শয়তানদেরকে ঐসব কাফেরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, এবং তারা তাদেরকে ভানোমত আস্কারা দিচ্ছে?" (মরিয়ম-৮৩)
"আর আমি তাদেরকে আগুনের দিকে আহবানকারী নেজা বানিয়েছি।" (কাসাস-8১)

" $আ র ~ আ ম ি ~ ত া দ ে র ~ জ ন ্ য ~ এ ম ন ~ স া থ ী ~ ন ি য ় ে া গ ~ ক র ে ছ ি ~ য া র া ~ ত া দ ে র ~ স া ম ন ে র ~ ও ~$ পেছনের জিনিসগুগোকে তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক বানিয়ে দেয়।" (হামিম সিজদা২৫)

আকিদা শান্ত্রবিদদের ব্যর্থতা
ইসলামী জকিদা শাস্শ্রকারদের এই উভয় গোষ্ঠীর যুক্তিতর্ক দেখে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, অদৃষ্ট স?ক্রান্ত সমস্য नিরসনে উভয় গোষ্ঠীই ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু ঢ゙দhর এই ব্যথ্থতার কারণ এটা নয় যে, তারা কুরুজা থেকে দিকনিদেশনা লাভ কর্রতে চেয়েছেন, কিন্তু কুরুান ঢ゙ঁদেরকে হেদায়াত দান করেনি। বরং এর কারণ এই ঢে, তারা ক্রুআন থেকে হেদায়াত না চেয়ে দার্শনিক প্রক্রিয়ায় চিন্তা-গবেষণা চালিয়েছেন এবং দুটো বিপরীতমুখী ধারণার একটাকে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর নিজেদের ধারণার সমর্থনে প্রমাণ অন্বেষণের জন্য কুরআা অষ্যয়ন করেছেন। যে আায়াত যার মতলব সিদ্ধির সহায়ক বনে মনে হয়েছে, সে আায়াতকে সে নিজের থেয়ান-খুশীমত বিশ্লেষণ করেছে। উভয় গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে আয়াতগুনো উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাডো ওপরে দেখনেন। কতিপয় আয়াত দ্যর্থগীনভাবে মানুষের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্মমতার পক্ষে রায় দেয় এবং সেগুনো থেকে মানুষের অদৃষ্টের অধীন হওয়ার তত্ত্র প্রমাণিত হয়না। কিন্থু তা সন্ত্রেও জাবরিয়া তথা অদৃষ্টবাদীরা ইনিয়ে বিনিয়ে তার এমন ব্যাথ্যা দেয়, যা সুস্থ বিবেক কিছুতুই মেনে নেয়না। কাদরিয়া বা স্বধধীনতাবাদীদের অবস্থাও তদ্ুু।। যেসব আায়াত অকাট্যভাবে এ তত্ত্র প্রকাশ করে যে, মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত রয়েছে এবং তার বিপরীত চলার কোন ফমতাই তার নেই, সেসব আয়াতকেও কাদরিয়া গোষ্ঠী নিজেদের মতবাদের সমর্থক বভে দেথাতে চেষ্ঠা করে এবং এজন্য তারা ইনিয়ে বিনিয়ে শে ব্যাখ্যা দেয়, তাতে আয়াতের শব্দার্থের দিকেও তারা জ্রুক্ষেপ করেনা। এর ফল দौড়িয়েছে এই যে, যে ব্যক্তি আগে থেকেই নিজের আকিদা স্থির করে রেথেছে এবং কুরজান থেকে শ্রু তু তার সমর্থন ণৌঁজে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই উভয় পক্ষের যুক্তি- তক্কে সন্তষ্ট হতে পারে। নচেত যে ব্যক্তি আগে থেকে কোন বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল করে নেয়নি এবং কুরজান অধায়ন দ্বারাই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ইচ্ছা রাথে, সে জাবরিয়া ও কাদরিয়া কোন পক্ষেরই যুক্তিতক্কে সন্ত্ঠ্ট হতে পারেনা। বরং সে যদি থোদ কুরসান সম্পক্কেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে তাও বিচিত্র কিছু নয়। উভয় পহ্ষ যেভাবে কুরআানের জায়াত নিয়েই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে এবং এসব জায়াত দ্বারা সম্পূণ্ণ পরস্পর বিরোধী আকিদার পক্ষে যুক্তি দেথিয়েছে; তা দেখে একজন অজ্ঞ মানুষও এ কথা না ভেবে পারেনা যে, স্বয়ং কুরআনের বক্তব্যই স্ববিরোধিতায় পরিপূণ (नাউজুবিল্নাহ)।

## তাকদীী সমস্যার গ্রন্থী উল্মোচন

পৃর্ববতী জানোচনা থেকে এ কথা দিবানোকের মত স্প্ট হয়ে গেছে মে, মানুষ এ যাবত তাকদীরের রহহ্য উন্নোচনের যত ঢৌ্ট করেছে, তার সবই ব্যর্থ ও निষ্ফন হয়েছে। এ ব্যর্থতার একমাত্র কারণ এই শে, এই বিশান প্রাকৃতিক রাজ্যের শাসন ব্যবস্থ এবং আাল্লাহর এই বিরাট বিশসামাজ্যের পরিচালनার মৌিক বিষান অবপত হওয়ার উপায়-উপকরণ মানুচের নাগানের বাইরে। আমাদের সামনে একটি বিশাল কারথানা চানু রয়েহহ এবং আমরা তার একটি নগণণ্য যন্তাংশ মাত্র। खু
 শক্তিত্লোর অমীন এর যাবতীয় কার্জ পরিচালিত হছ্ছ, ঢার নাগান পাত্যার কোন উপায়-উপকর্রণ জামাদরর কাए্ নেই। बামরা না পারি জামাদের পক্চ ইন্ড্রিয় দারা তা অনুত্ করতে, জার না গারি জামাদের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা जার রহস্য উপলकি
 জগতের বে সকল জिनिস অनুতুডি ও টপলক্कির সীমার ভেতরে অবস্থিত, জামরা তো ঢাও এখনো আয়ত্তে অনতত পারিনি। জামরা জামাদের ইন্দ্যিয় দ্মারা এ যাবত যা

 অন্য কথ্যায় বলা যায়, অমাদের জ্ঞান এবং জ্ঞান জাহরণের টপায়-উপকরণের সাথে आমাদের অজ্ঞण ও অজ্ঞতার কারণণুনোর সম্পক অসীমের সাথ্েে সসীমের সম্পকেরে মতই। এমতাবস্থায প্রকৃতির এই সীমাহীন কারখানার অভ্ত্তরে কি

 জামাদের নিজম্ব ভে উপায়-উপকরণ রয়েছে, ঢার দ্বারা এ রহস্য উপনক্কি করার তো প্রশ্নই ওঠঠন।। এমনকি আল্মাহ ম্বয়ং যদি শামাদের কাহে এ৩লো বর্ণনা করতেন,

তবুও আমাদের সীমাবদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা নেই তত্ত্ অামরা অনুধাবন করতে পারতামনা।

এবার আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে যাওয়া দরকার। প্রশ্নটা ছিল এই ঠে, কুর্রানে তাকদীর তস্ত্ব সম্পকে আভাস- ইংগীতু যে কথাগুলো বনা হয়েছে, তাতে জাপাতঃদৃষ্টিতে পরশ্পর বিরোধী তথ্যাবনীর সমাবেশ পরিল⿰্ষিত হয়। কোথাও বলা হয়েছে যে, বান্দা স্বয়ং তার কর্মকাড্ডের কর্তা এবং এর ভিত্তিতেই ভালো-মন্দের বাছ-বিচার করে শাস্তি ও পুরক্কারের বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যে, বান্দার কোনই কর্মক্ষমতা নেই, ঢার যাবতীয় কর্মকান্ডের আসল কর্তা ग্বয়ং আল্লাহ। কোথাও শাল্লাহ ও বান্দা উভয়কে একই কর্মের কর্তা বনে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও বান্দাকে হেদায়েত গ্রহণ ও গোমরাহী থেকে বেরিয়ে আসার আহ্রান এমনভাবে জানানো হয়েছে যেন গহণ ও বর্জনের ক্ষমতা তার রয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে শে, হেদায়াত ও বি্রান্তি জল্মাহর তরফ থেকেই আসে এবং আল্মাহই কাউকে সোজা পথে চালান এয়ং কাউকে পথ্রষ্ট করে দেন। কোথাও বলা হয়েছে যে, বান্দা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, বান্দার ইচ্ছ মূলতः আল্ছাহরই ইচ্ছা। কো小াএ পাপ ও নাফরমানীর জন্য বান্দাকে দায়ী করা হয়েছে। আবার কোথাও এর সংঘটক বলা হয়েছে শয়তানকে। কোথাও বলা হয়েছে যে, ভানো-মন্দ সবই অাল্লাহর পঞ্ষ থেকেই সংঘ্ঘিত হয়ে থাকে। কোথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ করতে না দিলে কেউ কিছ্র করতে পারে না। আবার কোথাও অবাষ্য মানুষকে এই বনে দোষারোপ করা হয়েছে যে, সে আললাহর হকুম অমান্য করেছে। যদি এসব উক্তি পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে, যেমন আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, তাহলে এতসব বিপরীতমুখী উক্তি সষ্বলিত কিতাবকে আমরা আল্লাহর কিতাব বনে কিভাবে মানতে পারি? আর যদি এগুলোর বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা স্বীকার করা না হয়, তাহলে এখুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের উপায় কি, তা ব্যাখ্যা করা জরুরী।

অতি প্রাকৃতিক ও ইन্দ্রিয়াতীত एথ্যাবনী বণনার পেহনে কুরানের আসল অভ্রিপ্রায়

ঊপরোক্ত প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার আগে মে বিষয়টা হদয়্পম করা

 আাসন উদ্দেশ্য ঐ সকন বিষ<্রের প্রকৃত স্বরুপ উন্নোচন ও আান্লাহর রাজ্যের যাবতীয় রহস্য উদষটিছ করা নয়1 কেননন প্রথমতঃ এই বিষ্থৃত বিশ্বনিথিলের পাতায় পাতায় বে মহাসত্তগুো লিথিত রয়েছে, তা সব্তিারে কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার স্থান
 নেই। এতসব ব্যিারিত সৃষ্টিত্ত লেখার জন্য এক সীমাহীন খাতার প্রয়োজন, তা পড়ে লেষ কর্রার জন্যও চাই এক অনাদি অনন্ত জীবন, তা বর্ণনা করার জন্য চাই


"হে নবী! ঢদদরকে বন শে, সমুদ্র যসি আমার প্রভুর কথাতলো লেখার চন্য কালি হয়ে যেত, তবে তাও কথাণ্তনো নিঢ্থে শেষ করার অগে ফুরিয়ে শেত, এমনকি যদি তার সাহায্যার্থে জারে৷ এক সমুদ্রসম কাनि জানতাম, তবুও তা লিথে লশষ করা যেল্না।" (কাহাফ-১০৯)

ন্তিতীয়তঃ সম্ত সৃষ্ঠিত্ত যদি সবিত্তার্নে বর্ণনা করাও হতে, তবে, আগেই বনা হয়েছে বে, মানুষকে বে সীমাবদ্ধ মেধা ও বোধশক্তি দান করা হয়েছে, ঢা ঘ্যারা সে তা বুঝতে সক্ম হতোনা। মানুষ্রের বোধ শক্তির অবস্থা এই যে, এরিষ্টঁঁ ও পिथাগোরাসের জামলে যদি কেউ বিঃশ শতাদ্দীর টেলিফোন, সিনেমা, রেডিও, উড়োজাহাজ ইত্যাদির বিবরণ দিত, তাহলে যাদেরকে আজও বৃদ্মিমান ও জ্ঞানী বলে বিবেচনা করা হয়, তারাই তাকে পাগন ঠাওরাতে। জার জাজ থেরে হাজার বছর পরে পৃথিবীতে যেসব নতুন নতুন জিনিস্সের উদ্ভব হবে, তার ব্যাথ্যা-বিলুষণ যদি Mাब রই বিশশ শতাব্দীতে করা হয়, তবে জামাদদর বড় বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক
 রয়েছে, কেবন সক্রিয় হওয়া বাকী, সেতেলোর অবস্থাই এরাপ। জার যেসব জিনিসের জানা ও বুঝার ফমতাই তার নেই এবং যার কম্পনা করাও তার অসাধ্য, ঢl বণনা করে কি লাভ হতে? এ জনাই কুরজানে বनা হয়েছে বেঃ


 किছ্ম জানাত চান, जার কথ্যা बালাদা। জাকাশ ও পৃথिবীর সর্বত ঢার ফমতা ব্স্থৃত।"(বাকারা-২৫৫)

অতএব, এ ধরনের বিষয়শ্ডলোর প্রতি কুরঅানে যেসব জাভাস-ইংপিত দেওয়া হয়েছে, ঢ গোপনীয় তথ্য জানানোর জন্য নয় বরং মানুষের নৈতিক ও বাস্তব স্বার্থসংশ্মিট্ট নক্ষ্য সমূহ অর্জনে সহায়ত করার জন্য। অবশ্য কোথাও কোথাও
 রহস্যও অবগত করা হয়। জাবার কোথাও কোথাও বর্ণনা পরম্পরা ও জানোচ্য বিষয়ের দাবীত্ও এ ধরনের জাভাস-ইংগিত দেөয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।


## 

এ জলোচনা থেকে বুঝা てগল বে, তাকদীরের বিষয়ে কুরানে বেসব


 নিভীকত সৃৃ্টি করতে হবে। जকে এমন নৈতিক అণণ সমৃদ্ধ করতে হবে যাত্ডে
 భারে-কাহে ফেঁষতে না পারে। তকে এতটা চারিত্রিক শক্তিতে বনিয়ান করতু হবে यাত্ সে সত, ন্যায়নীতি ও সৎকর্ম্মের ওপর বহান থাকে, তার প্রঢি অন্যদেরকে দাওয়াত দিতে পারে, এরজন্য কৃঠারতর বাধা-বিঘ্যের মোকাবিলা করতে পারে, এ পণ্ে যত কঠিন পরীষ্ণ জাসুক, তাত্ত অবিচন থাকত্ পারে, জাল্মাহ ছাড়া জার
 অভাবে হতোদ্ম ও প্রাচূর্ব্য গর্বিত বা মাত্রাতিরিক্ত অাত্রিশাসী না इয় এব?
 শায়াত্ধুলোতে আসন উদ্দেশ্য কিজাবে প্রঢিফলিত হচ্ছে তা নফ্ষনীয়।

"এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা অন্যদেরকে শাল্লাহর সমকফ্ষ বানায় এবং তাদরকে অত জলোবাসে ব্যেন অাল্মাহকে ভালোবাসা উচিত। অথচ মুমিনরা आল্লাহকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। আজাব প্রত্যফ করার সময় শে অাল্gাহই সর্বশক্তিমান বলে মনে হবে, সৌঁ যদি জালেমরা জাগে বুঝতে পারতো, তবে কতই না ভলো হরো" (বাকারা-১৬৫)

"হে মানব সন্তান। তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেঙ্ষী। আর আলাহই একমাত্র অভাব শূন্য এবং সর্বণুণ সম্পন্ন।" (ফাতের-১৫)
"आাপন প্রতিপালকের নাম নাও এবং সবাইকে বর্জন করে তাঁর কাছে আত্মসমপণ কর। তিনি প্রাচ্য ও পাচাত্যের অধিপতি। তিনি ছাড়া অার কেউ আনুগত্য লাভের যোগ্য নয়। অত্রব তুমি একমাত্র তাঁকেই নিজের সর্বময় ব্যবস্থাপক মেনে নাও।" (মুজাঙ্মেল-৯)
"্ৰুমি কি জান না যে, आকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের সর্বময় মালিক আল্মাহ এবং তিনি ছাড়া তোমাদের জার কোন রহষক ও সাহায্যকারী নেই। ?" ‘বাকারা১०१)
"আাঞ্মাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহনে তোমাদের ওপর বিষয়ী হতে পারে এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমদেরকে লাছ্ছিত করেন তাহনে তার পরে আর কে তোমাদের সাহাযা করতত পারে? মুমিনদের কেবল আল্মাহর ৫পরই নির্ডর করা উচিত।" (আা ইমরান-১৬০)

#     








 जबभ|"(ध্রা-১২)


"আাল্মাহ যमि তোমার wতি করেন তবে সেই শ্ষাতর প্রতিকারও তিনি ছাড়া জার কে৬ করতে পারে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিরোধ করার মত কেউ নেই। আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ঋুশী তিনি লাভবান করেন। ক্ত্যেতঃ তিনিই ষমাশীন ও করুণাময়।" (ইউনুস-১০৭)
"তারা অল্মাহর ইচ্মা ছাড়া কাউকে যাদু দ্বারা শ্মত্গিস্ত কর্নতে পারে না।" (বাকারা-১০২)
"বল যে, আমাদের ডাগ্যে আল্মাহ যা লিনেে রেখেছেন, তাছাড়া জার কোন বিপদ-মুসিবত আমাদের ওপর কখনো আসতে পারে না। তিনিই আমাদের সহায়। ঈমানদারদের কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করা কর্তব্য।" (তাওবা-৫১)
"আালাহর অনুমোদন ছাড়া কারোর মরার সাধ্য নেই। মৃত্যর সময় নির্ধারিত এবং জগে থেকে স্থিরকৃত রয়েছে।" (জ্রাল ইমরান-১৪৫)

$$
\begin{aligned}
& \text { هُ هُنَاءُلُّ }
\end{aligned}
$$

"তারা বনে থাকে যে, আমরা যদি কিছ্র কলা-কৌশন খাটাতে পারতাম তাহলে এখানে খুন হতাম না। তুমি বলে দাও যে, তোমরা যদি তোমাদের বাড়ীতেও থাকতে, তবুও যাদের খুন হভয়া ভাগ্যে নেখা ছিল, তারা নিজ নিজ নিহত হఆয়ার জায়গায় নিজেই বেরিয়ে আসতো।" (আাল ইমরান-১৫৪)

সুতরাং তাকদীরে বিশাস র্যাখার যে শিক্ষা কুরজানে দেওয়া হয়েছে তার প্রকৃত উদ্লেশ্য এই যে, মানুষ যেন দুনিয়ার কোন শক্তিকে লাভ ও ক্ষতির মালিক মনে না করে, বরং কেবলমাত্র আপ্মাহকেই যেন সকল কর্ম্মর কর্তা, একমাত্র কার্ষকর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এবף নাভ ও ফতির একমাত্র মানিক বলে বিশাস করে। সে যেন সকল ব্যাপারে একমাত্র আাল্মাহর ওপরই নির্ভর করে। কোন সৃষ্টির সামনে নতি স্বীকার না করে। আর যদি সুখ-শান্তি নাভ করে তবে যেন দাষ্ভিক না হয়। অহংকারী ও অবাষ্য না হয়।

সূরা হাদীদের তৃতীয় রুকুতে এ কথাই বলা হয়েছে :
 জাগেই লিপিবদ্জ করা থাকে। জাল্মাহর পক্ষে এটা সহজ ব্যাপার। তোমাদেরকে এ

 দাষ্টিককে পহন্দ করেন না।" (হাদীদ-৬৩)
বাস্তুব জীবন্ন তাকদীর বিশ্যাসের ঊপকারিতা
 এই মানসিকতা ও ব্রেরণা সৃষ্টিরई চেষ্ঠা করতেন। কেননা এতে চরির্রের ওপর

বিশেষ প্রভাব পढ़। মানুষের মনে यদি এ জাকিদা বদ্ধমূল হয়ে যায় তাহলে বড় বড় রাজてৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জাপনা থেকেই সমাধান হয়ে যায়। এমনকি সมস্যার সৃষ্টিই হয় नা। উদাহরণশ্বর্রপ দুটো হাদীস নफ্য কর্নন

एयরত জাবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত জাছে বে, রসৃল সান্নাহ্মাহ জালাইহি ওয়া সান্ছাম বলেছেন :

"কোন মহিনার পর্ষি এটা বৈধ নয় বে, সে তার অপর বোনকে (সতীন) তালাক দেওয়ার দাবী জানাবে, যাত্ত তার নিজের অধিক্মর ও জোগবিলালে অন্য কেউ জাগ না বসায় এবং জীবিকার পেয়ালা সে একচেট্য়াভাবে ভোগ করতে পারে।


অন্য একটি হাদীমে জাবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিচ জাহে বে, এক যুল্ধে বহ সংখ্যক দাসী আামাদের হস্তগত হলে।। আমরা ঢাদেরকে লোগ করনাম। কিন্ম পাত্ গভ্ভে সন্তান জন্মে যায় এই জাশধকায় জামরা অজন করতু মাগনাম। ২•

 "তোমরা কি সত্যিই এ রকম করহ?" তিনি তিনবার প্রশ্রী করলেন। অতঃপর বললেন:






 করুকব বা नা করুক।

"কেয়ামত পর্ষ্ত যত সন্তান ভূমিষ্ঠ হ৫য়া নির্ষারিত রয়েছে। তারা ভূমিষ্ঠ হবেই" ৩•
 সশ্পসারিত করে জামরা यদি জামাদের জীবনের কর্মকাল্ড বাষ্তবায়্রিত করি, তাহলে
 निয্যেছে, ত অ অতি চুত সমাখান হয়ে যেতে পারে। কেড কাউকে ব্যেম জাপন জীবিকা হরণকারী ভাববেনা, ত্মনি জাপন জীবিকার রুছণােেকণের জন্য কারুর সাথে
 মধ্যেও সঃघাত সৃi্ঠি হবে না। ক্রুগার, জোহারূফ, লেনিন, স্ঠ্যা|িনও জন্ম নেবে না, অথনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য গর্ঠপাত ఆ গর্ভরোধের ব্যবস্থা কর্যা হবেনা। পাল্ছাহর ব্যবস্থপনায় সষশোধনের ধৃষ্টতাও দেখানো হবেনা।

এ ধরনের অসংখ্য বাস্তব ও নৈতিক টপকারিত তাকদীরের ইসলামী শিষ্কা থেকে অর্জিত হয় এবং এটাই ছিন তার জাসন উল্দেশ্য। কিন্ডু জামদের দুর্জাগ্য (বে, শামরা তার বস্তুব ও নৈতিক সাথ্থকা ও টপকারিতার প্রতি ঙ্রেঙ্ষপ না করে ঢার দাশ্শনিক তত্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করেছি। जতঃপর মানবরচিত মতাদশ্শের দরুণ জামরা বে সব সমস্যার সম্মুখীন হভ্রেছি, নিজ্জেদের অडিরুচি অনুসারে অাছ্লাহ ও রসৃলের কাनाম দ্ঘারা তার সমাধাन করা ওরু করে দিয়েছি। অথচ কুরজান জামাদেরকে অতিপ্রাকৃতিক তथা ইन्द्रिয়াতীত তত্ত ও তথ্য শিষ্গ দেওয়ার জন্য
 জামাদের জীবনের বান্তব সমস্যাবনী বাদ দিয়ে দুনিয়া ও জাখেরাতে জাদৌ নাতজনক নয় এমন সব ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে মাथা ঘামাত ত্রু করে দেই-এটা কখনো জাল্মা ও রসূলের অভিপ্রেত ছিন না।

## ববপরীত্যের অভিবোগ ক্তদুর সত্য ?

উপরোক্ত প্রাথমিক সতততুলো জ্রদয়্পম করার পর এবার জাসুন বিবেচন্না করে দেথি বে, কুরজান মুখ্যजাবে তকদীর সমস্যার আলোচনায় ना গি<্যেও অन্যাन্য


বিষয়ের জালোচনা প্রসত্রে নিছক অনুসझিকতাবে তাকদীর তজ্তের ব্যাপারে যেসব ইংগিত দিয়েছে, ততে সত্তিই কোন বৈপরীত্য আছে কিনা।

यमि বিভিন্ন জিনিসকে কোন জিনিলের কারণ বলে জাখায়িত করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে একটিকে অার একটির বিপরীত বনা যায় কেবল তখনই যখन ী্র জিনিসের একটি মাত্র কারণ থাকে। কিন্হু যদি তার একাপিক কারণ থথকে থাকে, जহলে সে ক্ষের্রে ঐ জিনিসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করাত্র কোন বৈপরীত্য থাকতে পারেনা। উদাহরণস্বরপপ, জাম যদি কখনো বনি বে, পানি লেঝো কাগজ ভিজ্ে গেছে, অাবার কখনো বলি শে, জাওন লেলে কাগজ ভিজে গেছে, আাবার কখনো বলি বে, মাটি লেগে কাগজ ভিজে গেছে, তাহলে জপনি বনতে পারেন বে, ঢুমি পরুশ্পর বিরোধী কথা বনেছ। কেননা কাগজ ভেজার কারণ পানি ছাড়া জার কিছ্ূ নয়। কিত্তু যদি কখনো বলি বে, দেশাট্টেকে রাজা জয় করেছে; জাবার यদি বनि ভে, সেনাপতি জয় করেছে, জাবার যদি বনি যে, সেনাবাহিনী জয় করেছে, জাবার কখनো বলি শে, অমুক সাম্মাচ্য কর্ঠৃক বিষ্জিত হয়েছে, জাবার যमि কথনো সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈनिককে বিজয়ের কৃতিত্ব দেই, ত’হলে এইসব কথাকে পরম্পর বিরোধী বনা চনেনা। কেননা বিজয়ের কৃতিত্ব এদের সকনেরই প্রাপ্য। জাবার এক এক দিক দিয়ে এদের প্রত্যেকেই স্বন্ত্রতাবে কৃতিত্পের দাবীদার।

ঢাছাড়া প্রত্যেক লিনিলে যদি বিভিন্ন কারণের কার্যকারিত এমনভাবে
 কার্যকারিতা কতখানি, তা জালাদা জালাদাতাবে নিরপণ করত্ সফষম হয়না, অথবা এ ধরনের কোন পর্যালোচনা ও বিল্লেষণ বা কোন হিসাব নিকাশ বুঝতে পারেনা,
 মোটাযুচিভেবে প্রত্তেক কারণকে তার জন্য দায়ী বলে অভিহিক কর্নবে, जার ল্রাতা यদি ভূন বুমার দরুন i্র 心িনিসের জন্য একটা কারণকেই দায়ী করে তবে তা থঙ্ডন কনবে। উদাহরণস্বর্রপ এই বিজয়ের ঘটনাকেই ধরুন। এ কাজ্জ রাজা, সেনাপতি, সেনাবাহিনী, সামাজ্য প্রত্যেকটাই জালাদা জালাদাতাবে অবদান রেথেছে। কিন্হু লেই অবদানণ઼েো এমনতাবে পরশ্শরে মিলেমিশে একাকার হর্রে গেছে বে, কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা হিসাব নিকাশ দ্মারাই জামরা কার অবদান কতট্রক, তা নির্ণয় করতে

भারিনা। অজন্য মোটামুটিডাবে সকলের অবদান রয়েছে বनাই সঠিক। কেউ যদি ৩খুমাত্র এসবের কোন একটিকেই নিদিষ্তাবে বিজয়ের কারণ বলে আাখ্যায়িত করে, তাহলে তার অভিমতকে ড্রাত্ত বনত্ত হবে।

মানুষ্রের কর্মকান্ডের অবস্থাও তদূপ। মানুম্যের সস্পাদিত প্রত্যেক কাজ্জরই

 এই লেখার কাজটা বিশ্রেষণ ক্রলে দেখতে পাবেন বে, ঢাতু একটা সুস্ষৃত্ত কারণ পরস্পরা কার্ষকর রয়েছে। ভেমন, आমার নেখার ইচ্ম ও ক্ষমতা, জামার অভন্তরে যে অগনিত শারীরিক ও মানসিক শক্তি রয়েছে, তার ৎ ইম্মার অধীন সক্রিয়্য হওয়া, জার বাইরের অসংখ অজনা শক্তি কর্ত্ণক জামকে সহায়ত করা।

এবার এই কারণળলোকে জালাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করুন। এই মূহৃত্তে ব্রে অগনিত বাহ্যিক উপকর্রণ আামার নেখার কাজ্জ সহযোপ্িততা করহে, ঢার একর্ও আমি তৈৈীী বা বোগাড় কারিনি, অার আমাকে সাহায্য করতে সেঔেোকে বাধ্য করার মত শক্তিও জামার নেই। একমাত্র জাল্লাহই এখেলোকে এমনতাবে তৈরী ও সরবরাহ করেছেন বে, জামি যখন নিখতে চাই, তখন এই সকন শক্তি আমাকে সাহায় করতে থাকে। জার কথনো যদি ওળুলো জামাকে সাহায় না করে তাহনে बামি লিখত্তে পারিনা।
 आাার জীবন ও অস্তিত্ব, யামার সুন্দরতম দেহকাঠামোর অধিকারী হওয়া, नেখার
 थাকা, বেসব প্রাকৃতিক শক্তিকে জািি লেথার কাজ্ে ব্যবহার করি, তা জামার মধ্যে বিদ্যমান थাকা এব! আামার মস্তিক্কে মৃতিশক্তি, চ্তিাশক্তি, ख্ঞন ও অन্যাन্য বহ জিনিস্সের উপস্ছিতি এর কোন একাট্ট आমার কারিগরিরও ফসল নয়, जামার
 লিখতে চাইলে এগুলো জামাকে সহবোগিত করে। কখনো যদি এর কোন জিনিস बামার সংমোগিত না করে, তাহলে আমি লেখার কাজ্ে সফল হতে পারিনা।

 লেখার ইচ্ম জাগে। তারপর জামি ভাবি শে নিখবো কিনা। जারপর উভয়দিকের তুননাযূনক বিচার-বিবেচনা করার পর লেথার পচৈই সিদ্ধান্ত নেই। লেখার প্রঢি জাঘלী ఇওয়ার পর জামি কাজটি করার চূড়ান্ত সিদ্ধুান্ত নিয়ে সেজন্য आামার অসপ্রত্যককে চাनিত করি। এই ইচ্ম ও জাঘহ থেকে ঔরু করে কাজটি সপ্পন্ন করা পৰ্ত্ত যত কিছ্ম অাছে, তার কোনটারই অমি সৃষ্টিকর্তা নই। এমনকি কাজের ইচ্মা
 কাজে সেণ্ণেোর কতখান ভূমিকা রয়েহে, তাও জামি এখনো পুরোপুরিजাবে জানতে
 মাঝখানে এমন একটা স্তর অবশ্ৰই রয়েছে, ভেখানে आমি কাজ কর্木া ও না করার মষ্য থেকে একটিকে স্বীধীনভবে গ্রহণ করি। জার যথন স্বধীনভাবে এর কোন একটাকে গ্গহণ করি, তথন অনুভব করি বে, অমি বেটাকে গ্রহণ করেছি, তার পক্ষে নিজ্রের বাহিক ও অডডন্তরীণ উপায়-উপকরণণ্ডোকে কাজে নাগানোর ঋমতা অামার জাহে। ইচ্মার এই স্বধীননত ও এই ফমতকে অমি কোন যুক্তিপ্রমাণ দ্মারা প্রমাণিত করতে পারিনা। কিন্তু কোন মানুষ্রের মন থেকে এই স্বতফৃর্ত অनুভূতিকে দূর করা কোন যুওি-প্রমাণ দ্বারাই সষ্ষব নয়। এমन कि কোন চরমপন্যী জদৃষ্ববাদীর মনও এ অনুভূতি থেকে মুক্ত নয়, তা সে জাপন দার্শনিক চিন্তাধারার খাতিরে যত তীব্রতাবেই ত অস্বীকার করুক না কেন।

উপরোক জাল্যাbনা থেকে রু্স গেন বে, লেখার কাচit সস্পন্ন হতে যতশুলো কারণ বা উপকরণণর সক্রিয় জূমিকা প্রয়োজন, তাকে তিনটেট পৃথক ধারায় বিত্ত করা যেতে পারে।

১- শেসব বা⿰্যিক ও জাত্যন্তরীণ উপকরণ সशগৃহীত হওয়া লেখার ইচ্মা করার জাগগগ অপরিহার্য।

> ২- লেখার সিদ্ধাত্ত নিয়ে লেখার ঊদ্যোগ নেওয়া।

৩ - যে সম্ত বায্যিক ও আভ্যন্তরীণ উপকরূণর সাহায্য ছাড়া লেখার কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্তব নয়।

উল্মিখিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টার আওতায় যতগુনো উপকরণ রয়েছে, তা যে একমাত্র আল্লাহ স尺্八্রহ করে দিয়েজহ, তিনিই ওশুলোকে ৬পযোগী ও সহযোগী বানিয়েছেন রৃৃ তার ওপর যে আমার নিয়ন্ত্রণ নেই, সে কথা আগেই বলেছি। এজন্য এগুলোর বিচারে আমার লেখার কাজটা অালাহরই কাজ বলে গণ্য হবে। আলাহাইই এ কজজে আমাকে তওফিক দিয়েছেন। বাদ বাকী মধ্যবত্তী স্তরের কার্যক্রম এক হিসাবে আমার কাজ বনে গণ্য হবে। কেননা সেখানে আমি এক ধরননের স্বাধীন কর্ম ক্ষমতা ও ইচ্ছা কাজ্ে লাগিয়েছি। জ্রার এক দিক দিয়ে তা জামি এক ধরजের স্বাধীন কর্মঙ্মমতা এ ইচ্ছা কাজে লাগিয়েছি। আর এক দিক দিয়ে তা আাল্মাহর কাজ। কেনनা তিনি স্বীয় পরিকল্পনার অধীন আমার মষ্যে ইচ্ছা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্মমতা সৃষ্বি করেছেন এবং স্বাবীনভাবে সেই ইচ্ছা প্রয়োগ করার শজि যूคिম্রেছ্নে।

এতো গেল নিছক কাজটির অবস্থা। কাজ তো প্রকৃতপক্ষে একটা তৎপরতা ও উদ্যোগের্ন নাম ছাড়া আর কিছ্র নয়। কিন্নু মানুষের কর্মকান্ড কোন কোন আপেক্ষিক ও গুণগত দিক দিয়ে দুটো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একটি रলো তার ৬ৎকৃষ্টতা आর একটি হলো তার নিকৃষ্টতা। निছক কাজ দেখে তাকে ভালো বা মন্দ কোনটাই বনা চলেনা। তবে মানুষের নিয়ত বা উদ্দো্য তাকে ভালো কাজ্ বালাতে পারে, মন্দ
 (নিয়ত দ্বারাই কাজ্জের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়।) উদাহরণস্বরূপ, আমি পথে এ́কটা টাকা পড়ে থাকতে দেতে চুুন निনাম। ডামার তুলে নেওয়াটা निছক একাঁ তৎপরতা। একে ভালো বা মন্দ কোনটাই বলার অবকাশ নেই। কিন্তু অन্যের টাকাকে বিনা অধিকারে ভোগ কররো এ্রই যদি আমার উদ্গেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে
 यদি উम্দশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা উৎকৃষ্ঠ ক্জজ ও নেক কজ্র। প্রথম ক্ষির্রে আমার নিয়তের সাথে সাথে আররা একটা শক্তির প্ররোচনা সক্রিয় থাকবে। সেই শক্তির্ন নাম

শয়जান। তখन জামার কাब সপ্পাদনে তিনটি পক্ষের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদান থাকবে। প্রথমতঃ জাল্লাহর, দিতীয়তঃ শয়তানের, তৃতীয়তঃ স্বয়ং জামার। দিতীয় কেদ্র এ কাজটা হবে দ্বিপষ্ষীয়। এক পদ্ম জাপ্qাহ, অার এক পশ্ষ অামি।

সুতরাং জামরা প্রতিটি মানবীয় কাজকে দুই বা তিন কারণে সংখ্টিত বনতে পারি। তবে এাঢ কোনক্রমেই আমাদের বুঝে উঠা সষ্ভব নয় বে, কাজ সশ্পাদনে এইসব কারণের কোনঢি কতখানি কার্यকর ভূম্সিকা ও প্রভাব রেখেছে। বিলেষতঃ এ रিসাবणা এইদিক দিয়ে অর্রো জটিন হয়ে পড়ে বে, এইসব প্রতাব সকন মানুষ্ের কার্জে সমানূপাতিকতাবে কার্যকর হয়না, বরং প্রG্যেক মানুষের কাজ্জ ज ভিন ভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেক মানুষ্যের ডেতরে তার স্বধীীন ঋমতা ৩ বাধ্যবাধকতার পরিমাণ বিতিন্ন রক্নের হয়ে থাকে। কেউ স্ষষ্ঠর কাছ থেকে অপেষ্ষকৃত প্রবন বাহ-বিচার wমত, প্রইরত্ন সিদ্ধান্ত গ্থণের মমতা, থোদায়ী णণপনার প্রতি অষরুতর জাকর্ষণ এবং শয়তানী কূপুরোচনা প্রঢিরোধের তীব্রতর শও্তি নিয়ে এসেছছ। জাবার কেউবা এসব পের্যেছে স্বচ্প মাত্রায়। অার এইসসব বৈশিষ্ঠের পরিমাণগত তারতম্যের ఆপরই কাক্-কর্মে মানুষের ব্যক্তিগত দায়-
 এক জনের ঙ্ষেত্রে এক এক রকমের হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষের কার্বকলাপে তার निজ্জে, অাঞাহর এবং শয়তানের প্রजাব ఆ অবদান্নে এমন কোন অনুপাত স্থির করা সষ্বব নয়, যা সাধারণতাবে স্কন মানুপ্বের ভিতরে বিরাজমান।

সুতরাং উপরোক্ত উক্তি অনুসারে মানুষ্ের যাবতীয় কার্যকনা!পের মন্য বিভিন্ন小ারণ বা ডিপকরণকে দায়ী করার সঠিক পহ্হা এটাই ভে, হয় সাম্পিকডবে সকল কারণকে তার চন্য দায়ী করতে হবে, নচেত কখনো এক কারণকক, কথনো অন্য কারণকে দায়ী করতে হবে! অার যদি কেউ ভুলবশতঃ এর কোন একটিমাত্র কারণণক দায়ী করে এবং অন্যণুনো দায়ী নয় বনে সাব্যষ্ত করে, তবে ঢা থড্ডাতে হくে।

 শীরোনামের অধীন বিনস্ত কর্না যায়ঃ
(১) যেসব জায়াতে আালাহকে সকল কাজের কতা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

যথাঃ
"তারা কোন কন্যাণ মাভ কর়ল বলে থে, এটা শাল্वাহর কাছ থেকে এসেছে। জার কোন খারাপ কিছ্ ঘটলে বলে শে, এটা ঢোমার কাছ থেকে এসেছে। তুমি বলে দাও বে, সবকিছুই অাল্লাহর কাহ থেকে আসে। তবুও তাদের কি হয়েছে শে, কে小 কথাই বুঝতে চায়না ?" (निসা-१৮)
"অাঞ্মাহ ঢোমার কোন অनিষ্ করলে তিনি ছাড়া তা দূর কর্রার কে৬ নেই। जার তিনি যদি ঢোমার কোন উপকার করেন, তবে তিনি ঢো সর্বশক্তিমান।" (घनয়াম-১৭)
"সুতরাং জাল্মাহ যাকে ইচ্ম করেন পथ্অঃ্ঠ করেন এবং যাকে ইচ্মা করেন হেদায়াত দান করেনে। তিনি মহাপরা|্রান্ত ও মহাবিজ্জ।" (ইবরাহীম-8)

$$
\begin{aligned}
& \text { دَمَا }
\end{aligned}
$$

"অমन কোন नाडীी नেই যে গভ্ভবতী হয় এবং সন্তান প্রসব করে, অথচ
 जক্টi ররজিষ্ঠারে লেখা নেই।" (ফাতের-১১)

 ఆয়াকিফ্शাল।" (ऊরা-১২০)
"आা্মাহ यमि ঢার বান্দাদের জন্য জীবিকা প্রশস্ত করে দিতেন, তাহলে তারা
 থাকেন। জপन বান্দাদের সশ্পকে তিনি ওয়াকিফহান এবং তিনি সবকিছ্ইই দেথতে পान।"(ऊ্রা-২१)
(২) বান্দাকে কাজের কর্তা সাব্যস্ত কর্না। বেমন:

$$
\begin{aligned}
& \text { (ra-ran 能) - سَّ }
\end{aligned}
$$




"আালাহ কোন সত্তাকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেননা। সে যা উগাজনন কর্রে তার সুফন বা কুফল সে নিজেই ভোগ করবে।" (বাকারা-২৮৬)
"এটা তো কেবল একটি ম্ররনিকা। এখন যার ইচ্ছা হয় আপন প্রভুর দিকে চলুক।" (মুজ্জাম্মেল-১৯)
(৩) ভানো কাজের কৃতিত্ব বান্দাকে প্রদান। যथাঃ
""আার যারা ঈমান জানে ও সৎ কাজ করে, আাাহ তাদের পুরোপুরি প্রাতিদান তাদেরকে দেবেন। তিনি অন্যায়রারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (অাল্ ইমরান-৫৭)

"তুমি কেবল সেইসব লোককেই সাবধান করতে পারবে যারা তাদের প্রভূকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে ব্যকি পবিত্রতা অবনষ্বন করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। আসলে সকনকে আল্মাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"(ফাতের-১০২)
"যারা স্বয়ং সড্যের ধারক ৫ বাহক এবং সত্যকে স্বীকার করে, তারাই সদাচারী।" (যুমার-৩৩)
bo

$$
\begin{aligned}
& \text { إنَّالَ }
\end{aligned}
$$

"যারা ঘোষণা করেছে যে আল্মাহ আমাদের প্রভু এবং তার ওপর অবিচল থেকেছে, তাদের কোন ভয় বা দুচিন্তার কারণ নেই।" (আাহকাফ-১২)
(8) আল্লাহকে খারাপ কাজের কর্তা সাব্যস্ত করাঃ
"আাল্মাহ যাকে বিপথগামী করে দিয়েছেন, তাকে তোমরা সুপথে চালিত করতে চাও না কি?" আল্মাহ যাকে পथ্রষ্ঠ করেন তার জনা তুমি কখনো পथ পাবেনা।"(निসা-৮৮)

$$
\begin{aligned}
& \text { (N1-ه~~ }
\end{aligned}
$$

"আল্মাহ যাকে ন্রিভান্তিতে নিক্ষেপ করতে চান, ঢাকে তুমি অাল্মাহর কবল থেকে মোট্ট রঞ্ষা করতে পারবেনা। এরাই সেইসব লোক যাদের মনকে আাাহ পবিত্র করতে চাননি।" (মায়েদা-8১)
"আন্মাহ যাকে বিপথগামী কন্রার সিদ্ধান্ত নেন, তার বঞ্ষকে রত সংকীর্ণ করে দেন যে, তার মনে হয় যেন আকাশে আরোহণ করছে। এভাবে আল্মাহ বৌমান নোকদের ওপর অপবিত্রতা নিষ্ষপ করেন।" (আনয়াম-১৬৬)
"আার আমি ঢাদের মনের ওপর আচ্ছাদন চাপিয়ে দিয়েছি, যার দরুন তারা এই খোদায়ী বাণী বুঝতে অঙ্ষম। আমি তাদের কানকেও করে দিয়েছি ভারাক্রনন্ত। তাদের ভাবগতিক এমন যে, তুমি যখন কুরজানে এক আল্লাহর কথা বর্ণনা কর, তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (বনীં ইসরাইল-8৬)
(৫) খারাপ কাজ্জে জনা শয়তানকে দায়ী করাঃ
"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেথায় এবং তোমাদেরকে লজ্জাকর কাজ করত্রে প্ররোচিত করে।" (বাকারা-২৬৮)

$$
\begin{aligned}
& \text { وَنَّ }
\end{aligned}
$$

"আর শয়তান় তাদের খারাপ কাজগুনোকে তাদের কাছে চমকপ্রদ করে দেখিভ্যেছে এবং এভাবে তাদেরকে বিপথগামী করে দিয়েছে। ফলে তারা জার পথ পাছ্ছেন।।" (নাম্्-২8)
(৬) খারাপ কাজের জন্য বান্দাদেরকে দায়ী করাঃ
"यা কিছ্ম অত্ত ও অকন্যাণ তোমার হয় তা তোমার নিজ্নের কারণেই হয়।" (निসা-१৯)
"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরকে তুমি সাবগ্গান কর য! না কর সবই সমান। তারা ঈমান আনবেনা।" (বাকারা-৬)

$$
\begin{aligned}
& \text { وآلِّ } \\
& \text { 人 ( } 4 \text { - - }
\end{aligned}
$$

"আর্র যারা কুফ্ররাতে লিপ্ত হরিছে এবং আমার আয়াতগুলোকে" মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা দোজখের অধিবাসী। সেখানে তারা চির্দিন থাকবে।" (বাকারা- ৪৯)

"এবার সামুদের কথা শোন। তাদেরকে জামি সঠিক পথ দেशিয়েছিলাম। কিন্তু
 ফ্েে অপমানজনক শাস্তি সম্ধলিত এক ভয়ঙ্কর বিকট শম্দ তদের ওপর পতিত হলো। তাদের অপকর্ম্রের ফনেই এটা रয়েছিন।" (হামিম সিজদা-১৭)

$$
\begin{aligned}
& \text { تَّهُ }
\end{aligned}
$$

"રে কাएেরগণ! আজ তোমরা আর ওজর বাহানা করোনা। তোমরা যেমন কাজ করতে ত্ৰনি ফল তোমাদেরকে আজ দেওয়া হবে।" (তাহরীম-৭১)

"কখनো নয়! আসলে তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান করনা, মিসকিনকে খাওয়াডে পরস্পরকে উৎসাহ দাওনা, মৃত লোকদের পরিত্যক্ত সম্পদ নির্বিচারে आত্মসাৎ কর এবং তোমরা অর্থলিপ্সু।" (ফাজ্র-১৭-২০)
"আর যে ব্যক্কি বিন্দু পরিমাণও অন্যায় করবে, সে ত়া দেখতে পাবে।" (যিনযাল-b)
(৭) ভানো কাজের সুচনা হয় মানুমের পক্ষ থেকে এবং পূর্ণতা দেওয়া হয় আল্লাহর পঙ্ষ থেকেঃ
"বनः आল্লাহ যাকে চান ব্রিত্তান্ত করে দেন আর যে ব্যক্তি তার প্রতি অনুগত इয় তাকে তিনি স্বীয় পথ দেথিয়ে দেন।"
(b) মন্গী কাজের সূচনা হয় মানুষের পঙ্ষ থেকে আর পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় আল্লাহর পঙ্ষ থেকেঃ
"শে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ স্প্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে চলবে, তাকে আমি তার অনূসৃত পথেই চালাবো।" (নিসা-১১৫)
(৯) আবার যেখানে মানুষ নিজের গুনাহর দায়-দায়িত্ব আাল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে দায় এড়িয়ে যেতে চায়, সেখানে তার মনোভাব খড্ডন করা रয়েছেঃ
"তারা বলেছে যে, দয়াময় থোদা যদি চাইত্তে তাহল্ল আমরা ফেরেশতাদের পুজা করততামনা। কিন্তু এ ব্যাপারে (আাল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে) তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল আন্দাজে কথা বলে থাকে।" (যুথরুক-২০)
,



 (2)






 (आण ইমরান-১(8)

## রহস্য উন্মোচন





জগত্ত মানুম্বে এমন কি বৈশিষ্য রয়েছে শে, একাদেকে সে অন্য সকল সৃষ্টির ন্যায়
 अসহায়, आাবার অপরদিকে নিজ্জে কাজ্জ স্বধীনও, निজ্জের কার্यকনাপের জন্য দায়ীও, নিজের তৎপরতার জন্য জবাবদিशী করত৩ও ঝৃধ্য এবং শাস্টি ও পুরক্কারের অধিকারী७? তাছাড়া মানুষ্রে জীবনে যখন স্বাধীनত ও অধীনত এমনভাবে মিলেশিশ্শে রয়েছে তখন ন্যায়বিচার কিডাবে সষ্বব, কেননা মানুভের কাজের দায়দায়িত্ব তার ওপর কতখানি বর্তে, সৌা নিণ্ণয় করা ছাড়া যথার্ধ ইনসাख্রে সাথে भুরস্কার ও শাস্তির ফায়সালা করা সষ্বব নয়। দায়-দায়িত্বের পরিমাণ নিণ্য় করা ছাড়া এটাও জানা সষ্ভব নয় বে, তার কার্यক্নাপে তার স্বাধীন ইচ্মা কতখানি কার্ঠকর ছিন। এ প্রশ্নটার সমাধানের জন্য যখন জামরা কুরজানের প্রতি নজর দেই, চখন সেখানে জামরা এমন ঢৃপ্তিকর জবাব পৌয় যাই, या দूनिয়ার অन্য কোন প্ত্তক বা কোন মানবীয় জ্ঞান-বিদ্যা থেকে পাওয়া যায় ন।।

## 

কুরজান থেকে জামরা জানতে পারি বে, মানুষের আবির্ডাবের আগে পৃথিবীতে বেসব রকমারি সৃষ্টি বিদ্যমান ছিল, তারা সকলে জন্মগত ও স্বভাবগত্ডাবে
 হয়নি। যাকে বে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে একটা সুনিদিটি बাইন ও শৃংখনার অধীনে তা সম্পন্ন করবে এবং বিন্দूমাত্রও অবাষ্যতা প্রদশ্শন করবেনা এটাই ছিল ঢাদের কর্তব্য। তাদরর মধ্যে ফেরেশতারা ছ্নিণ व্বষ্ঠতম। জাল্লাহ ঢদের সশ্পকে বলেনঃ

[^7]＂শাল্লাহ তদদরকে যা কিছू শাদশ করেন，তারা তার অবাধ্য হয়না। যা করুড বना হয় তারা অবনীনাক্রূম তাই করে।＂（তাহরীম－৬）
 অনুগত ছ্রিল।
＂সूर्य ग্বীয় গ্ত্তব্যস্থনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক মহাপরা｜্রান্ত মহাবিষ্ঞানীর পরিকন্পনা এটা। চ゙দের প্রদক্ষিণ পথও অামি ঠিক করে দির্যোি। ফলে এক সময়ে সে তার প্রথম বক্র দশায় প্রত্যাবর্তন করে। সূর্থ্রে সাধ্য নেই যে，চাদকে ধরে। রাতেরও সাধ্য নেই বে，সে দিনের ৫াগই চলে আলে। সকনেই সাতার কেটে বেড়াচ্ছে একই শৃন্তর্লৌকে।＂（সূরা ইয়াসীন－৩৮－80）

＂সকনেই তার জাজ্ঞাবহ।＂（রুম－২৬）
\[

$$
\begin{aligned}
& \text { 皇 }
\end{aligned}
$$
\]

＂অাপন প্রতিপানককের অনুগত্ত্যের ব্যাপারে ঢারা দাষ্টিকতাও প্রদর্শন করেনা，কৃন্তও হয়না। দিনরাত তাসবীश করে，একট্টুও বিधাম নেয়না।＂（আাি্যিয়া－ ১৯－২০）

অতঃপর आল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন বে, স্বौয় সৃষ্টি জগতের মধ্য থেকে কোন এক সৃষ্টিকে সেই দায়িত্বটি অর্পণ করবেন, যা এ যাবত কাউকে দে৩য়া হয়নি। তিনি প্রথমে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির সামনে দায়িতৃটি পেশ করুলেন। কিন্ত্ প্রত্যেকেই ভাবভঙ্গী দ্বারা নিজ নিজ অযোগ্যতা ও অঙ্ষমতা ব্যক্ত করুলো। অবশেষে आল্লাহ স্ষীয় সৃষ্টির आধুনিকতম সংস্করণ প্রকাশ কন্নলেন, যার নাম মানুষ। এই মানুষ সামনে অগ্রসর হয়ে দায়িত্বি গ্রহণ করলো, যা গ্রহণ করার যোগ্যতা ও হিন্মত আর কারোর ছিলনা।

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে দায়িত্বটি পেণ করলাय। কিন্তু তারা সকনেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো এবং घাবড়ে গেন। কিন্মু মানুষ তা গ্রহণ করনো। নিঃসসন্দেহে সে নিজের প্রতি জুনুমকারী এবং বেকুফ। (কেনनা এত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েও তার গুরুত্ব অনুভব করেনা।)"

এই দায়িত্বটি কি ছিল? আল্লাহর জ্ঞান, শক্তি, निর্বাচনী ক্ষমত, ইচ্ছা ও শাসন প্রভৃতি গুণ-বৈশিষ্টেের একটি প্রতিবিষ। এটা তখনও পর্যন্ত आর কাউকে দেওয়া হয়নি। এটা বহন করার কমতা ও যোগ্যতা না ছিল ফেরেশতার, না ছিল জাকাশের বিশাল বিশান आলোক পিড্ডের, না পাহাড়-পর্বতের, না পৃথিবীর आর কোন সৃষ্টির। একমাত্র মানুষই आপন স্বভাবগত বৈশিত্ট্যের বলে এইই প্রতিতিষ্ ধারণ করতে সঞ্ষম ছিল। এজন্য সে এই দায়িত্বভার ঘাড়ে তুলে নিण। অার এজনাই সে আল্লাহর খলিফা ও প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হলো।
"আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা নিযুক্ত করতে চাই।" (বাকারা-১৩) আল্লাহর নতুন দায়িত্ব বহনকারী এই খলিফার বৈশিষ্য এই যে. তাকে জন্মগতভাবে অনুগত
 অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ নিয়মের ৫া৩তায় অাল্মাহর অাইন ও বিধির অধীন করার পাশাপাশি এযন একটা শক্তিও দেওয়া হয়েছে, যার বলে সে একটা নির্দিষ গভ্ডীতু বাধ্যতামূনক জানুগত্য থেকে মুক্ত। লেখানে অট্রক wমত তার রয়েছে বে, ইচ্ঘা হলে অানুগ্য করতে পারে। ইচ্ছা হলে অবাধ্যত ও নাফর্মানিও করত্ পারে। অথচ
 গবেষঁণা করে ঢার কান্, এ পার্থক্যাটা সুম্পষ্টতাবে প্রতীয়মান। কুর্রমানে জাপনি
 নাফরমানিও করে, आহ্ছাহর নির্ধারিত সীমার সৃ্যেও থাকে, জাবার সীমা নৃঘনও করে। মানুষ ছাড় জার কোন সৃষ্টি কथা এভাবে বলা হয়্নি বে, সে জনুগত্য করলে भুরস্কৃত হয় এবৃ নাফরমানি করনে শাষ্টি পায়। একমাত্র মানুষ সশ্পক্কেই বনা হয়েেেবেঃ
"যারা আল্লাহর সীমা নংঘন করে তারাই জালেম।" (বাকারা-৩২)
"তারা জ|পন প্রভুর অাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো।" (অারাফ-৭৭)







## 


"তারা খোদাদ্রোহী শক্তির কাছে বিরোধ মীমাংসার জন্য যেতে চায়। অথচ তাকে অস্বীকার করার নিদ্দেশ দেওয়া হয়েছিল!" (निসা-৬০)

"তারা জামার ওপর জুনুম করেনা। বরং নিজেদের ওপরই জুনুম করে।" (আরাए-১৬০)

"আার যে ব্যক্তি জান্মাহ ও তাঁর রসুলের জানুগত্য করবে, জান্হাহ তাকে এমন বেহেশৃত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে নদী-নালা সমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে এ ষরনের লোকেরা চিরদিন থাকবে। বস্তুতঃ এটা বিরাট সাফন্য। आার যে ব্যক্তি आাহুহ ও তঁর রসুলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর সীমা লংঘন করবে, তাকে অালাহ দোজचে প্রবেশ করাবেন এবং সেখানে সে চিরদিন বসবাস করবে। আর তারজন্য রয়েছে অপমানজনক শান্তি।" (নিসা-১১-১৪)

এ আায়াত ক'টি এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের মষ্যে এমন একটা শক্তি রয়েছে, যার বলে সে আনুগত্য ও বিরুদ্ধাচরণ দুটোই করতে সক্ষম এবং সেই শক্তির সঠিক ব্যবহার কিংবা অপব্যবহারের পরিণামে সে সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা, সওয়াব কিংবা আযাব, পুরক্কার কিংবা গযবের শিকার হয়ে থাকক। অথথচ এই শক্তিটা একমাত্র মানুষের মধ্যেই অাছে, অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই।

## द्रেদ্木

কুরজান এ সমস্যাটাকে জরো রোনাখুলিতাবে ব র্ণনা করেছে। কুরজান বলে মে, ন্যায় ఆ অন্যায়ের বাছ-বিচারের ফমতা মানুষের প্রকৃতিতেই গচ্ছিত রাখা হয়েছেঃ
"মানুযকে জাল্মাহ পাপাচার ও সদাচার উভয়েরইই প্রচ্ম জ্ঞন দিয়েছেন।"
কুরজান জারো বলে শে, জাল্মাই মানুযকে নেক কাজ ও বদ কাজ উভয়েরইই পথ দেথিয়ে দিয্রেছেনঃ
"आমি তাকে উতয় পথই দেথিয়ে দিভ্রেহি।"
অতঃপর তাকে স্বাীীনত দিয়েছেন বে, বে পথ সে চায় সেই পথই অবনষ্ন করতে পারে।
"যার ইচ্ছ इয় জাপন প্রভুর পথ অবনষন কর্নুক।" (দাহর-২৯)

"যার ইচ্ম হয় ঈমান आনুক, যার ইচ্মা হয় কৃফরী করুক।" (কাহাফ-8৯)

একদিকে তাকে বিপথগামী করার জন্য তার চিরন্তন দুশমন শয়তান রয়েছে। তার কাজ হলো জনায় ও অनাচারের পথকে চমকপ্রদ করে তাকে দেথানো এবং তার প্রতি প্ররোচিত করাঃ

$$
\begin{aligned}
& \text { اَجَجرعِيُن }
\end{aligned}
$$

"ইবলিস বললোঃ হে প্রডু, তুমি ঘখন আমাকে পথহারা করে দিলে, তখন জামিও তাদের সামনে পৃথিবীতে চিত্তাকর্ষক জিনিসগুলো তুনে ধরবো এবং সকনকে পথ্রষ্ট করবো।" (অাল হিহর-৩৯)

- অপরদিকে আাল্মাহর পদ্ষ থেকে রসূলগণকে পাঠানো হয় এবং কিতাব সমূহ নাজিল করা হয়। যাত্ মানুষকে ন্যায় ও সত্যের সোজা পথ অন্যায় ও অসত্যের পথ থেকে পৃথক করে দেখালে। যায়।

"তদের রসুহগণ তাদের কাছে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ, পুস্তিকা সমূহ এবং আলোকময় কিতাব সমূহ নিয়ে এঢেছিলেন।" (ফাতের-২৫)

অনুরূপভবে, মানমের অভ্যন্তরে ও আশেপাশে নানা রকম্মের উপকরণ রয়েছে। এসবের কোনটি তকে খারাপ কাজের দিকে আাবার কোনটি ভালো কাজের দিকে আাকৃষ্ষ করে! এই উপকরণণুলোর মধ্যে বাছবিচার করার জন্য তাকে বোধশক্তি দেওয়া হয়েছে। নিজের পথ লিজেই বেছে নেওয়ার জন্য তাকে দৃষ্ষিশক্তি দ্ওয়া হয়েছে এবং যে পথ তার ভালো লাগে সে পথে চলার ফমতাও তাকে দেওয়া হয়েছে। সে যদি খারাপ পথ বেছে নেয়, তাহলে আল্লাহ তার ভাগ্যে নির্ধারিত প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ ఆ ঐসয় পারিপার্শিক উপকরণগুলোকে তার অনুগত করে দেন এবং ঐ পথটাকে তারজন্য সহজগম্য করেরে দেন। অনুরূপভাবে সে যদি পুণ্য পথটা বেছে নেয় তবে তাও তারজন্য সুগম করে দেওয়া হয়:

"অতএব বে ব্যকক্তি আল্মাহর পথে সম্পদ দান করুলো, আল্মাহকে ভয় করে কাজ করনো এবং সততার স্বীকৃতি দিল, জামি তারজন্য সহজ পথ সুগম করে দেব।

बার «ে ব্যক্তি কাপ্পণ্য করুলো, বেপরোয়া মনোতাব দেখানো এবং সততকে প্র্ত্যাখ্যান করনো, ঢারজন্য আমি কষ্টের পথ সুগম করবো।" (নায়ল-৫-১০)

শে ব্যক্তি গোমরাহী অবলমন করে, তার বিবেকে তখনো একটা খোদায়ী শক্তি বিদ্যমাन থাকে, या তাকে সঠিক পথের দিকে জাহবান জানাতে থাকে। কিষ্ম
 হয়ে যেতে থাকে এবং গোমরাইীর ব্যাষি ক্রমেই জোরদার হতে থাকেঃ
"তদের মনে একাঁ ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর অ|্মাহ তাদের ব্যাষিকে বাড়িয়ে
 জার কোন কার্যকারিতা থাকেনা। তখन তার মনে, ঢোথে ও কানে এমন সিল পড়ে यায় শে, সে জার সত্য কथাকে বুঝত্ত পারেনা। সত্যের ৫ালোকে তখন সে অার চিনতে পারেনা। সত্যের জাওয়াজ সে অার খনতে পায়না। ফলে হেদায়াতের সকন পথ তারজন্য রুদ্ধ হয়ে যায়ঃ
"জাল্মাহ তদদর মনে ও কানে সিন মেরে দিয়েছেন। অার তাদের চোখ পর্দায় জাচ্ছদিত।" (বাকারা-৭)

ঢাই বলে এ কথা মনে করা চাইনা শে, মানুষের স্বধধীনতা ও ফমতা
 রকন্মে স্বাধীনত ও এখটিয়ার দেওয়া হয়েছে। কখনো নয়। মানুষকে या কিছ্ৰ ষমত ও এখতিয়ার দেওয়া হর্যেছে, ত নিচিত্ভাবে অাছাহর অাইনের অধীন। বিশ্জগত্রের সামগ্তিক ব্যবস্থাপনা ও आংশিক ব্যবস্থাপনার জন্য যে আাইন বিধান আা্লাছ নির্ধারিত করে রেথেছেন এবং বে জাইন বিধানের জাওতায় সমগ সৃট্টিজগত পরিচালিত হচ্ছে, মানুষের স্বধীননত ও ফ্মমত লেই জাইন-বিধিরই জাওতাধীন। বিশ্পনিথিতের পরিচালনা ব্যবস্থায় মানুষ্যে শক্তি-সামর্ধ্য এবং जার জাত্মিক, মানসিক ও টৈহিক ফমতার জন্য জাब्mাহ বে সীমারেথা টেনে দিয়েছেন, তা এক চুল

পরিমাণও সে অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এ সত্য অকাট্যভাবে বহান রয়েছে যে:
"आমি যে জিনিসই সৃট্টি করেছি, একটি পরিকল্পনার অধীন সৃষ্টি করেছি।" (কামার-8৯)
"আল্মাহ স্বীয় কাজকে সম্পন্ন না করে কান্ত হন না। আল্মাহ প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা স্ছির করে রেৃেছেন।" (আাা-৩)
"তিनি স্বীয় বান্দাদের ওপর পরাক্রান্ত।" (আনয়াম-১৮)

ন্যায়বিচার অ কর্তফল
এখান থেকে এ তত্ত্ অবগত হওয়া যায় বে, সত্যিকার ন্যায়বিচার করা आা্মাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্তব নয়। কেননা যে সীমার মর্যে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করে, সেটা আল্নাহরই নির্ধারিত সীমা। মানুষের কাজ-কর্মে তার স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা ও অবদান কতট্রকু, তা खখ্র आলাহই জানেন। তিनि মানুষের স্বাধীনতাকে বে সীমারেখা দ্বারা সীমিত করেছেন, তাও আবার দু’রকমের; একটি সামগ্রিকভাবে সমগ্গ মানবজাতির্ন স্বধীনতকে নিয়ন্তিত করে, অপরটি প্রত্যেক মানুষের ওপর ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্নভাবে আরোপিত। প্রথমটা সামষ্টিকডাবে সকল মানব সন্তানের স্বধীনতাকে সীমিত করে। দ্বিতীয়টা প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। তাই শেষেরটার বিচারে প্রত্যেকের ষ্ষীবনে তার স্বাধীনতা ও বাধ্যবাধকতার পরিমাণ आলাদা আলাদা। निজ নিজ কাজের দায়-দায়িত্ব বহন করা এবং সেই দায়-দায়িত্ব অনুসারে কর্মফন ভোগ করা শ্বধীনতার সেই পরিমাণের ওপরই निর্ডরশীন, যা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাজে প্রয়োগ করেছে। এ জিনিসটার निখুত পরিমাপ করা এবৃ এমন नির্ভুল হিসাব করা, যাত্ত একবিন্দু পরিমাণও কমবেশী না হয়, দুনিয়ার কোন জজৃ বা ম্যাজিষ্টেটের পক্ষে সষ্ভব নয়। পরিমাণ নির্ধারণের ও সঠিক ২িসাব করার এ কাজ একমার্র জাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাই

করতে সঞ্ষম। তিनिই কেয়ামতের দিन आদানত বসিত্রে $u$ কাজঢঢ করবেन। এ কথাটাই কুরানের ভিভ্যিম জায়গায় বनা ২য্রেছে:

 ভারি হবে তারাই সফ্নকাম হবে! बার यাদের পালা হানকা হবে, তারাই হবে
 কর্রেছ।" (জা木াফ-৮-১)
! بَ
"דাদৈরए অামার কাছেই ফিজ্রে জাनঢে হবে অবং তদের হিসাব নেওয়া জামারই দায়িত্ব।" 'গাসিযা-২(-২心)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

"যে ব্যাকি বিন্ম পরিমাণও নেক কাজ করবে তার ফন লে দেখবে। জার বে ব্তি বিন্দু পরিমাণও খারাণ কাজ করবে লে তান ফন দেখত্ পাবে।" (জিলজান-१-৮)
 প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং নৈতিক শান্ম বে চ্টিত সমস্যাবनी শালোচিত হয়েছে তার
 প্রাৃৃতিক সমস্যায় দিলেशারা, ব্যেন জাল্झাহর জ্ঞান এবং তার জ্ঞানের জাওতভভুজ



 কেননা ত। বুমার ফমতা মানুষ্েে নেই।

## जদृष्ठ রহস্য




অামাদ্রর ভাগ্য कি জগগ থেকেই নির্ধারিত? অামাদের সাফন্য ও ব্যর্থত, অমাদের উথান ও পতন, জামাদের বিকৃতি ও পরিখ府, জামাদের কৃ ও সুখ এবং এই পৃথিবীতে জামদের যেসব জিনিসেসর সম্থুখীন হতে হয়, লেসব कি জন্য কোন
 शাত লেই? यদि जাই হয় তাহলে জামাদের कি ক্কান স্বাধীনতা নেই? आামরা কি


 থেকেই কেট নির্ধারণ করে রেরেছে?

দুনিয়া ও মানুষ সশ্পকে কিছ্র চিন্তা-ভাবনা করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এসব প্রশ্ন উদিত হয়ে থাকে। দাশ্শনিক, বিজ্ঞাनी, এতিহাসিক, आইন রচয়িত, সমাब, নৈতিকতত ও ধর্ম সশ্পকে শানোচনাকারী এবং সাধারণ মানুষ সবাইকেই এই জঢিল সমস্যা निয়্রে মাথা ঘামতত হয়েছে। কেননা প্রত্যেকেরই গাড়ী এখানে এসে থেমে যায় এবং এসব প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক সমাধান, চাই তা ভ্ন হোক কিংবা সঠিক হোক, না হఆয়া প্ষ্ত্ত গাড়ী জার সামন্নে চলেনা।
 চাইলে দিতে পারেন। इয়তোবা এ জবাবে জাপনি তৃপ্তিও বোষ করতে পারেন। বিম্ম
 यার জবার হֵ", বা না দিয়ে দেওয়া সষ্ভব নয়।

অপনি যদি বনেন "হ̆" তাহলে সক্গে সক্গে জাপনাকে এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, পাথর, লোহা, গাছ ও ইতর প্রাণীর সাথে মানুষের কোন সত্যিকার পার্থক্য নেই। সকলের মত মানুষও তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত রয়েছে তাই করেছে। তাদেরও কোন স্বাধীন ইচ্মা নেই, মানুষেরও নেই। মৌমাছির চাক বানানো আার মানুষের রেললাইন তৈরী করাতে মানগত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্ত্র গুণগত কোন পার্থক্য নেই। কেননা উডয়েই রেল লাইন ও চাক নিজ্জে করছেনা, অনা কেউ করাচ্ছে। आবিক্কারের গ্গৌর থেকে উভর্যেই বঞ্চিত। অনুর্মপভাবে, আপনাকে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর মত মানুষেরও নিজের কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব বা কৃতিত্ব কিছ్ই নেই। একজন মানুষের সৎ কাজ করা এবং একটা মোটর গাড়ীর সুষ্ঠুভাবে চলা একই কथা। কোন মানুষের অপরাধ বা দুষ্ম করা এবং একটা সেলাই মেশিনের খারাপ সেলাই কন্না দুটোই একই মর্यাদার অধিকারী। ব্যাপার যখন এই, তখন আপনি শেমন "সৎ মোটর গাড়ী", "অভ্দ যন্ত্র" "ঈমানদার ইঞ্জিন" "বদমায়েশ চরকা" ইত্যাদি বলেন না, তেমনি মানুষের ক্ষের্রেও সৎ ও জসৎ, ভদ্র ও অভ্দ, ঈমানদার ও বেঈমান ইত্যাদি বनা আপনার শোভা পায়না। অথবা যদি জপনি বলেনই (কেননা আপনাকে দিয়ে যা যা বনানো হয় তা বলতে তো आপনি বাধ্য) তবে অন্ততঃ এটা বুঝতে হবে যে, এসব শব্দ অর্থহীন।

ডাছাড়া ব্যাপারটা শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায়না। ধর্ম ও নৈতিকতার যে রেওয়াজ আমাদের সমাজে রয়েছে, আাইন ও আদালতের মে ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত, জেল, পুলিশ ও অপরাধ তদন্তের যে বিভাগগুলো আমরা কর্মরত দেখতে পাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, పৈनिং ইনষ্ঠিটিট এবং সংস্কার ও সংশোধনকামী যেসব প্রতিষ্ঠানের আওতায় আমাদের সমাজ কাঠামো গঠিত, তার সবই নিরথ্থক ও বৃथা হয়ে যায়। এ কথা সত্য যে, এগুনোর তৎপরতা চলতেই থাকবে এবং এর কোনটাই বন্ধ হবে না। কেনनা আপনার মতবাদ অনুসারে এরা সকনেই অভিনেতা এবৃ পৃথ্বীর নাট্যশালায় তাদের সকনকেই নিজ निজ निর্ষারিত ভূমিকায় অভিনয় করতেই হবে। কিন্তু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মসজিদের নামাযী, মন্দিরের পুজারী, आদানতের বিচারপতি এবং চূরি-ডাকাতির অপরাধী সবাই যখন नিছক অভিনেতা সাব্যস্ত হয় এবং উপাসনালয় থেকে অরু করে জুয়াশানা এবং কয়েদখানা

পর্যন্ত সবই যখন একট্ট বড় নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য বিবেচিত হয়, তখন তর অর্থ এটাই দॉড়ায় মে, মানুম্বে গোঢা ধীীয় ও নৈতিক জীবন জার কিছ్ই নয়, নিছক তামাশা এবং অভিনয় মাত্র। রাতের অন্ধকরে বে ব্যক্তি নিতৃত্ত ইবাদাত বা উপাসনা করে এবং শে ব্যক্তি অন্েের ঘরে সিঁদ কাটে, এরা উতয়ে এই তামশায় কেবন निর্ধারিত ভূম্মিকায় অडিনয় করে চলেছে। ঢদদরর উডয়ের মধ্যে কেবন এতট্টুইই পার্থক্য বে, ডাইরেঠঠর একজনরক উপাসরের ভূমিকায় অভিনর্যের দায়িত্ব দিত্যেছে, শার অন্য জনকক বলেছে ঢোরের জূমিকায় অভিনয় করতে। আমাদের শাদানঢে জজ্ সাহেব यত নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ সंহকারেই মামলার అনানী গ্থহণে নিল্যোজ্রিত থাকুন না কেন এবং নিজের জ্ঞান মোতাবেক মামনাকে সঠিকভাবে বুঝ্ষে ন্যায়বিচার
 বাদী-বিবাদী সবাई c্রেফ অভিনেতত ছাড়া কিছু নয়। অথচ বেচারারা এমন ক্রিজান্তিত नि
 জবাবটা দিত্যেছিনেন, তার ফহেই এ পরিশ্থিতির ৬দ্বব হয়েছে।

বেশ, তাহলে জপনি কি आমার প্রশ্লের "না" সূচক জবাব দেবেন? কিল্লু সমস্যা এই শে, এ ঝৃত্রেও একটা "না" বনাতেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটবেনা। বরং সেইসাথে অপনাকে আরো অনেকগুলো অকাট্য সত্য অশ্বীকার করতে ২বে। आপনি যখন বলেন ভে, মানুষ ভাগ্য অাগে থেকে নির্ষারিত নয় এবং তার ভাগ্য কোন
 বে, মানুষের নিজের ভাগ্য নিজেই গঢ়ড। অর্থাৎ তার ভাগ্জ তার নিজেরই ইচ্মা ৫ চেষ্ঠার ফল। এ ব্যাभারে প্রথম প্রশ্ন জাগে এই যে, आপনার এই উক্তিত্ত "মনুষ" শব্দের অর্থ कি? ব্যক্তিগতভবে এক একজন মানুষ? না মানুষের একটা বড় সম৪ি याকে সমাজ বা জাতি বলা হয়? না সমগ মানব জাতি? জাপনার কथाর অর্থ यদি ঐই रয়ে থাকে শে, প্রঢিটি মানুষ निজের ভাগ্য নিজেই গড়ে, তাহলে শে জিনিসఆলোর সাহাব্যে ভাগ্য তৈরী হয় তার দিকে একটু তাকান। অতঃপর বলুন বে, এশুলোর মধ্যে কেন্ কোনৃটি তার নিয়্তণে রয়েছে। ভাগ্য গড়ার প্রথম হাতিয়ার হলো মানুষ্রে অশ’-প্রত্যশ, তার মানসিক ও দৈহিক শক্তি এবং তার নৈতিক
 কিং্বা ক্মবেশী थাকার অবধারিত ও অनিবার্य প্রডাব পড়ে়ে তার ভাগ্যের ওপর। কিম্মু এই সবকটি जिনিস মননষ মায়ের পেট থেকেই নিয়ে আসে। অাশ পর্য্তন্ত এযন কোন মানুষ জন্ম লাভ করেনি, বে নিজেরে নিজের পছন্দ ও ইম্মা মোতাবেক তু!? করে এনেছে। ঢাছাড়া প্রতিটি মানুষ অপন বাপ-দাদার কাছ থেকে উত্তরাপিকার সুত্র্র
 बবদান রাথে। জাবার যে পরিবারে, যে সমাজে, শে শ্রিণীতে, শে জাতি বা সশ্প্রদাশ্রে রাজনৈতিক অবস্থার অপরিসীম প্রতাব দুনিয়ায় অসা মাত্রই তকে অচ্ছ্ম কররে ঝেলে। এ সকল জिनिস তার ভাগ্য গড়ায় অবদান রাথে। কিন্দু প্রশ্ন হলো, রমন কোন মানুষ কি পৃথিবীত জছে, বে কোন বৃণে, কোন প্রজন্মে ও কোন পরিবেশে জন্ম নেবে, তা नিজের ইম্ম ও পছ্দ মাফিক নির্ধারণ করেছে এবং কার কোন প্রजাব গ্গহণ করবে, সৌ নিজেই স্রির করেছে? অনুরূপডাবে দूনিয়ার বহ্ ঘট্না ও দুর্ঘট্নার ভােো মন্দ প্রভাব মনুষের ভাগ্যকে নিয়্তণ করে থাকে। ভূমিকম্প, বন্যা;
 দুর্ঘটনা প্রভৃতি বেশীর ভাগ ঞ্ছেত্রে মানুষের গোঁট জীবনের ধারা পান্টে দেয়ে এবং অनেক ভেবে-চিন্তে সে নিজ্জের সুখ-শান্তি ও সাফল্যের জন্য মে নীनনকশা তুরী করে তা ডেঙ্গে ঢছ্নছ করেরেয়। পক্ষন্তরে এইসব জাকশ্থিক ঘটনাবনীই রাতারাতি «কজন মানুযকে এমন সাফন্েের শ্বণ তোরণে পৌছে দেয়, বেখানে পৌছত্তে তার
 অ尺্বীকার করা হঠকারিতা ছাড়া সষ্বব নয়। সুতরাং মানুষ নিজ্েই নিজের ভাগ্য গড় থাকে, এ কথা কিডাবে স্বীকার করে নেওয়া সষ্ভব?

এখन आপনি नিজের বক্তব্যকে খানিকৗা সংশোষন কর্র হয়তো বলবেন বে, বাক্তি নয়, বরং জাতি নিজ্জের ভাগ্য নিজে গড়ে। কিন্থ্ এ ক্থাও মেনে নেওয়ার বোগ্য নয়। «েসব টপায়-উপকরণণগা বনে প্রত্যেক জাতির ভাগ্য তৈরী হয়, ঢাতু বংীীয় ও প্রজননদত বৈশিষ্য, ঐতিহাসিক প্রতাব, ভৌগোলিক অবস্থ, প্রাকৃতিক সমস্যাবনী এবং অার্ঠ্জজতিক পরিস্ছিিির যথেষ্ট হাত থাকে। এসব টপায়-উপকরণের

উপকরণের প্রতাব মুক্ত হয়ে নিজ্জের ভাগ্য নিজের ইচ্মাম̀ত গড়া কোন জাতির পক্ষেই সষ্ভব নয়। ঢাছাড়া ভে খ্রাকৃতিক নিয়ম্যের অধীন জাকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা চলছে এবং যাত সস্তক্ষে করা দূরের কথা, ঢার নিঔঢ় রহস্য পুরোপ্রির জানাও কোন জাতির পক্ষে সষষ্ব নয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম বিভিন জাতির ভাগ্যের ৩পর এমন প্রजাব বিস্তার করে থে, তা রোধ করা বা তা থেকে আা্মরক্ষা করার শক্তি কোন জাতিরই নেই। অই নিয়ম-বিষি নেপথ্যে থেকেই নিজের কাজ করে ব্রে থাকে। কখনো পর্যায়ক্রম্মে আবার কখনো জাকশ্থিকডাবে তার তৎপরতার এমন ফন দেখ দেয় বে, উথানরতত জাত্তিলোর পতন ঘটিয়ে দেয় এবং পতনোনাম্য জাত্তিলোর উথান ঘটায়। যা হোক, এতো গেন মে সব উপকরণ সশ্পূর্ণরূপে
 বলে মনে হয়, তার বিশদ পর্यালোচনাও তেমন আশাব্যঞক নয়। একটি জাতির উপযুত্ত নেতৃত্ব লাভ এবং সেই নেতৃত্ব দ্বারা লাভবান হওয়ার জনা লেই জাতির উল্লেথর্যোগ্ সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে বে শুণাবনী থাকা জরুন্রী, তার উপস্থিতি-এ দুটো জিনিস্সের ওপর একটি জাতির ভাগ্য অনেকাপশে নির্ভনশীন। কিন্তু ইতিহাস থেকে
 থেকেও আমরা এমন কোন দৃষ্টত্ত পাইনা বে, কোন জাতি এ দুটো উপকরণ অর্জন করতু নিজের ইচ্ম ও পছন্দকে স্বাধীনতাবে কাজ্ে বাগাতে সক্ষম হয়েছে। আযরা जে এটাই দেথি যে, যথন একটি জাতির উথানের সময় সমাগত হয়, তখল সে ভানো নেতৃত্ঞও লাভ করে এবং সেই নেতৃন্বের সাফন্যোর জন্য শে তুণ-বৈশিষ্য কাম, जাজ তার মষ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। আবার সেই একই জাতি যথন পতনোন্মু

 কোন জাইনের অধীন জাতি সমূহের’ইতিহাসে এইসব উথান-পতন সংঘটিত হয়ে থাকে, जজামাদের একেবারেই জানা নেই!

এরপর কি আপনি জাত্কেনোকে বাদ দিয়ে সম্ মানবজাতি সশ্পকে এই -িদ্ধান্ত ব্য্ত করবেন বে, সে সামপ্রিকডাবে নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরী করে থাকে? fিন্হু এ কথা বলা আরো জটিল সমস্যাকে ডেকে :ানার নামা্তর। গাজারো জাতি

গোষ্ঠী ও বর্ণ বংশে নিভক্ত, দেশে দেশে ছড়িয়ে গাক্স অসংখ্য রকমারী সভ্যতা ও সংד্<ৃতির ধারক এবং এগণিত ভাयায় কथা বনা এই বিশান ও বিপুল মানবজাতি সশ্পকে কেউ যদি ধারণা করে শে, এটা একটা সামళ্টিক ইচ্ছা রয়েছে এবং সেই সামধ্টিক ইচ্মার অালোকে সে ভেবে-চিন্তে নিজের ভগ্য গড়ে তোলে, ঢাহলে বনতে হবে ভে, লে বা্তুবিক পক্ষ একটা শিদারুণ বিষয়কর ধারণা প্রশ্ন এই শে, এই বিশজোড়া জাতিতি কি সতিই এমন একটা সময়সৃচী নিজেই तৈরী করে নিয়েছিন বে, অমুক যুগ পর্ষ্ত সে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করনে, অতঃপর লোহা ও আधুন ব্যবহার করা ఆুু করবে। অমুক যুগ পর্যন্ত সে মানবীয় ও দৈহিক শক্তি ম্বারা কাজ চালাবে, पতःপর যা/্ত্রিক শাক্তি প্রয়োগ অরু করবে? সে অমুক শতাব্দী পর্ষ্য কশ্পাস ছাড়া জাহাজ ও নৌকা চালাবে, তারপর সফরের দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস ব্যবহার করবে? এখানে এ প্রন্ন না উढ্য পারেনা যে, এই মানব জাতিই कि आাফ্রিকা, জামেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও অঙ্ধ্রিশিয়ার বিভিন্ন জাতি-উপজাতির জন্য অथ্ধাৎ निজেরই বিভ্নি অংশের জন্য বিভিন্ন রকমের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে? এমন উদ্টট দাবী উथাপনের কথ্া কোন সচেতন মানুষ যে ভাবত্ও পারে না, তা বনাইবাহন্য।

এরপর জাপনার এই় মতে অবিচল থাকার আর কোন উপায় থাকেনা বে মনুষ নিজেই নিজের জাগ্য গড়া। কেননা যখন দেখা গেল বে, ব্যক্তিগততাবেও প্রতিটি মানুষ ঢার অদৃষ্ঠের নিয়ামক নয়। কোন জাতি গোষ্ঠীও নয়, এমন কি সমগ্য মানব खাতিও নয়, তখन এই অদৃट্টের অধিপতি আার কোন্ "যানুষ"কে করা যাবে?

অপনি দেখত পেলেন শে, শ্ প্রশশুণো জামি তরুতে আপনার সামনে রেখেছিনাম, তার জবাব নিছক "श゙" দিয়েও দেওয়া যায়না, "ना" দিয়েওও দেওয়া যায়नা। প্রকৃত সত্য এই দুই জবাবের মাঝখানে অবস্থিত। যে মহা- প্রতাপানিত ইচ্চাশক্তি বিশজগত্তর গোঢl ব্যবস্থা পরিচাননা করছে, তার অাওতা থেকে মুক্ত হয়ে কোন জিনিসই দূনিয়াত কোন কাজ কর্ত সண্ষম নয়। কাজ করা দূরে থাক, आপন অচ্তিত্ tিকিয়ে রাথত্ও সক্ষম নয়। একটা সর্বব্যাপী পরিকল্পনা সর্বাত্যক শক্তি ও দাপট निয়ে জাকাশ ও পৃথिবীতে সক্রিয় রয়েছে। কারো সাধ্য নেই এই

 এক বাক্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে লে, প্রকৃতির এই দোদ্দভ সামান্যে কারোর স্বরাজ ও শ্বাধীনতার আটৌ কোন অবকাশ নেই। মহাশূন্যের বিরাট বিরাট নক্ষ ম্ড়ীীকে বে অল্যেঘ नিয়মের বন্ধন जা!পন নির্ধারিত কম্巾পথ থেকে চুল পরিমাণও এদিক ওদিক সরত দেয়না, <ে মহাশক্তি পৃথিবীকে একাঁ নিয়মের অধীন প্রদফ্वিণ করতে বাষ্য করে রেথেছে, বাতাস, পানি, শালো ও শীতাতপের ఆপর যে সররকারের নিরঃক্শ ও সর্বময় কর্চ্ত্ব বিরাজমান, বে মহাশক্টিষর সত্তা পৃথিবীতে মানুচের জীবন ধারণের উপকরণ তার জন্মের আগেই সরবরাছ করে রেখেচে এবং বে শক্তি এমন প্রবল প্রতাপ্র অধিকারী যে, সে জীবনোপকরণের ভারসাশ্যে সামান্যতম হেরেফের করে निল্লেই গোট মানবজাতি ও প্রাপীকুল এক নিল্যেে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সেই মহাপরাক্রন্ত শক্তির অধীন थাকা অবস্থায় মানুম্যের নিজ্জের ইচ্ছামত ভাগ্য গড়ার
 বে, বে শক্তি জামাদেরকে এই পৃথিবীত্তে এনেছে, ব্যে শক্তি শামাদেরকে জ্ঞান,


 করার য্যেগ্যতা দান করেছে এবং পৃথিবীর কর্মকাভ্ডে এক ধরূনের ক্মপ্রণালী

 ও ব্যবস্शপनায় জামরi চরম অাবপাঁ্টিয্য ও অান্তরিবা দেখণত পাই। এখানে
 অামাদের প্রতিটি মানুষ অন্তর দিয়ে যা অনুভব করে, সেটাই প্রকৃত সত্য। অর্ধাৎ বা্তবিক পক্ষে এখানে জমাদেরকে সীমিত পর্যায়ে কিছ্ম স্বাীীনণ দাन করা হয়েছে






আামদের জন্য এতট্রুকু স্থানই বরাদ্দ করা হয়েছে যে, আমরা যেন একটা সীমাবদ্ধ পর্যায়ে স্বাধীনভাবে কর্মরত অভিনেতার ভূমিকা পালন করি। এই মহাপরিকল্পনায় আমাদের জন্য যতট্রুকু স্বাধীনতার অবকাশ জাছে, ততট্রকু স্বাধীনতাই আমদেরকে দেওয়া হয়েছে। জার যে পরিমাণ স্বাধীনতা জামরা ভোগ করি, প্রকৃত্পক্ষে আমাদের নৈতিক দায়-দায়িত্বও ঠিক ততট্রকু। জমরা কতখানি স্বাধীন এবং আমাদের কৃতকর্ম্রে ব্যাপারে আমাদের দায়-দায়িত্ব কতখানি এই দুটো বিষয় আমাদের জ্ঞানের গল্ডিবহির্ভূত। যে শক্তি স্বীয় মহাধরিকল্পনায় অামাদের জন্য এই স্থান বরাদ্দ করেছে, এ ব্যাপারটা কেবল তারই জানার কথা।

অদৃষ্ঠ প্রশ্নে ইসলামের দৃষ্টিভী এটাই। ইসনাম একদিকে সর্বশক্তিমান জান্নাহর ওপর ঈমান জানার দাওয়াত দেয়। এর সুস্পষ্ট মর্ম এই যে, আমরা এবং আাাদের আশপাশে বিরাজমান গোটা বিশ্বজগত আল্লাহর একচ্ছত্র শাসন ও কর্ত্ত্বের অধীন এবং সকনের ওপর তাঁর সর্বময় একাপিপাতিত্ব বিস্থৃত। অপরদিকে সে आমাদেরকে নৈতিকতার জার্দশ শিক্ষা দেয় এবং ন্যায় ও অন্যয়ে এবং পাপ ও পুণ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। সে জামাদেরকক জানিয়ে দেয় যে, জামরা একটা নির্দিষ্ট পথ অবনম্বন করনে মূক্তি পাবো, আর অন্য পথ অবলম্বন করলে আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। জামরা যদি সত্যি সত্যি আপন ইচ্ছা ও পছন্দ অনুসারে আপন জীবনপথ অবলম্বনের স্বাধীনতা ভোগ করি, ঢাহলেই এই মুক্তির সুসংবাদ ও শাস্তির হশিয়ারি যুক্জিসপ্গত হরে পারে।


[^0]:    ১•একটা ঐতিহাসিক মজার ব্যাপার হিসাবে এ কথা প্রকাশ করা দৃষণীয় হরেনা যে, ইনি ছিলেন চৌুুরী গোলাম জাহমদ পারভেজ (যিনি পরবর্তীকালে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর নেত হিসাবে आবিভ্ভূত হন।)

[^1]:    3- Iheokgical

[^2]:    
     फামর ইবনুল জাস (রাঃ) থেকে বিভিন্ন সনদে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা प्रद्य

[^3]:    
     যাওয়া এবছ জায়াতणি পড়ার বিভিন্ম ব্যাষ্যা দিয়েছেন। কিন্তু জামি এর সুশ্শi্ট মর্ম এই বুঝি যে, কর্ম জীटनের নৈমিত্তিক ব্যাপারে তাকসীর ততৃ দ্ দারা যুক্তি প্রদান্শ করা রসু্ (সাঃ)-এর পছন্দ হয়নি।

[^4]:    "আজ তোমাদের কৃতকর্ম্রের বদলা দেওয়া হবে।" (জাসিয়া-২১৪)

[^5]:    
    

[^6]:    "आকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ধের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে নিবদ্巾। যাকে ইচ্ছ ব্যাপকভাবে জীবিকা দেন আর যাকে ইচ্ছা মাপাজোকা দেন।"(খরা-১২)

[^7]:    
    
     ভিত্তিতে মানুষকে পৃথিবীর গেনাए্ত দান করা হয়েছে ত তাদের_নেই।

