$$
t
$$

जান রুরু্ান তিনাधয়াष্র निश़सह-কানুन


## মুহান্মাদ নাनীল শাহর্থখ

আল কুরআন তিলাওয়াতের
নিয়ম-কানুন
تيسلير العزيز الحميد في تسهيل
علم التجويد

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

আল কুরআন তিলাওয়াতের
নিয়ম-কানুন
মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

প্রকাশকঃ
ও.আই.ই.পি
ক-৫৩, প্রগতি সরণী, শাহজ্জাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফেন: ০১৭৭৫ ৩০০৫০০, ওয়েব: www.oiep.net

প্রকাশকালঃ
প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর ২০১১
দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০১৪

প্রীপ্তিস্থানঃ
ও.আই.ই.পি
ক-৫৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২ ফোন: ০১৭৭৫ ৩০০৫০০, ওয়েব: www.oiep.net

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ
ও.আই.ই.পি

মুদ্রণঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নির্ধারিত মূল্যঃ
১০০ টাকা মাত্র

Al Quran Tilawater Niyom-Kanun, by: Muhammad Naseel Shahrukh. Published by: OIEP. Fixed Price: TK. 100.00 Only.

## সূচীপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| :---: | :---: |
| ভূমিকা | ৬ |
| এই বইতে অনুসৃত পদ্ধতি ও ব্যবহৃত রেফারেন্স | ৯ |
| লেখক পরিচিতি | ১২ |
| উনুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি | ১৫ |
| অধ্যায় ১: তাজউইদ শাস্ত্র সম্পর্কে প্রারষ্টিক আলোচনা | ১9 |
| ১.১ তাজউইদ শাস্ত্রের সংজ্ঞা | 29 |
| ১.২ তাজউইদ শাস্ত্র শিক্ষা করার বিধান | دb |
| অধ্যায় ২: আরবী হরফের মাখরাজ | ১৯ |
| ২.১ মাখরাজ-১: মুখ ও কণ্ঠনানীর শূন্যস্থান | ১৯ |
| ২.২ মাখরাজ - ২: কণ্ঠনালী বা হালকের গোড়া বা শেষপ্রান্ত | ২১ |
| ২.৩ মাখরাজ - ৩: কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ | ২৩ |
| ২.৪ মাখরাজ-8: কণ্ঠনালীর শীর্ষ | र৫ |
| ২.৫ মাখরাজ - ৫: জিহারার শেষাংশ | ২৬ |
| ২.৬ মাখরাজ - ৬: জিহ্বার শেষাংশ হতে একটু সামনের দিকে | ২१ |
| ২.৭ মাখরাজ - ৭: জিহ্বার মধ্যভাগ | ২ |
| ২.৮- মাখরাজ - ৮: জিহ্বার পাশের পেছনের অংশ ও উপরের দাঁত | $\bigcirc \bigcirc$ |
| ২.৯ মাখরাজ - ৯: জিহ্বার পাশের সামনের অংশ ও উপরের মাঢ়ী | ৩২ |
| ২.১০ মাখরাজ - ১০: জিহ্বার ডগা থেকে একটু ভিতরের অংশ <br> ২.১১ মাখরাজ - ১১: জিহ্মার তারাফ ও ওপরের মাড়ী, তবে নৃনের | ৩৩ |
| মাখরাজ থেকে খানিকটা ভেতরে | $\bigcirc 8$ |
| ২.১২ মাখরাজ - ১২: জিহ্বার ডগা থেকে একটু ভিতরের অংশ বা জিহ্নার তারাফ ও ওপরের দাঁতের গোড়া | ৩৬ |
| ২.১৩ মাখরাজ - ১৩: জিহ্বার তারাফ ও ওপরের পাটীর সামনের দুই দাঁতের শীর্ষ | Ob |
| ২.১৪ মাখরাজ - ১৪: জিহ্বার ডগা ও নীচের পাটির দাঁতের শীর্ষ | 80 |
| ২.১৫ মাখরাজ-১৫:ওপরের পাটির দুই দাঁতের কিনারা ও নীচের ঠোঁট | 82 |
| ২.১৬ মাখরাজ - ১৬: দুই ঠোঁট | 8৩ |
| ২.১৭ মাখরাজ - ১৭: নাক ও মুখের সংযোগস্থল বা খাইশূম | 88 |
| অধ্যায় ৩: আরবী হরফের সিফাত বা বৈশিষ্যু | 8 |
| ৩.১ সিফাত ১ ও ২: হামস ও জাহর | 8 |
| ৩.২ সিফাত ৩ ও 8 শিদ্দাহ এবং রাখাওয়াহ | 89 |
| ৩.৩ সিফাত ৫ ও ৬: ইসতি’লা ও ইসতিফাল | 8b |


| ৩．৪ সিফাত ৭ ও ৮：ইতবাক ও ইনফিতাহ | 8৯ |
| :---: | :---: |
| ৩．৫ সিফাত ৯ ও ১০：ইযলাক ও ইসমাত | 8৯ |
| ৩．৬ সিফাত ১১：সফীর | ৫० |
| ৩．৭ সিফাত ১২：কলকলাহ | © |
| ৩．৮－সিফাত ১৩：লীন | （১） |
| ৩．৯ সিফাত ১৪：ইনহিরাফ | （d） |
| ৩．১০ সিফাত ১৫：তাকরীর | 『১ |
| ৩．১১ সিফাত ১৬：তাফাশ্শী | く2 |
| ৩．১২ সিফাত ১৭：ইসতিতালাহ | く |
| ৩．১৩ আরবী হরফের সিফাতের তালিকা | ৫৩ |
| অধ্যায় 8：নूন ও মীম সাকিন，তাশদীদযুক্ত নূন ও মীম ও তানউইন | ¢8 |
| 8．১ নিয়ম ১：স্পীষ্ট করে পড়া | ¢8 |
| 8．১．১ ইযহারের উদাহরণ | ৫৫ |
| ৪．২ নিয়ম ২：মিলিয়ে পড়া | 『৫ |
| ৪．২．১ ইদগামের উদাহরণ（গ্নাহ সহ） | ৫ |
| ৪．২．২ ইদগামের উদাহরণ（গুন্নাহ ছাড়া） | ه |
| ৪．৩ নিয়ম ৩：পরিবর্তন করে পড়া | ৫৭ |
| ৪．৩．১ ইকলাবের উদাহরণ | 『9 |
| 8.8 निয়ম 8：অস্পষ্ট বা গোপন করে পড়া | ৫१ |
| 8．8．১ ইখফার উদাহরণ | （b） |
| 8．৫ নূন সাকিনাহ এবং তানউইনের নিয়মের সংক্ষিপ্ত চার্ট | ৫৯ |
| 8．৬ মীম ও নূনের ওপর তাশদীদ | ৫৯ |
| ৪．৬．১ গুন্নাহর উদাহরণ | ৫৯ |
| 8.9 মীম সাকিন এর নিয়ম | ৫৯ |
| 8．৭．১ ইখফা অর্থাৎ অস্পষ্ট করে পড়া | ¢o |
| 8．৭．২ ইদগাম বা যুক্ত করে পড়া | ¢o |
| ৪．৭．৩ ইযহার বা স্প্ষ্ট করে পড়া | ¢o |
| 8．6－মীম সাকিনের বিভিন্ন নিয়মের চার্ট ও উদাহরণ | ৬১ |
| অধ্যায় ৫：মাদ্রের প্রকারভেদ ও বিধান | ৬২ |
| ৫．১ মাদ্রের হরফ | Чर |
| ৫．২ মাদ্দের প্রকারভেদ | ৬৩ |
| ৫．২．১ মাদ্দ আসলী বা তাবী’ঈ | ৬৩ |
| ৫．২．১．১ যে মাদ্m মাদ্দে আসলীর বিধান অনুসরণ করে | ৬৩ |
| ৫．২．১．১．১ মাদ্দ সিলা সুগরা | ৬৩ |
| ৫．২．১．১．২ মাদ্দ ইওয়াদ | ¢¢ |


| ৫.২.২ মাদ্দ ফার’ঈ | ৬৫ |
| :---: | :---: |
| ৫.২.২.১ হামযার কারণে উদ্ভূত ফারঈ মাদ্দ | ৬৫ |
| ৫.২.২.১.১ মাদ্দ মুত্তাসিল | ৬৫ |
| ৫.২.২.১.২ মাদ্দ মুনফাসিল | ৬৬ |
| ৫.২.২.১.৩ মাদ্দ বাদাল | ৬৬ |
| ৫.২.২.১.৪ মাদ্দ সিলা কুবরা | ৬৬ |
| ৫.২.২.২ সুকুনের কারণে উদ্রূত ফারঈ মাদ্দ | ৬৭ |
| ৫.২.২.২.১ মাদ্দ আরিদ লিস্সুকুন | ৬৭ |
| ৫.২.২.২.২ মাদ্দ লীন | ৬৮- |
| ৫.২.২.২.৩ মাদ্দ লাযিম | ৬৯ |
| ৫.৩ মাদ্দ লাযিমের প্রকারভেদ | ৬৯ |
| ৫.৩.১ মাদ্দ লাযিম কিলমী | १० |
| ৫.৩.১.১ মাদ্দ লাযিম কিলমী মুসাক্কাল | १० |
| ৫.৩.১.২ মাদ্দ লাযিম কিলমী মুখাফ্ফাফ | १० |
| ৫.৩.২ মাদ্দ লাযিম হারফী | १० |
| ৫.৩.২.১ মাদ্দ লাযিম হারফী মুসাক্কাল | ৭২ |
| ৫.৩.২.২ মাদ্দ লাযিম হারফী মুখাফ্ফাফ্ | ৭২ |
| ৫.৪ মাদ্দের প্রকারভেদ ও বিধানের চার্ট | १৩ |
| অধ্যায় ৬: ইদগাম বা সংযুক্তি | १8 |
| ৬.১ ইদগামুল মিসলাইন | 9৫ |
| ৬.২ ইদগামুল মুতাকারিবাইন | १৫ |
| ৬.৩ ইদগামুল মুতাজানিসাইন | १৫ |
| ৬.8. ইদগাম তাম | ৭৬ |
| ৬.৫ ইদগাম নাকিস | ৭৬ |
| ৬.৬ শামসী হরফ এবং কামারী হরফ | ११ |
| ৬.৬.১ শামসী হরফ | ११ |
| ৬.৬.২ কামারী হরফ | ११ |
| ৬. ৭ ইদগামের চার্ট | १৮- |
| অধ্যায় ৭: রা এর বিধান | १৯ |
| ৭.১ ভারী বা মোটা রা এর ৮টি অবস্থা | ৭৯ |
| ৭.২ পাতলা রা এর 8টি অবস্থা | bo |
| ৭.৩ যে ক্ষেত্রে "রা" ভারী অথবা পাতলা হতে পারে | bo |
| ৭.৪ ব্যতিক্রমী কিছু অবস্থা যেক্ষেত্রে "রা" ভারী বা মোটা হবে | b-d |
| ৭.৫ ব্যতিক্রমী অবস্থা যেক্ষেত্রে "রা" পাতলা হবে | b- |
| পরিশিষ্ট: আমপারা | ৮২ |

## ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার যিনি মানবজাতির হেদায়েতের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন, আল-কুরআন শিখিয়েছেন, আল-কুরআনের পঠন ও এ থেকে উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণকে সহজ করে দিয়েছেন্ন আর কুরআনের ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে মনোনীত করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেন:


আর-রহমান। শিখিয়েছেন আল-কুরআন। ${ }^{2}$

## 

আর আমি আল কুরআনকে স্মরণ ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? ²

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:


তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে আল কুরআা শেখে এবং তা শেখায়।

[^0]বরকতময় এই কিতাবের প্রতিটি হরফ পাঠের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে দশটি নেকী, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

من قرأ حرفا من كتاب اله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أُول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف
যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পড়বে তার জন্য এর সওয়াব আছে, আর এই সওয়াব তার দশ শুণ হিসেবে। আমি বলি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। ${ }^{8}$

উপরন্তু আল্মাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল-কুরআনকে তারতীল সহকারে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেন:

## 

আর তারতীল সহকারে আল-কুরআন পাঠ কর। ${ }^{\circledR}$
তারতীল সহকারে আল-কুরআন পাঠ করার অর্থ হরফ ও ওয়াকফগুলোকে" সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে ধীরলয়ে কুরআন পাঠ।

তাই যে তারতীল সহকারে আল কুরআনকে পাঠ করবে, তার জন্য উপরের হাদীলে বর্ণিত প্রতি হরফে দশ নেকীর ওপর আরও অধিক সওয়াব রয়েছে।

[^1]সুললিত কণ্ধে আল কুরআান তিলাওয়াতের উৎসাহ দিয়ে হাদীলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

## 

তোমরা তোমাদের কণ্থের দ্বারা আল-কুরআনকে সৌন্দর্যমত্তিত কর, কেননা নিশয়ই সুন্দর কঠ্ঠ কুর্ননের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়। ${ }^{9}$

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-আরও বলেন:

यে সুর করে আল-কুরআন পঢ়ে না, সে আমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ${ }^{\bullet}$
আর আল-কুরআনেরূ ক্ষেত্রে এ্র সুন্দর কণ্ঠ কি, তাও বলে দেয়া হর্যেছে অন্য হাদীলে, আ/ল্লাহর রাসূল সাল্লা|্লালু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:


আল-কুরআনকে সবচেফ্যে সুন্দর আওয়াজে পাঠকারীদের মধ্যে রয়েছে এমন ব্যক্তি যাকে পাঠ করতে ऊনলে তোমরা মনে কর যে সে আল্লাহকে ভয় করে।|

[^2]আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল কুরআনকে সংরক্ষণকারী, তিনি বলেন:

## (1) (1)

নিশয়ই আমি আয-যিকর নাযিল করেছি এবং নিশয়ই আমি একে হেফাযতকারী। ${ }^{\circ \circ}$

আল্লাহ তাআলা আল কুরানের শিক্ষা, ব্যাখ্যা, অর্থ, প্রয়োগ - এ সবকিছু সংরক্ষণের পাশাপাশি এর প্রতিটি হরফের উচ্চারণ, এমনকি উচ্চারণের রীতির খুঁটিনাটি পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন, ফলে কোন একটি হরফ পরিবর্তন তো দূর্রে কথ্যা বরং তিলাওয়াতের সময় একে এর নির্ধারিত দৈর্ঘ্য থেকে বড় ' বা ছোট করাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়, আর আল-কুরআনের অক্ষরণুলোর উচ্চারণ সংরক্ষণের মাধ্যম হল তাজউইদ শাস্ত্র - এর তত্ত্ত ও প্রয়োগ।

## এই বইতে অনুসৃত পদ্ধতি ও ব্যবহৃত রেফারেন্স

প্রথমেই একটি গুরুত্নূপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী, তা হল: আল-কুরআন বিও্ধ্দাবে তিলাওয়াত করতে শেখার একমাত্র উপায় হল যোগ্য শিক্ষকের মুখ থেকে সরাসরি শেখা, বই পড়ে তাজউইদের তত্ত্ব শেখা সম্ভব হলেও এর প্রয়োগ যথার্থরূপে বোঝা সষ্ভব নয়। সুতরাং যিনি আল কুরআন তিলাওয়াত শিখতে চান, তিনি শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া এককভাবে এই বইটি ব্যবহার করে খুব বেশী ফায়দা পাবেন না। বরং এই বইটি রচিত হয়েছে শিক্ষকের কাছে পড়ার পাশাপাশি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য।

[^3]দ্বিতীয়ত, বইটিকে যথাসাধ্য সহজ করে লেখার চেষ্ঠা করা হয়েছে, এরপরও বইয়ের বেশ কিছু জায়গা পাঠকের কাছে কঠিন ঠেকবে যদি না তিনি যোগ্য শিক্ককের কাছ থেকে এর অর্থ ও প্রর়োগ বুঝেে নেন।

তৃতীয়ত, এই বইটি রচনার মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে এর লেখকের ব্যবহারিক জ্ঞান, যা তিনি তার শিক্ষকের কাছ নেকে অর্জন করেছেন। এই বইয়ের লেখক তার শিক্ষকের কাছে তজিউইদদ অধ্যয়ন করেছেন অনেকটা ক্লাসিক্যাল পদ্ধতিতে, তিনিত্তাজ্জউইদের ওপর আরবীতে কিছু ছড়া মুখস্থ করেছেন এবং এরপর এর্য ব্যাখ্যা শিদেছেন এবং পরিশেষে শিক্ষকের কাছ থেকে তাজ্জইদ শেখানোর সনদ লাভ করেছেন, যে সনদের গোড়া মির্সরের আলা-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআনের শিক্ষকগণ পর্যন্ত গিল্যে শেষ হর্যেছে। শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই ব্যবহারিক জ্ঞান্রীর্র পাশাপাশি তিনি রেফারেপ্স হিসেবে আরও কিছু বইয়ের সহায়তী গ্র হ্ণ কর্রেছেন যার মধ্যে অন্যতম হল মিসরের প্রয়াত মনীষী আল-কুরআানের উস্তাদ মাহমূদ খলীল আল হুসারি রহমতুল্মাহি আলাইহি রচিত আহকামু কিরাআতিল কুরআনিল কারীম বইটি, যার রচয়িতা আশ-শায়খ আল-হুসারি দীর্ঘ সময় মিসরে কুরআনের্র শিক্ষকদের উস্তাদ ছিলেন। ${ }^{3>}$

চতুর্থত, এই বইয়ে উল্লিখিত প্রতিটি তথ্য ও তত্ত্রই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে নেয়া, তবে এর মধ্যে বাছবিচারের ক্ষেত্রে সহজতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, কেননা তাজউইদ শাস্ত্র শিক্ষার ফসল হল কুরআনের হরফগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারা, আর এই লক্ষ্য অর্জিত হলৌ যথেষ্ট - সে উদ্দেশ্যে তত্ত্ব হিলেবে বেটাই ব্যবহার করা হোক না কেন। উদাহরণস্বর্রপ: দ্বাদ (ض) জিহ্বার ডান দিক থেকে, বাম দিক

[^4]থেকে না উভয় পাশ থেকে উচ্চারণ করা সহজ - এ বিষয়ে তাজউইদ শাস্ত্রের আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে, এক্ষেত্রে আমরা এই বইতে উল্লেখ করেছি যে ডান, বাম অথবা উভয় দিক থেকে তা উচ্চারণ করা যেতে পারে, আর সহজতার বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছি পাঠদানকারী শিক্ককের অভিজ্ঞতা ও ছাত্রের অবস্থার ওপর - একেই আমরা বিঋ্দভাবে কুরআান শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজতর পন্থা বলে মনে করেছি यদি আমাদের এই পদ্ধতি সঠিক হয়ে থাকে তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, নতুবা আমরা তাঁর নিকট ক্মা ও সংশোধনের ভিখারী।

পঞ্চমত, বইতে অনেক ক্ষেত্রে লেখক তার নিজম্ব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন - আর তা বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করার স্বার্থ্ ।

ষষ্ঠত, এই বইয়ে উল্লিখিত মাদ্দ ও তাজউইদের অন্যান্য নিয়মকননুন ইমাম আশ-শাতিবীর পদ্ধতি অনুসরণে হাফস রিওয়ায়েত অনুযায়ী লিখিত হয়েছে, ফলে তিলাওয়াতের অন্যান্য নিয়মের সাথে কোন কোন স্থানে এর অমিল থাকা স্বাভাবিক। এর অর্থ এই নয় যে এ সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভুল আর বাকীগুলো ঠিক, বরং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাণ্ত সবগুলো পদ্ধতিই সঠিক, আর প্রত্যেকেই সেই পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যা তাঁর কাছে পৌঁছেছে, এর অর্থ এই নয় যে অন্যান্য পদ্ধতি ভুল।

আল্লাহ সুবহানাহু তাঅালা এই বইটিকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন, এর লেখক, পাঠক ও তাঁদের পিতা-মাতাগণকে ক্ষমা করুন ও রহম করুন।

ওয়া সাল্লা|্লা|হু ওয়া সাল্লামা আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

## লেখক পরিচিতি

এই বইটির লেখক মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার(বি.এস.সি., বুয়েট), তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞানে শিক্ষকতার পাশাপাশি দেশী ও বিদেশী আলেমগণের নিকট আল-কুরআন, আরবী ভাষা ও দীনের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করেছেন। বর্তমানে তিনি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন ও ইসলামের শিক্ষাকে সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত আছেন।

তিনি তার কুরআনের শিক্ষকের সাথে প্রায় ২ বছর সময় ব্যয় করে তাজউইদ শিক্ষা করেছেন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উৎসারিত অবিচ্ছিন্ন রিওয়ায়েত অনুযায়ী সম্পূর্ণ আলকুরআন পাঠ করেছেন এবং তা পাঠ করার ও অন্যকে শেখানোর সনদ লাভ করেছেন। এছাড়া তিনি তাজউইদের ওপর আরবীতে কিছু ছড়া মুখস্থ করেছেন এবং এরপর এর ব্যাখ্যা শিখেছেন এবং পরিশেষে শিক্ষকের কাছ থেকে তাজউইদ শেখানোর সনদ লাভ করেছেন, যে সনদের গোড়া মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআনের শিক্ষকগণ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

লেখকের সংকলিত অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে: কালেমা তাইয়্যেবা, ফিকহুত তাহারা: পবিত্রতা অর্জনের বিধান ও ফিকহুস সিয়াম: রোযার বিধান ও মাসায়েল।


নবী মুহাম্মাদ সাল্লা|্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারা অনুযায়ী গোটা কুরঅান পাঠ ও শিক্ষা দেয়ার সনদ


তাজউইদ শাস্ত্রের সনদ

## উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ছাড়া একজন মানুমের ঈমান-আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী কিংবা মুআমালাত-লেনদেন - এর কোনটিই শ্দ্ধভাবে করা সম্ভব নয় - আর যা শ্দ্ধ নয়, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করাকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন:

জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। (ইবনে মাজাহ)

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সুসংবাদ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। (বুখারী, মুসলিম)

জ্ঞানী ব্যাক্তি নিজে যেমন আলোকিত, তেমনি অপরকেও তিনি আলোকিত করেন। এজন্য জ্ঞানান্বেযী শ্বু নিজের আমলের সওয়াব নয়, বরং অন্যদের আমলের সওয়াবও নিজের "হিসাবে" জমা করতে পারেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

মে ভাল কাজের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য রয়েছে এর সম্পাদনকারীর অনুর্রপ সওয়াব। (মুসলিম)

জ্ঞানের আলো সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্যই এই কার্যক্রম। এই কার্যক্রম্মর আওতায় আমরা শরীয়তের বিভিন্ন শাখার প্রয়োজনীয় জ্ঞান সুন্দরভবে সাজানো কোর্স আকারে সর্বসাধ্রণেণর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার চেষ্ঠা করি।

# অধ্যায় ১ <br> তাজউইদ শাস্ত্র সম্পর্কে প্রারম্ভিক আলোচনা 

## (التَّمْهْيْد)

## ১.১ তাজউইদ শাস্ত্রের সংজ্ঞা

আরবী হরফগুলোকে এদের স্থায়ী ও অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে উচ্চারণের সঠিক স্থান হতে উচ্চারণ করার রীতি যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, সেটাই তাজউইদ শাস্ত্র। সুতরাং তাজউইদ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় দুটি:
১) আরবী হরফের উচ্চারণের স্থান, একে আরবীতে মাখরাজ(~َنْ (مُ) বলা হয়। যেমন: আইনের (દ) উচ্চারণের স্থান বা মাখরাজ হল কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ।
২) আরবী হরফের স্থায়ী ও অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য, একে আরবীতে সিফাত (صِفَات) বলা হয়। যেমন: ক্বাফের (ق) একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা সিফাত এই যে এর আওয়াজ ভারী বা মোটা। তেমনি নূনের(ن) একটি অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য এই যে নূনের ওপর সুকূন()বা জयম এবং এর পরে তা (ت) হরফটি আসলে তা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়।
সুতরাং পরবর্তীতে এই বইয়ের সকল আলোচনাই হবে মাখরাজ ও সিফাতকে ঘিরে।

## ১.২ তাজউইদ শাস্ত্র শিক্ষা করার বিধান

তাজউইদ শাম্্রের তত্ত্ব জানা ফরযে কিফায়া, অর্থাৎ সমজের যথেষ্ট সংখ্যক লোক যদি তা শিক্ষা করে, তবে এর ফর্যিয়াত আদায় হয়ে যায়, সকলকে এই তত্ত্ব না জানলেও চলে। কিন্তু এই তত্ত্বের প্রয়োগ করা ফরবে আইন, অর্থাৎ প্রত্যেকেই কুরআন তিলাওয়াতের সময় তাজউইদের নিয়ম-কননুন রক্ষা করে তা উচ্চারণ করতে বাধ্য। বিষয়টি বোঝার জন্য একটি উদাহরণের অবতারণা করা যেতে পারে: উদাহরণস্বর্রপ আরবী আইন ( $\varepsilon$ ) হরফটি কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হয় - অর্থাৎ আইনের মাখরাজ কণ্ঠনালীর মধ্ধ্যভাগ - এই তত্ত্রটি এমন একদল লোক জানলেই যথেষ্ট যারা অন্যদhরককে শিক্ষা দিতে সক্ষম। কিন্তু এই তত্ত্রের প্রয়োগ রি্থীৎ বস্তুবে আইনকে কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে উচ্চারণ করুত্ত সকলেলই বাধ্য। তাই কেউ यদি কঠ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে সিিকিভাব্বে আইন উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়, তবে সে তার ব্যক্তিপত ফ্র্য আদায় করেছে, যদিও বা এটা তার জানা নাও থাকে ফ্যে এর মাখরাজ কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ। সুতরাং কুরআান সুঠিকভারে তিলাওয়াত করার চেষ্টা সকল মুসলিমকেই করতে হব্েে, কিন্তু এর হরফগুলোর মাখরাজ ও সিফাতের বিস্তারিত জ্ঞান সকলের না থাকলেও চলবে, বরং সমজের একদল লোক यদি এই তত্ত্ব এমনভাবে শিক্ষা করেন যে তাঁরা অন্যদেরকে বিও্ধজভবে কুরআন তিলাওয়াত শেখাতে সক্ষম - তবে সেটাই যথেষ্ট।

# অধ্যায় ২ <br> আরবী হরফফের মাখরাজ 

## (مَّارجُ المُرُون)

মাখরাজ অর্থ উচ্চারণের স্থান। আরবী হরক্ফের মাখরাজ ১৭ টি। অর্থাৎ ২৯টি আরবী হরফ ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। কেননা কোন কোন স্থান থেকে একাধিক হরফ উচ্চারিত হয়, যেমনটি আমরা সামনে দেখব ইনশাআাল্লাহ।

## ২.১ মাখরাজ - ১: মুখ ও কণ্ঠনালীর শূন্যস্থান (البَّفُ (1)

হরফ: ১. আলিফ(।) ২. মাদ্দর ইয়া(ي) ৩. মাদ্দর ওয়াও(g)
বিবরণ: আমাদের আলোচ্য প্রথম মাখরাজ হল মুখ ও কথ্থনালীর শূন্যস্থান, यাকে আরবীতে আল জাওফ (البَّفْف) বলা হয়। এই মাখরাজ থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়: আলিফ, মাক্দের ইয়া এবং মাদ্দর ওয়াও। এই তিনটি হল মাদ্দ বা টানের হরফ। ইয়া সাকিন (অর্থাৎ যে ইয়া এর ওপর জयম বা সুকূন আছে) এর পূর্বের হরফে যের আসলে সেটা মাদ্দের ইয়া, আর ওয়াও সাকিনের পূর্বের হরফে পেশ আসলে তাকে মাদ্দর ওয়াও বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য ইয়া বা ওয়াও মাদ্দর ইয়া বা মাদ্দের ওয়াও নয়। যেমন এই শব্দগুলো লক্ষ্য করুন:
قِيْلَ بَيْنَ جُوْعْ وَكَد
 বা আল-জাওফ থেকে উচ্চারিত হয়।
এর মধ্যে ‘َيْن শদ্দের ইয়া মাদ্দের ইয়া নয়, বরং সাধারণ ইয়া, এই সাধারণ ইয়া এর মাখরাজ আল-জাওফ নয়, অন্যর্র, যার বিবরণ সামনে আসবে।
 মুখ ও কন্ঠনালীর শূন্যস্থান থেকে উচ্চারিত হয়্রী
এর মধ্যে دُ এই সাধারণ ওয়াও এর মাখরার্জ অলল-জাওফ নয়, অন্যত্র, যার বিবরণ সামনে আসবে।
যাহোক এই তিনটি হর্ৰফ মুখ ক কণ্ঠনালীর শূন্যস্থান থেকে খোলা গলায় উচ্চারিত হুবে, নীচের ছবিতে ঢেউ চিহ্তিত অংশটিই হল আলজাওফ।


১ নং মাখরাজ (আলিফ, মাদ্দের ইয়া, মাদ্দের ওয়াও) - মুখ ও কথ্ঠনালীর শূন্যস্থান বা আল জাওফ

উদহারণ:
আলিফ(।):

মাদ্দের ইয়া(ي):


মাদ্দের ওয়াও(و):


## ২.২ মাখরাজ - ২: কণ্ঠনালী বা হালকের (آلْحَلْق) গোড়া বা শেষপ্রান্ত

হরফ: ১. হামযা(ء) ২. হা(৫)
বিবরণ: কণ্ঠনালীতে মোট ৩টি মাখরাজ আছে: ১) কণ্ঠনালীর গোড়া, ২) কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ ও ৩) কণ্ঠনালীর শীর্ষ। এর প্রতিটি থেকে দুটি করে হরফ বের হয়। কণ্ঠনালীর গোড়া থেকে দুটি হরফ আসে: হামযা ও হা। কণ্ঠনালীর গোড়া বলতে বোঝানো হয়েছে কণ্ঠনালীর সেই অংশকে যা বুকের সাথে মিলিত হয়েছে, নীচের ছবিতে তা দেখানো আছে। কণ্ঠনালীকে আরবীতে হালক (الْحَلْقَ) বলা হয়।


২, ৩ ও 8 নং মাখরাজ


২, ৩ ও 8 নং মাখরাজ

উদাহরণ:
হামযা(ء):


হা(৫):

২.৩ মাখরাজ - ৩: কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ

হরফ: ১. আইন(ع) ২. হা(ح)
বিবরণ: হালক বা কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়: আইন(ع) এবং হা(ح)।

উদহারণ:

আইন(ধ):


शा(ح):

২. 8 মাখরাজ-8: কণ্ঠনালীর শীর্ষ

হরফ: ১. গাইন(亡) ২. খা(خ)
বিবরণ: হালক বা কণ্ঠনালীর শীর্ষ থেকে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়: গাইন এবং খা। কণ্ঠনালীর শীর্ষ বলতে বোঝানো হচ্ছে এর সেই অংশ যা মুখের সাথে মিলিত হয়েছে। পূর্ববর্তী ছবিতে কণ্ঠনালীর শীর্ষ দেখানো হয়েছে।

উদহারণ:
গাইন(غ):


খা(خ):


## ২.৫ মাখর্রাজ - ৫: জিহ্নার শেষাংশ

হরফ: ক্বাফ(ق)
বিবরণ: মুখ থেকে জিহ্বার সবচেফ়ে দূরের অংশািই হল এর শেষাংশ, আর এখান থেকে একটি হরফ উচ্চারিত হয়: ক্বাফ।


জিহ্মা থেকে উচ্চারিত বিভিন্ন হরফের মাখরাজ

উদাহরণ(ق):

২.৬ মাখরাজ - ৬: জিহ্বার শেষাংশ হতে একটু সামনের দিকে হরফ: কাফ(ك)

বিবরণ: জিহ্বার শেষাংশ, অর্থাৎ ক্বাফের(ق) মাখরাজ থেকে একটু সামনে জিহ্বার যে অংশ, তা থেকে কাফ(খ) উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ কাফের(ऽ) মাখরাজ ক্বাফের(ق) তুলনায় ঠোঁটের কাছাকাছি।


৬ নং মাখরাজ(ऽ), আরও দেখুন: ২৬ পৃষ্ঠার চিত্র


২.৭ মাখরাজ - ৭: জিহ্বার মধ্যর্ভাগ

হরফ: ১. জীম(ج) ২. শীন(ش) ৩. ইয়া(ي)
বিবরণ: জিহ্বার মধ্যভাগ থেকে জীম, শীন ও ইয়া - এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। এই মাখরাজ্জি ক্বাফ(ق) ও কাফের(ك) তুলনায় ঠোঁটের আরও কাছাকাছি। জীম উচ্চারণের জন্য জিহ্বার মধ্যভাগকে লম্বালম্বি এর ওপরের তালুতে শক্তভাবে লাগাতে হবে। তবে শীন ও ইয়া উচ্চারণের ক্ষেত্রে জিহ্বা ও তালুর মাঝে ফাঁকা থাকবে।


৭ নং মাখরাজ(জীম, শীন, ইয়া), আরও দেখুন: ২৬ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণ:
জীম(ج):


শীन(ش):


ইয়া(ي):

২.৮ মাখরাজ - ৮: জিহ্াার পালের পেছনের অংশ ও উপরের পাটীর পেছনের দাঁত
হর্রফ: দ্বাদ (ض)
বিবরণ: জিহ্মার পাশ থেকে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়: দ্বাদ(ض) এবং লাম(J)। পরবর্তী ছবিতে তা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। জিহ্বার কোন এক পাশকে যদি মোটামুটি দুভাণে ভাগ করা হয়, তবে এর পেছনের অংশ থেকে দ্বাদ আর সামনের অংশ থেকে লাম উচ্চারিত হয়। দ্বাদ উচ্চারণের জন্য জিহার পাশের পেছনের অংশকে এর সমান্তরালে অবস্থিত উপরের পাটীর দাঁতত বা এর মাঢ়ীত লাগানো হয়। দ্মাদ ও লাম উচ্চারণের জন্য জিজ্মার বাম পাশ অথবা ডান পাশ অথবা উভয় পাশ ব্যবহার করা বেতে পারে।


জিহ্না থেকে উচ্চারিত বিভিন্ন হরফের্র মাখরাজ


৮ নং মাখরাজ (ض)

উদহারণ(ض):

২.৯ মাখরাজ - ৯: জিহ্বার পাশের সামন্নে অংপ্প ও উপরের মাঢ়ী হর্য: লাম(J)
বিবরণ: জিহ্মার কোন একটি পাশকক দুভাগে ভাগ করলে এর পেছনের অংশ থেকে দ্বাদ র্রির সुমমনের অংশ থেকে লাম উচ্চারিত হয়। লাম উচ্চারণেনু জনন্য জিহার কোন এক পাশ অথবা উভয় পাশের সামনের অংশকে এর উপরস্থ মাঢ়ীতে লাগাতে হয়।


৯ নং মাখরাজ (লাম), আরও দেখুনः ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণ(J):

| الْحَمْدُ | فَاْفُفلَكِّ | لاَبْثِّنَ | لَيْسَ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| كُلٌ أَمّْة | ذُلُو | ذُلولا | كُقْمَانُ |
| مِلّْة | عَلَيْهِ لِبداً | قَلِلِّكْ | لِبَاساً |

২.১০ মাখরাজ - ১০: জিহ্থার ডগা থেকে একটু ভিতরের অংশ (طَرَفُ اللّسَانِ) ও ওপরের মাড়ী
হরফ: নূন(ن)
বিবরণ: এই মাখরাজ এবং এর পরবর্তী বেশ কয়েকটি মাখরাজের হরফগ্গেো উচ্চারণের জন্য জিহ্বার ডগা বা শীর্ষ থেকে খানিকটা ভিতরের অংশটি ব্যবহার করতে হয়, একে তাজউইদের পরিভাষায় তারাফুল লিসান বলা হয়, আমরাএকে জিহ্মার তারাফ বলতে পারি। এখন থেকে এই বইয়ের কোন স্থানে জিহ্মার তারাফ বললে এই স্থানটিকে বুঝতে হবে। ৩১ ও ৩৫ পৃষ্ঠার ছবিতে স্পষ্ট করে স্থানটি দেখানো আছে। নূন উচ্চারণের জন্য জিহ্মার তারাফকে ওপরের মাঢ়ীতে লাগাতে হবে।


১০ নং মাখরাজ (নূন), আরও দেখুনः ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণ(ن):

২.১১ মাখরাজ - ১১: জিহ্নার তারাফ ও ওপরের মাড়ী, তবে নূনের মাখরাজ থেকে খানিকটা ভেতরে
হরফः রা(ృ)
বিবরণ: রা এর মাখরাজ নূন্নে মাখরাজের তুলনায় জিহ্নার একটু ভিতরের দিকে। জিহ্বার এই অংশটি ওপরের মাঢ়ীত লাগিয়ে রা উচ্চারিত হয়।

১১ নং মাখরাজ (রা), আরও দেখুনः ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র


জিহ্নার বিভিন্ন মাখরাজের তুলনামূলক চিত্র

উদহারণ(ر):

২.১২ মাখরাজ - ১২: জিহ্বার ডর্গা থেকে একটু ভিতরের অংশ বা

হরফ: ১. তা(ت) ২. দলল(১) ৩. ত্বা(b)
বিবরণ: জিহ্মার তারাফ ওপরের পাটীর সামনের দুই দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে তিনটি হররফ উচ্চারিত হয়: তা, দাল ও ত্বা।


১২ নং মাখরাজ (তা, দাল, ত্বা), আরও দেখুনः ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণ:
তা(ت):


দাল(د):


ত্বা(b):

২.১৩ মাখরাজ - ১৩: জিহ্বার তারাফ ও ওপরের পাটীর সামনের দুই দাঁতের শীর্ষ

হরফ: ১. সা(ث), ২. যাল(১), ৩, য্বা(ظ)
বিবরণ: জিহ্বার তারাফ ওপর্রের পাটীর সামনের দুই দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে তা, দাল ও ত্বা উচ্চারিত হয়, আর দাঁতের শীর্ষে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় সা, যাল ও য্বা।


১৩ নং মাখরাজ (ظ), আরও দেখুনः ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণ:
সা(ث):



य্যা(ظ):

২.১৪ মাখরাজ - ১8: জিহ্নার ডগা ও নীচের পাটির দাঁতের শীর্ষ

হরফ: ১. যা(j), ২. সীন(س), ৩. স্বাদ(ص)
বিবরণ: এর প্রূর্বের মাখরাজখুলোতে জিহ্বার তারাফ ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা জিহ্মার ডগা বা শীর্ষ থেকে একটু ভিতরের অংশ, আর এই মাখরাজে ব্যবহার হবে জিহ্মার ডগা বা শীর্ষ। জিহ্নার শীর্ষ নীচের পাটির দুই দাঁতের শীর্ষ্রে লাপিষ্যে এই তিনটি হরফ উচ্চারিত इए़।


১8 নং মাখরাজ (ص ) س ( আরও দেখুন: ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণ:
या(j):


সীन(س):


স্বাদ(ص):

| الصِّةُ | نَكِصَ عَلِّى | صَألحِيْنَ | صَلْصَال |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| أَقْيْمُوا <br> الصشّالة |  | صوّرةٌ | فَلْيَصُنْهُ |
| مِصرْ اً | حَصرِتْتْ | نُصِيرِ |  |

২.১৫ মাখরাজ - ১৫: ওপরের পাটির সামনের দুই দাঁতের কিনারা এবং নীচের ঠোঁটের ভেতরের অংশ
হরফ: ফা(i)
বিবরণ: ওপরের পাটির সামনের দুই দাঁতকে নীচের ঠোঁটের ভেতরের অংশে লাগিয়ে ফা উচ্চারণ করা হয়।


উদহারণ(ف):

| كَفَّرَةٌ | كفّك | فُاحِشَة | وَالفتْتحٌ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| كُفَّاراً | $\text { كفو } 1$ | كَافُورْ | فؤقّانو |
| ث | رُفِفَتْ | الكِيْن | فِلذتة |

২.১৬ মাখরাজ - ১৬: দুই ঠোঁট

হরফ: ১. ওয়াও(و), ২. বা(ب), ৩. মীম(م)
বিবরণ: ঠোঁট থেকে ওয়াও, বা ও মীম - এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। ওয়াও উচ্চারণের জন্য ঠৌঁটকে গোল করে দুই ঠোঁটের মাঝে ফাঁকা রাখতে হয়, অপরপক্ষে বা ও মীম উচ্চারণের জন্য দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করে। বা ও মীমের পার্থক্য হল: বা উচ্চারণে ঠোঁটের ভেতরের দিকের ভেজা অংশ ব্যবহৃত হয়, অপরপক্ষে মীম উচ্চারণের জন্য ঠোঁটের বাইরের দিকের শুকনো অংশ ব্যবহৃত হয়।


উদश木ণ:
ওয়াও(و):



মীম(م):

| أَمَّارِّ | أَمَرَة | مَانعُتُهُمْ | مَنْ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| أُمِّهِ | يَوْمِ الْجُمُعِة | ثِمُودُ | مُهْطِعْنِ |
| لكُلِّ امْرِّ | ثَلْكَ مِائة | أَمِبْنِ | مِثْلُكُم |

## 

হরফ: গন্নাহ
বিবরণ: গুন্নাহ মূলত কোন হরফ নয়, বরং তা নাক থেকে নির্গত এক ধরনের আওয়াজ যা কুরঅন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ স্থানে করা হয়। এই আওয়াজ নাকের শেষ অংশ অর্থাৎ নাক ও মুখের সংযোগস্থল থেকে আসে। গ্নন্নাহ কোথায় ও কিভবে হয় এর বিবরণ সামনের অধ্যায়গুলোতে আসছে।


চিত্র: ১৭ নং মাখরাজ - જন্নাহ
উদহারণ:

# অধ্যায় ৩ <br> আরবী হরফের সিফাত বা বৈশিষ্ট্য 

## (صِفَاتُ الحُرُوْفِ)

আরবী হরফসমূহের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা সিফাত ১৭ টি। এগুলোকে স্থায়ী বলার অর্থ এই যে হরফগুলোর মধ্যে এই সিফাতগুলো সবসময়ই বিদ্যমান থাকে। আরবী হরফ উচ্চারণের সময় এই সিফাতগুলো রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। এর মধ্যে ১০টি সিফ্রিত জ্যোড়ায়-জোড়ায় থাকে, আর বাকী ৭টি সিফাত এককভাবে আসে জোড়ায় জোড়ায় সিফাত আসার অর্থ এই যে কোন একটি ইররফের মধ্যে একটি থাকলে জোড়ার অপরটি থাকবে না। অন্যভাবে বলা যায় প্রতিটি হরফে এই ৫ জোড়ার প্রত্যেক জোড়া থেকে একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে। আর বাকী ৭টি সিফাত এককভাবে আলে, অর্থাৎ কোন হরফের তা আছে আবার কোন হরফের তা নেই। নীচে প্রথমে জোড় বৈশিষ্ট্যগুলো এবং এরপর একক বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হল:

## ৩.১ সিফাত ১ ও ২: হামস(جَهُهُهْ (جَهُ) ও জাহ

হরফ উচ্চারণের সময় বাতাস নির্গত হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে "হামস" বলা হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ১০টি, এগুলো হচ্ছে:
ت ث ح خ س ش ص ف ك ه

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: ফাহাসসাহু শাখসুন সাকাত (فَحَثُّهُ شَخْصٌ سَكَتْ)। এর বিপরীত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ বাতাসের নির্গমন বন্ধ থাকাকে "জাহর" বলা হয়। "হামস" এর হরফ ছাড়া বাকীগুলো "জাহর" এর হরফ। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত ১০টি হরফ হামস আর বাকীগুলো জাহর। অন্যভাবে বলা যায়, কোন একটি হরফ হয় হামস সিফাত বিশিষ্ট হবে, নয়তো জাহর সিফাত বিশিষ্ট হবে, অর্থাৎ কোন একটি হরফ উচ্চারণের সময় হয় বাতাস বের হবে, নতুবা বাতাসের নির্গমন বন্ধ থাকবে।

## ৩.২ সিফাত ৩ ও 8 শিদ্দাহ (شَدُة) এবং রাখাওয়াহ (رَّحَارَة)

"শিদ্দাহ" অর্থ হচ্ছে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ তা অবিরত না থাকা। এই হরফগুলো মাখরাজে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকে এবং শক্তভাবে উচ্চারিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূণ হরফ ৮টি, এগুলো হচ্ছে:
ء ب ت ج د ط ق ك

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: আজিদ কাতিন বাকাত (أَجدْ قَطٍ بَكَتْ)।

এই ৮টি হরফ ছাড়া বাকীগুলো "রাখাওয়াহ" বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, অর্থাৎ এগুলো নরম করে উচ্চারিত হয় এবং এর আওয়াজ দীর্ঘক্ষণ অবিরত থাকে। তবে এর মধ্যে ৫টি হরফ আছে যেগুলো অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং এর আওয়াজ খুব বেশীক্ষণ অবিরত থাকে না, এগুলোকে শক্ত ও নরমের মাঝামাঝি মাঝারী হরফ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, এই মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যকে তাওয়াস্সুত (توَسُط) বলা হয়। "তাওয়াস্সুত" বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফগুলো অপেক্ষাকৃত কম শক্ত এবং

এগুলোর আওয়াজ কিছুক্ষণ অব্যাহত থাকে, দীর্ঘক্ষণ নয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৫টি, এগুলো হচ্ছে:

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হলः লিন উমার (لِّْ عُمْر)। শিদ্দাহ ও রাখাওয়াহ এর মধ্যবর্তী হওয়ায় তাওয়াসসুত বৈশিষ্ট্যকে গণনা করা হয় নি, আর তা গণনা করলে সিফাতের সংখ্যা ১৮টি হবে। যা হোক হরফগুলো তিন প্রকার:
১) শিদ্দাহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হরফ ৮টি: s
২) তাওয়াসসুত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হরফ ৫টি: ऐं ل ل
৩) রাখাওয়াহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হরফ: বাকীগুলো।

"ইসতি’লা" অর্থ হচ্ছে হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার পেছনের অংশ উঁচু হওয়ার কারণে এর আওয়াজ ভারী বা মোটা হওয়া। এই বৈশিষ্ট্রপূণ হরফ ৭টি, এগুলো হচ্ছে:
خ ص ض ط ظ غ ق

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: খুসসা দাগতিন কিয (خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ )। এই ৭টি হরফ ব্যতীত বাকীগুলোর বৈশিষ্ট্য হল "ইসতিফাল" অর্থাৎ জিহ্বার てেছনভাগ উঁচু না হওয়া, ফলে এই হরফগুলোর আওয়াজ পাতলা হয়।

লক্ষণীয়: আমরা অনেক সময় এই ভারী হরফগুলো উচ্চারণ করার জন্য ঠোঁট গোল করি - এটা ঠিক নয়। হরফ ভারী বা পাতলা হওয়ার সাথে ঠোঁটের কোন সম্পর্ক নেই, ঠোঁট গোল হয় শুধু মাত্র ওয়াও হরফে আর পেশ উচ্চারণ করার সময়। উপরের সাতটি ভারী হরফ উচ্চারণের সময় ঠৌঁট গোল হবে না, বরং জিহ্বার পেছন উঁচু করার মাধ্যমে আওয়াজকে ভারী করতে হবে।

## 

"ইতবাক" অর্থ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বা তালুর অতি নিকটবর্তী হওয়া, অর্থাৎ এর মধ্যাংশ এবং পেছনের অংশ উঁচু হওয়া, যার ফলে এর আওয়াজ খুব বেশী মোটা হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ 8টি, এগুলো হচ্ছে: ( ( ط ط ض)। এই 8টি হরফ ব্যতীত বাকীগুলোর বৈশিষ্ট্য হল "ইনফিতাহ" অর্থাৎ জিহ্বা ও তালুর মাঝে দূরত্ব থাকা।

## ৩.৫ সিফাত ৯ ও ১০: ইযলাক (إصْمْات) ও ই ই

"ইযলাক" অর্থ জিহ্বা অথবা ঠোঁটের প্রান্ত থেকে সহজে, হালকাভাবে ও বিনা কষ্টে উচ্চারিত হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৬টি, এগুলো হচ্ছে:

ب ر ف ل م ن

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: ফিররা মিন লুব্ব (فِرَّ مِنْ لُبّ) । এই ৬টি হরফ ব্যতীত বাকীগুলোর বৈশিষ্ট্য হল "ইসমাত" অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কঠিন।

## ৩.৬ সিফাত ১১: সফীর( صَقْفِ)

"সফীর" অর্থ হরফ উচ্চারণের সময় বাড়তি তীক্ষ্ম আওয়াজ নির্গত হওয়া যা কোন কোন পাখির আওয়াজের অনুরূপ। এই বৈশিষ্ট্যপূণ্র হরফ ৩টি, এগুলো হচ্ছে: (j) ৷

## 

"কলকলাহ" অর্থ শব্দের কস্পন যা প্রতিধ্বনির মত শ্রুত হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৫টি, এগুলো হচ্ছে:

ب جدطق

এগুলো সহজে মনে রাখারু জন্য ख্রকটি বাক্য হল: কুতবু জাদ
 "সাকিন" অবস্থায় থীকুলে এশুলোতে "কলকলাহ" হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নিচের শদ্দগুলোতে কলকলাহ হবে:

أَقْلَامَ، إِطْعَمٌ، أَبْمَعِيْنَ، إِبْر اهِيمُ، أَحَدُ
কলকলাহ বেশী, মাঝারি ও কম হয়, শক্দের শেষে তাশদীদ বিশিষ্ট কলকলার হরফ থাকলে এতে ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে কলকলাহ বেশী হবে, আর শদ্দের শেষে অবস্থিত কলকলার হরফ্ফে তাশদীদ ব্যতীত অন্য কোন হরকত থাকলে সুকূন দিয়ে ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে মাঝারি কলকলাহ হবে, আর শব্দের মধ্যবর্তী সুকূনবিশিষ্ট হরফ্ফে তা ছোট হবে, যেমন:
বড় কলকলাহ: ؤبُ
মাঝারি কলকলাহ: وَمَا كَسَبَ


## 

"লীন" অর্থ বিনা কষ্টে সহজে উচ্চারিত হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ২টি, এগুলো হচ্ছে: (و) - যখন এরা "সাকিন" হয় এবং পূর্বের হরফে যবর থাকে। যেমন:

## ৩.৯ সিফাত ১৪: ইনহিরাফ (إنُحرَّ)

"ইনহিরাফ" অর্থ নিজ মাখরাজ থেকে ঝুঁকে নিকটবর্তী অপর হরফের মাখরাজের সাথে সংযুক্ত হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ২টি, এগুলো হচ্ছে: ( ل)। "লাম" নূনের মাখরাজের দিকে ঝুঁকে যায়, আর "রা" লামের মাখরাজের দিকে ঝুঁকে যায়, তাই লামের উচ্চারণ যথার্থ না হলে নূনের সাথে এর সাদৃশ্য তৈরী হয়, অপরপক্ষে রা এর উচ্চারণ যথার্থ না হলে লামের সাথে এর সাদৃশ্য তৈরী হয়। এজন্য এই দুটি হরফ উচ্চারণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

## ৩.১০ সিফাত ১৫: তাকরীর (تُكْرير)

"তাকরীর" অর্থ জিহ্বার অগ্রভাগের কম্পন যার ফলে হরফের দ্বিরুক্তি হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূণ্ণ হরফ ১টি, তা হচ্ছে: রা(J)। "রা" এর পুনরাবৃত্তি হওয়ার প্রবণতা প্রবল হয় যখন তা তাশদীদ যুক্ত হয়। রা এর পুনরাবৃত্তি কাম্য নয়। বরং তা দমন করতে হবে। তাকরীর দমন করার জন্য জিহ্বাকে একবার মজবুতভাবে স্থাপন করতে হবে। তাকরীর দমন করার অর্থ এই নয় যে জিহ্বার কম্পন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে, বরং স্বাভাবিকভাবেই রা উচ্চারণের ক্ষেত্রে জিহ্বা কিছুটা প্রকম্পিত হয়ে থাকে, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে রা এর পুনরাবৃত্তি দমন করা।
৩.১১ সিফাত ১৬: তাফাশ্শী (اتفَفَشُي)
"তাফাশ্ণশী" অর্থ মুখের ভিতরে বাতাস ও শব্দ ছড়িয়ে পড়া। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ১টি, তা হচ্ছে: শীন(ش)।

এটি দ্বাদ(ض) এর বৈশিষ্ট্য । এর অর্থ জিহ্মার পাশেরে প্রথম অংশ থেকে লামের মাখরাজ পর্যন্ত শব্দের বিস্তৃতি।
৩.১৩ আরবী হরফের সিফাতের তালিকা

| সিফাত | ব্যাখ্যা | হরফ |
| :---: | :---: | :---: |
| হাম্স | বাতাস নির্গত হওয়া | فَحَّهُهُ شَخْصٌ سَكَتْ |
| জাহর | বাতাস নির্গত না হওয়া | দশটি ছাড়া বাকীগুলো |
| শিদ্দাহ | শক্ত, আওয়াজ বন্ধ থাকা | أَجهدْ قَطٍ بَكِّ |
| তাওয়াস্সুত | মাঝারী, কিছুক্ষণ আওয়াজ থাকা | لِنْ عُهر" |
| রাখাওয়াহ | নরম, আওয়াজ অব্যাহত থাকা | বাকীগুলো |
| ইসতি’লা | জিহ্নার পেছনের অংশ উঁচু করে উচ্চারণ করার ফলে আওয়াজ ভারী বা মোটা হওয়া | خُصلَّ ضَغْطٍ لِظٍ |
| ইসতিফাল | জিহ্নার পেছন উঁচু না হওয়ার ফলে আওয়াজ পাতলা হওয়া | সাতটি ছাড়া বাকীগুলো |
| ইতবাক | জিহ্বা তালুর অতি নিকটবর্তী হওয়ার ফলে আওয়াজ অতি মোটা হওয়া | ص ض ط ظ |
| ইনফিতাহ | ইতবাক না হওয়া | চারটি ছাড়া বাকীগুলো |
| ইযলাক | জিহ্না অথবা ঠোঁটের প্রান্ত থেকে সহজে, হালকা ভবে বিনা কষ্টে উচ্চারিত হওয়া | فِرَّ مِنْ كُبّ |
| ইসমাত | ইযলাক না হওয়া | ছয়টি ছাড়া বাকীগুলো |
| সফীর | বাড়তি তীক্ষ আওয়াজ | ز س ص |
| কলকলাহ | প্রতিধ্বনি | قُطْبٌ جَدٍ |
| लীন | সাবলীলভাবে উচ্চারিত হওয়া | و ي |
| ইনহিরাফ | অপর মাখরাজের দিকে ঝোঁক | J |
| তাকরীর | দ্বিরুক্তির প্রবণতা | J |
| তাফাশ্শী | বাতাস ও শব্দ ছড়িয়ে পড়া | ش |
| ইসতিতালাহ | আওয়াজ বিস্তৃত হওয়া | ض |

## অধ্যায় 8

## নূন সাকিন ও তানউইন, তাশদীদ সহ নূন ও মীম এবং মীম সাকিন এর নিয়ম

## 

কুরআনের কোন স্থানে নূন সাকিন (অর্থাৎ যে নূনেনর ওপর সুকূন বা জযম আছে) অথবা তানউইন আস্লে একে অবস্থাভেদে নিম্নলিখিত চারটি নিয়মের যে কোন একটি অনুযায়ী পড়তে হয়:

## 8.১ নিয়ম ১: স্পষ্ট কররে পড়া (إظْهُ )

নূন সাকিন অথ্রা তানউইনের পরে যদি হালক বা কণ্ঠনালীর ছয়টি হরফের (خ と ح \& 0 s) কোনটি আসে তাহলে নূন সাকিন অথবা তানউইনকে স্পষ্ট করে স্বাভাবিকভাবে পড়তে হয়, একে ইযহার বলে।

## ৪.১.১ ইযহারের উদাহরণ

| উদাহরণ (তানউইন) | উদাহরণ (নূন সাকিন) | হরফ |
| :---: | :---: | :---: |
| كُفُوًا أَحَد | يَنْأَوْنَ | $s$ |
| سَلاِّمٌ هِ | فَلا تَنْهُرْ | -* |
| يَوْمَئِذٍ عَنْ | أْنْعْمْتَ عَلَيْهِهْ | $\varepsilon$ |
| نَارٌ حَامِيَّ | وَانْحَرْ | $\tau$ |
| أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْ | فَسَيْنْغِنُونِ | $\dot{\varepsilon}$ |
| ذَرَّةٍ خَيْرْ اً | مَنْ خَافَ | $\dot{\text { خ }}$ |

## 

নূন সাকিন অথবা তানউইনের পরে নির্দিষ্ট ছয়াটি হরফের কোনটি আসলে নূন সাকিন অথবা তানউইনকে পরবর্তী হরফের সাথে যুক্ত করে "তাশদীদ" সহকারে পড়তে হয়, একে ইদগাম বলে। এই ছয়টি হরফ হলः

ر ل من و ي

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: ইয়ারমালুন (يُرْمَلُوْنُ)। ইদগাম গুন্নাহ সহ এবং అুন্নাহ ছাড়া হতে পারে।
এই ছয়টি হরফের মধ্যে চারটি হরফের ক্ষেত্রে গন্নাহ সহ ইদগাম করতে হয়, এগুলো হল:

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: ইয়ানমূ (يُنْ গুন্নাহ সহ ইদগাম করার ক্ষেত্রে ১ আলিফ পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে।

বাকী দুটি হরফ লাম ও রা এর ক্ষেত্রে গুন্নাহ ছাড়া ইদগীাম করা হয়। গুন্নাহ ছাড়া ইদগামের ক্ষেত্রে সময় ব্যয় না করে পরিপূর্ণভাবে মিলিয়ে পড়তে হবে।
8.২.১ ইদগামের উদাহরণ (গুন্নাহ সহ)

| উদাহরণ (তানউইন) | উদাহরণ (নূন সাকিন) | হরফ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | مَنْ يَعْمَل大 | ي |
| حِطْةٌ نَغْفِر | إنْ نَفَحَتِ الْذِّكْرَى | ن |
| حَبْلٌ مِنْ | مِنْ مَّسِّ | $p$ |
| لَهَبِ وَتَبَّ | مِنْ وَّالِ | 9 |

8.২.২ ইদগামের উদাহরণ (গুন্নাহ ছাড়া)

| উদাহরণ (তানউইন) | উদাহরণ (নূন সাকিন) | হরফ |
| :---: | :---: | :---: |
| عِيْشَةِ رَّاضِيَّة | عَنْ رَّبِّهم | J |
| وَيْلِ لِّكِّ | يَكُنْ لَّهُ | $J$ |

8.৩ নিয়ম ৩: পরিবর্তন করে পড়া (إقْلَبَ)

নূন সাকিন অথবা তানউইনের পরে বা(ب) আসলে একে পরিবর্তন করে মীম হিসেবে উচ্চারণ করার বিধানকে ইকলাব অর্থাৎ পরিবর্তন করে পড়া বলা হয়। এক্ষেত্রে একই সাথে তিনটি কাজ করতে হয়:
ক. নূন সাকিন অথবা তানউইনের পরিবর্তে মীম পড়তে হয়।
খ. এই মীমকে অস্পষ্ট (إنْفَاء) করে পড়তে হয়। একে অস্পষ্ট করার উপায় হল দুই ঠোঁটের মাঝে খুব সামান্য ফাঁক রাখা অথবা দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করলেও চাপ কম দেয়া যেন তা অস্পষ্ট শোনায়।
গ. ১ আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করতে হয়।

## 8.৩.১ ইকলাবের উদাহরণ

| উদাহরণ (তানউইন) | উদাহরণ (নূন সাকিন) |  | হরফ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| سَبًْا بِنَبًا |  | مِنْ بَعْدِ | ب |

## 

নূন সাকিন অথবা তানউইনের পরে নির্দিষ্ট ১৫ টি হরফ (ইযহার, ইদগাম এবং ইকলাবের হরফ বাদে বাকী যেকোন হরফ) আসলে নূন সাকিন অথবা তানউইনকে গুন্নাহ সহ গোপন করে বা অস্পষ্ট ভাবে পড়তে হয়, একে ইখফা বলা হয়। পোপন করার পদ্ধতি হল পরবর্তী হরফের মাখরাজের নিকটবর্তী স্থান থেকে একে উচ্চারণ করা।

## 8．8．১ ইখফার উদাহরণ

| উদাহরণ <br> （তানউইন） | উদাহরণ（নূন সাকিন） | হরফ |
| :---: | :---: | :---: |
| نَاراً تَلَّىّى | أ⿰亻⿱丶⿻工二十凵⿴囗十 | $\because$ |
| مَاءُ كَجَّاجًا | مَنْ نْفُكْتْ | $\bullet$ |
| حُبأ جَمأُ |  | 只 |
| دَكْا دكَا | － | ， |
| يُوِمْ ذِيْ | ＜0， $\mathrm{L}^{2}+{ }^{\text {a }}$ | j |
| نَفْساً زَكِيَّةً | aर | j |
| خَمْسْةٌ سَادِسُهُمْ | oper | س |
|  | فَكْنْ شَاء | ش |
| هِ | فُأُصَبْ | $ص$ |
| قُوَّةٍ ضَعْفًا | مُتضُود | ض |
| بَلْدةٌ طِيِّة | يَّكُقِّ | b |
|  |  | b |
| إِطْعامٌ |  | ف |
| عَذَابًا قَرْيْبُا | أَأَفَّ | ق |
| إِذاً كَرْةٌ | مِنْكُمْ | 5 |

## 8.৫ নূন সাকিন এবং তানউইনের নিয়মের সংক্ষিপ্ত চার্ট


8.৬ মীম ও নূনের ওপর তাশদীদ

নূন অথবা মীমের ওপর তাশদীদ থাকলে ১ আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করতে হবে।
8.৬.১ গুন্নাহর উদাহরণ

| উদাহরণ | ঘরফ |
| :---: | :---: |
| عَمَّ يَتْسَاءكلُونِ | p |
| إنَّ الَّذِينَ آمنُّوا | ن |

## 8.9 মীম সাকিন এর নিয়ম

কুরআনের কোন স্থানে মীম সাকিন আসলে একে নিম্নলিখিত তিনটি নিয়মের যেকোন একটি অনুযায়ী পড়তে হয়:

## 8.৭.১ ইখফা অর্থাৎ অস্পষ্ট করে পড়া

মীম সাকিনের পরে বা(ب) হরফটি আসলে মীমকে গুন্নাহ সহ অস্পষ্ট করে পড়া হয়। মীমকে অস্পষ্ট করার উপায় হল দুই ঠোঁটের মাঝে খুব সামান্য ফাঁক রাখা অথবা দুই ঠেঁট পরग्পর স্পার্শ করলেও চাপ কম দেয়া যেন তা অস্পষ্ট শোনায়। সেই সাথে ১ जिলিए পরিমাণ গুন্নাহ করতে হবে।

## ৪.৭.২ ইদগাম বা যুক্ত করে পড়া

মীম সাকিনের পরে মীম (p) আর্সुল্নে উভ্য় মীমকে যুক্ত করে তাশদীদ দিয়ে ১ আলিফ গুন্নাহ সহকুরি পড়া হয়।

## ৪.৭.৩ ইযহার বা স্পষষ্ট করে পড়া

মীম সাকিন্নের পরে বা ও মীম বাদে অন্য যে কোন হরফ আসলে মীমকে স্পষ্ট করেরে স্বাভাবিকভাবে পড়তে হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হন ওয়াও(g) ও ফা(ف), কেননা এ দুটো হরফফের একটি পরে আসলে মীমের ইখফা বা অস্পষ্ট হওয়ার প্রবণতা তৈরী হয়, তাই , এবং ف তে ইখফা না করার ব্যাপারে বিশেষভবে সতক্ক হতে হবে।
8.6 মীম সাকিনের বিভিন্ন নিয়ম্মের চার্ট ও উদাহরণ

| निয়ম | পরবর্তী হর্র | উদাহরণ |
| :---: | :---: | :---: |
| ইখফা অর্থাৎ অস্পষ্ট করে পড়া | ب | فَاحْكُمْ بَيْنَهُم |
| ইদগাম অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া | P | كَمْ مِّنْ |
| ইযহার অর্থাৎ স্পষ্ট করে পড়া | অন্যান্য হরফ | ذَرَأَكُمْ في الْارْض أُنُتم وَ شُرَكاءُكَم |

# অধ্যায় ৫ <br> মাদ্দের প্রকারভেদ ও বিধান 

আরবী ভাষায় কিছু হরফ টেনে পড়তে হয়। এই টানেরুনির্দিষ্ট মাত্রা আছে, বিশুদ্ধ আরবী ভাষাভাষীদের কাছ থেকে শুনে এই টানের পরিমাণ বোঝা যায়। আরবী ভাষায় স্বাভাবিকভিবে বিদ্যমমান মাদ্দ বা টানের পাশাপাশি আল-কুরআন তিলাওয়াতির ক্ষে্রে কিছু অতিরিক্ত মাদ্দ বা টানের বিধান রয়েছে, এই অধ্যায়ে এই সকল মাদ্দের প্রকারভেদ ও এগুলোর দৈর্ঘ্য বর্ণন্ম করা হবে।

## ৫.১ মাদ্দের হরফ

মাদ্দের হরফ তিনটি: ي!
অর্থাৎ আল-কুরুআনের কোথাও আলিফ, মাদ্দের ইয়া (অর্থাৎ ইয়া সাকিন যার পৃর্বের হরফে যের আছে) অথবা মাদ্দের ওয়াও (অর্থাৎ ওয়াও সাকিন যার পূর্বের হরফে পেশ আছে) আসলে সেস্থানে টেনে পড়তে হবে। যেমন :


এই শব্দে আলিফ, মাদ্দের ইয়া এবং মাদ্দের ওয়াও - এই তিনটি হরফের সমন্বয় ঘটেছে। ফলে একে টেনে পড়তে হবে:
নূউ-হীই-হা

## ৫.২ মাদ্দের প্রকারভেদ

মাদ্দ ২ ভাগে বিভক্ত:

২) ফারঈ অর্থাৎ স্বাভাবিক মাদ্দ থেকে উদ্ভূত মাদ্দ (المَدُّ الفَرْعِيّ)

## ৫.২.১ মাদ্দ আসলী বা তাবী’ঈ

মাদ্দ আসলী অর্থাৎ স্বাভাবিক মাদ্দ হল এমন মাদ্দ যার শুরুতে হামযা এবং পরে হামযা অথবা সুকুন নেই। এর পরিমাণ হচ্ছে ১ আলিফ অথবা ২ হরকত। ১ আলিফ কতক্ষণ তা শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শিখতে হবে, এছাড়া তা জানার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

উদাহরণ: نُوْحِيْهَها বিধান: ১ Mলিফ।
৫.২.১.১ যে মাদ্দ মাদ্দে আসলীর বিধান অনুসরণ করে

কিছু মাদ্দ আছে যা সংজ্ঞা অনুযায়ী মাদ্দে আসলী না হলেও একে মাদ্দে আসলীর সমপরিমাণ টানা হয়, যেমন:

## ৫.২.১.১.১ মাদ্দ সিলা সুগরা (مَدُّ الصِّلَة الصُفْرَى)

আরবীতে নামপুরুষ একবচনের জন্য পুংলিঙ্গে যে সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, যা কিনা শব্দের শেষে হা-পেশ(ঞ) বা হা-যের (o) আকারে আসে, সেই হা-পেশ ও হা-যের কে এক আলিফ টেনে পড়া হয়, এই টানকে মাদ্দ সিলা সুগরা বলা হয়।


এখানে প্রথম উদাহরণে ১ আলিফ টেনে ইন্নাহু-কানা পড়া হবে, দ্বিতীয় উদাহরণে ১ আলিফ টেনে বিহী-হাব্বা পড়া হবে।

এ ধরনের হা-পেশ বা হা-যেরের পরে হামযা আসলে সেই মাদ্দ পরিবর্তিত হয়ে মাদ্দ সিলা কুবরা - তে পরিণত হয়, এর বিবরণ সামনে আসছে।

তবে এই ধরনের হা এর পূর্ববর্তী হর্ৰফে যদি সুকূন (অর্থাৎ জযম) থাকে, তবে একে টানা হয় নী, যেমন:

উদাহরণ:

উদাহরণ:


এখানে প্রথম উদাহরণে না টেনে আনহুমালুহু পড়া হবে, দ্বিতীয় উদাহরণে না টেনে ফিইহিহুদা পড়া হবে।

## ৫.২.১.১.২ মাদ্m ইওয়াদ (مَدُّ العِوَض

কোন শব্দের শেষে যদি দুই যবর হিসেবে তানউইন থাকে, তবে সেই শব্দের শেষে ওয়াকফ(অর্থাৎ তিলাওয়াতে বিরতি) করার সময় তানউইন না পড়ে এক আলিফ টেনে থামতে হয়, এই মাদকে মাদ্ল ইওয়াদ বলে।
উদাহরণ: أَفْوَ| বিধান: ১ আলিফ।
এখানে আফওয়াজান শব্দে ওয়াকফ করার সময় আফওয়াজা- পড়ে থামা হয়। এই মাদ্দর পরিমাণ ১ আলিফ।

## ৫.২.২ মাদ্য ফার"ঈ

এমন মাদ্দ যার সাথে মাদ্দকে বৃদ্ধি করার কারণ (سبَب) উপস্থিত, আর এই কারণ হচ্ছে হামযা অথবা সুকূন। মাদ্দ ফার’ঈকে দুটি শ্রেণীত বিভক্ত করা যায়: ১) হামयার কারণ উদ্ভূত ও ২) সুকূনের কারণে উদ্ভূত ফারঈ মাদ্দ।

## ৫.২.২.১ হামযার কারণে উজ্ফূত ফারঈ মাদ্দ এই মাদ্দ চার প্রকার:


মাদ্রে পরে একই শব্দে হামযা আসলে, একে মাদ্দ মুত্তাসিল বলা হয়, এর পরিমাণ ২ আলিফ বা 8 হরকত। ২ আলিফ ১ আলিফের তুলনায় বেশী, তা ঠিক কতটুকু সেটা শিক্ষকের কাছ থেকে ওুে শিখতে হবে।

উদাহরণ: বَ বَ বَধান: ২ আলিফ।
এখানে ২ আলিফ টেনে জা--আ পড়তে হবে।

## ৫.২.২.১.২ মাদ্ল মুনফাসিল (المَدُ الُمْنْفَصِلُ

মাদ্দর পরে ভিন্ন শব্দে হামযা আসলে, একে মাদ্দ মুনফাসিল বলা হয়। এর পরিমাণও ২ আলিফ বা 8 হরকত’’।

এখানে ২ আলিফ টেনে ইন্না--আত্বাইনাকা পড়তে হবে।

## ৫.২.২.১.৩ মাদ্দ বাদাল (مَلُّ البَدَل)

মাদ্রে হরফের পূর্বে হামযা আসলে তাকে মাদ্দি বীদাল্ল বলা হয়। এর পরিমাণও ১ আলিফ। তবে কোন কোন রিওয়ার্য়তত এর পরিমাণ ১ আলিফের চেত্যে বেশী হয়ে থাকে।

উদাহরণ:
মানহম, লিই-লাফি, আলউ-লা

## ৫.২.২.১.৪ মাদ সিলা কুবরা (مَلُّ الصِّلَة الكُبْرَى)

মাদ্দ সিলা সুগরার পরে হামযা আসলে তাকে মাদ্m সিলা কুবরা বলা হয়। একে২ আলিফ পরিমাণ টানা হয়।

[^5]উদাহরণ: مَالُّهُورُ إِذَا বিধানः ২ আলিফ।

উদাহরণ:
بِلِحَ إِلَّ
বিধান: ২ আলিফ।
এখানে প্রথম উদাহরণে ২ আলিফ টেনে মালুহু--ইযা পড়া হবে, দ্বিতীয় উদাহরণে ২ আলিফ টেনে বিহী--ইল্লা পড়া হবে।

## ৫.২.২.২ সুকুনের কারণে উঘ্ভূত ফারঈ মাদ্দ এই মাদ্দ তিন প্রকার:

## ৫.২.২.২.১ মাদ্দ আরিদ লিসৃসूকুন (المَدُ العَارِض ُلِسُّكُون)

মাদ্দের পর ওয়াকফ করা অর্থাৎ থামার কারণে অস্থায়ী সুকূন আসলে তাকে মাদ্দ আরিদ লিস্সুকূন বা সংক্ষেপে মাদ্দ আরিদ বলা হয়। এ ধরনের মাদ্দকে ১ আলিফ, ২ আলিফ বা ৩ আলিফ টানা যায়:


উদাহরণস্বর্রপ এখানে আল ফীল শব্দের শেষে ওয়াকফ করলে অর্থাৎ তিলাওয়াতে বিরতি দিলে যেহেতু মাদ্দের পরে সুকূন দিয়ে থামা হবে, সেজন্য তা মাদ্দ আরিদ হবে। এই সুকূনকে অস্থায়ী বলার কারণ এই যে শুধু মাত্র ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে তা থাকে, নতুবা না থামলে সেটা সুকূন থাকে না। যেমনः শব্দটি ছিল আল ফীলি যার শেষের হরফ লামে যের ছিল, কেউ মিলিয়ে পড়লে লাম যের লি পড়বে, কিন্তু থেনে গেলে লামকে সুকূন বা জযম দিয়ে পড়বে, আর তাই এই সুকূনটি অস্থায়ী, আর এজন্য একে মাদ্দ আরিদ বলা হয়। এই মাদকে ১ আলিফ টানলেই যথেষ্ট, আর একে ২ আলিফ বা ৩ আলিফ পর্যন্ত বর্ধিত করা ঐচ্ছিক।

উচ্চারণ:
১) ألْعِمَـاد : আল ইমা-দ/ আল ইমা--দ/ আল ইমা---দ
২) أْلْفِيلِ: আল ফী-ল/আল ফী--ল/আল ফী---ল
৩) مَّ مَأُحُول : মাকূ-ल/ মাকূ--ल/ মাকূ----ল

সতর্কতা: আমাদের দেশে বহু সম্মানিত ইমাম ও হাফিযি কোন কোন আসলী মাদ্দকে ভুলবশত আরিদ হিসেবে পড়ে থাকেন্/ উদাহরণস্বরূপ এই আয়াতটি লক্ষ্য করুন:


এখানে আয়াতের শেষে ইুয়া সাক্কিন আছে, এটি স্থায়ী সুকূন এবং এখানে যে মাদ্দ আছে সেটি অসিলী অর্থাৎ একে ১ আলিফ টানতে হবে। অনেকে একে মাদ্দ আরিদ মনে করে ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে ৩ আলিফ পর্যন্ত টেনে থাকেন - এটা ঠিক নয়।
৫.২.২.২.২ মাদ্দ লীন (مَلُّ اللِّيْن)

লীনের ওয়াও অথবা লীনের ইয়া - এর পরের হরফে ওয়াকফ করা অর্থাৎ থামার কারণে সুকূন আসলে এই মাদ্দের উদ্ভব হয়। লীনের ইয়া হল ইয়া সাকিন পূর্বে যবর, আর লীনের ওয়াও হল ওয়াও সাকিন পূর্বে যবর। এ ধরনের মাদ্দকে ১ আলিফ, ২ আলিফ বা ৩ আলিফ টানা যায়।


এখানে কুরাঈশিন শব্দটিতে ওয়াকফ করলে বা থামলে সুকূন দিয়ে কুরাঈশ পড়া হয়, তাই এখানে ১ আলিফ অথবা ২ আলিফ অথবা ৩ আলিফ পরিমাণ টানা যাবে। যেমন: কুরাঈ-শ/কুরাঈ--শ /কুরাঈ---শ

তেমনি খাওফিন শব্দে ওয়াকফ করলে ফা কে সুকূন দিয়ে পড়া হয়, আর তাই এখানেও ১, ২ বা ৩ আলিফ টেনে থামা যাবে। যেমন: খাউ-ফ/খাউ--ফ/খাউ---ফ

মাদ্দের পর স্থায়ী সুকূন থাকলে একে মাদ্দে লাযিম বলা হয়। স্থায়ী সুকূন হল এমন সুকূন যা ওয়াকফ করা বা না করা - উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এই ধরনের মাদ্দের বিধান হল: একে ৩ আলিফ টেনে পড়তে হবে। এটিই দীর্ঘতম মাদ্দ

উদাহরণ: آلَّآلِّينَ বিধান: ৩ আলিফ।
এখানে দ্বাললীন শব্দটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এতে আলিফের মাদ্দের পরবর্তী লাম হরফটি সুকূন বিশিষ্ট, কেননা এতে তাশদীদ আছে আর তাশদীদের প্রথম অংশকে সুকূন বিবেচনা করা যায়। আর এই সুকূন স্থায়ীভাবে বিদ্যমান এজন্য একে সবসময় ৩ আলিফ টেনে পড়তে হবে, যেমন:
দ্বা---ললীন

## ৫.৩ মাদ্দ লাযিমের প্রকারভেদ

মাদ্দ লাযিম দুই প্রকার:

## ৫.৩.১ মাদ্দ লাयিম কিলমী (المَدُ اللاَزَّمُ الكِلْمِيُّ

অর্থাৎ শব্দে আগত মাদ্দ লাযিম। এটি আরও দুভাগে বিভক্ত:

## ৫.৩.১.১ মাm लायिম কিলমী মুসাক্কাল (المَدُ اللاززمُ الكِلْمِيُ المُثُقُقُ

কোন শক্দে মাচ্দের পরে তাশদীদ আসলে যে মাদ্দ লাযিম হয়, তাকে মাদ্দ লাযিম কিলমী মুসাক্কাল বলা হয়।

উদাহরণ: ألضَّآلِّينَ বিধান: ৩ আলিফ।
উচ্চারণ: দ্বা---ললীন
 (المُخَفَّفُ
কোন শব্দে মাদ্দের পর্রে স্থায়ী সুকূন আসলে যে মাদ্দ লাযিম হয়, তাকে মাদ্দ লাযিম কিলমী মুখফফফাফ বলে।

উচ্চারণ: আ---লআনা

অক্ষরে আগত মাদ্দ লাযিমকে মাদ্দ লাযিম হারফী বলা হয়। আল কুরআনে কোন কোন সূরার ऊরুতে বিচ্ছিন্ন কিছু অক্ষর রয়েছে, যেমন:

আল কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে আরবী বর্ণমালার মোট ১৪টি হরফ এসেছে, তা হল:
' ح ر س ص ط ع ق ك ل ل م ن ه ي

এগুলোকে সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হনः সিলহু সুহাইরান
 কোনটি মাদ্দ বিহীন, কোনটিকে ১ আলিফ টেনে পড়তে হয়, কোনটি ২ আলিফ টেনে পড়া যায় আর বাকীগুলো মাদ্দ লাযিম সহকারে ৩ আলিফ টেনে পড়তে হয়, এগুলোর তালিকা হল:


এই তালিকার শেষের আটটি অক্ষর্কে "সুলাসী" (ثلإثي) বলা হয়, যা মাদ্দ লাযিম সহকারে পড়তে হয়, এগুলো হল:

س ص ع ق ك ل ل م ن

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল কাম আসাল নাকাস (كَمْ عَسَلْ نَقَص) । মাদ্দ লাযিম হারফী আরও দুভাগে বিভক্ত:

আল কুরআনের সূরাসমূহের শুরুতে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন সুলাসী হরফের শেষে তাশদীদ আসলে একে মাদ্দ লাযিম হারফী মুসাক্কাল্ বলা হয়। উদাহরণ: آلمَ বিধান: ৩ আলিফ।

এখানে লাম হরফটিতে মাদ্দ লাযিম হারফী মুসাক্কাল হবে। এখানে ৩ আলিফ টেনে এভাবে পড়া হবে: আলিফ লা--মমী---ম।
 (المُخَفَّفُ
আল কুরআনের সূরাসমূহের শুরুতে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন সুলাসী হরফের শেষে সুকূন্ন আসলে একে মাদ্দ লাযিম হারফী মুখাফফাফ বলা হয়। উদাহরণ: $\quad \underbrace{\sim}_{\sim}$ ~~~ বিধানः ৩ আলিফ।

যেমন এখানে সাদ ও ক্বাফ হরফ গুলোতে মাদ্দ লাযিম হারফী মুখাফফাফ হবে। এখানে ৩ আলিফ টেনে এভাবে পড়া হবে:

## স্বা---দ, ক্বা---ফ।

## ৫. 8 মাদ্দের প্রকারভেদ ও বিধানের চার্ট



## অধ্যায় ৬

## ইमाइ या সश্ูুख্তি

## (الإلاغام)

ইদগাম অর্থ যুক্ত করা। পাশাপাশি দুটো হরুফেふু সংযুক্তিকে ইদগাম বলা হয়। ন্মীলিকভাবে ইদগাম দুই ভাগে বিভক্ত:
 সংযুক্তিকে ইদগাম কবীর বলা হয়
 হরকতবিশিষ্ট - এর্দপ-দুটি হর্ফের সংযুক্তিকে ইদগাম সগীর বলা হয়।

আমাদের দেশসহ বিশ্বের বেশীরভাগ স্থানে সাধারণত যে রিওয়াশ্যেতে তিলাওয়াত হয়, সেই হাফস রিওয়া|্যেতে কেবল একটি স্থানে ইদগাম কবীর রয়েছে, এটি হচ্ছে সূরা আল-কাহফের ৯৫ নং আয়াতে
 অতঃপর নূন যবর ও নূন যের পরস্পর যুক্ত হয়ে তাশদ̆ঁদযুক্ত একটি নূন হয়েছে। এছাড়া হাফস রিওয়ায়েতের বাকী সব ইদগামই ইদগাম সগীর। সুতরাং আমাদের পরবর্তী আলোচনা ইদগাম সগীরের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে।
সংযুুক্ত অক্ষরদ্বয়ের মাখরাজ ও সিফাত ভেদে ইদগাম তিন ভাগে বিভক্ত:

## ৬.১ ইদগামুল মিসলাইন(إْدْغَمُ المِثْلْيْنَ

একই মাখরাজ ও সিফাত বিশিষ্ট অক্ষর অর্থাৎ একই অক্ষরের সংযুক্তি হলে একে ইদগামুল মিসলাইন বলা হয়।

## উদাহরণ: إِرْبْ بِعصَاكَ

এখানে পাশাপাশি বা-সাকিন (ب) ও বা-বের (ب)আছে, তাই এখানে দুটি বা আলাদা না পড়ে যুক্ত করে তাশদীদ দিয়ে পড়া হবে, একে ইদগামুল মিসলাইন বলা হয়।

## ৬.২ ইদগামুল মুতাকারিবাইন(إْغَامُ المُتُقَارَبَيْنِا)

নিকটবর্তী মাখরাজ ও ভিন্ন সিফাত বিশিষ্ট অক্ষরের সংযুক্তিকে ইদগামুল মুতাকারিবাইন বলে।
উদাহরণ:
এখানে নূন সাকিনের পরে লাম যবর আছে, এক্ষেত্রে নূন ও লাম আলাদা আলাদা করে না পড়ে একত্রে যুক্ত করে ইল-লাবিসতুম পড়া হবে।
হাফস রিওয়ায়েত অনুযায়ী কুরআনে ২০টি ভিন্ন সমন্বঢ়ে ইদগামুল মুতাকারিবাইন রয়েছে, এর বিবরণ সামনে আসছে।

## ৬.৩ ইদগামুল মুতাজানিসাইন(إِدْغَامُ المُتُجَانِسَيْنِ)

একই মাখরাজ ও ভিন্ন সিফাত বিশিষ্ট অক্ষরের সংযুক্তিকে ইদগামুল মুতাজানিসাইন বলে।
উদাহরণ:
قَهْ تَبَيَّن

এখানে দাল-সাকিন এর পরে তা-यবর আছে, ফলে দাল ও তা আলাদা করে না পড়ে যুক্ত করে কাত-তাবাইয়ানা পড়া হয়, অর্থাৎ দাল বিলুপ্ত হয়ে তাশদীদ সহ তা হিসেবে পড়া হয়।
হাফস রিওয়ায়েত অনুযায়ী কুরআনে ৭টি ভিন্ন সমন্বয়ে ইদগামুল মুতাজানিসাইন রয়েছে, এর বিবরণ সামনে আসছে।

সংযুক্তির প্রকারভেদে ইদগাম দুই প্রকার:

## ৬.8. ইদগাম তাম (الإِذْغَامُ التّامُ

এর অর্থ পরিপূর্ণ সংযুক্তি। এক্ষেত্রে সংযুক্ত অক্ষির দুট্তি তাশদীদ বিশিষ্ট একটি অক্ষরে পরিণত হয় এবং প্রথ্ম্ম অক্ষরটঢ় সম্পূণ বিলীন হয়ে याয়।
উদাহরণ:
এক্ষেত্রে নূন-সাকিন ఆ লাম পরিপূর্ণরূপে সংযুক্ত হয়ে নূন সশ্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে এবং তাশদীদ সহকারে লাম উচ্চারণ করতে হবে: ইললাবিসতুম।
৬.৫ ইদগাম नाকिস (الإِدْغَامُ النَّاقِصُ (')

এক্ষেত্রে সংযুুক্ত অক্ষর দুটির প্রথমটি সম্পূর্ণ বিলীন হয় না, তা দ্বিতীয়টির সাথে যুক্ত হয়ে গেলেও এর সিফাত বা বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থেকে যায়।
উদাহরণ:
مَنْ يَعْمَل
এক্ষেত্রে নূন ইয়া এর সাথে যুক্ত হবে, তবে নূন বিলুপ্ত হলেও এর শুন্নাহ অবশিষ্ট থেকে যাবে, এজন্য ইয়াকে তাশদীদ দিয়ে গ্নন্নাহ সহ উচ্চারণ করা হবে: মাঁ-ইয়ামাল।
৬.৬ শামসী হরফ (الحُرُوفنُ النَّمْسِيَّة) (الحُروفِ ) এবং কামারী হরফ (القَمَرِيَّة
৬.৬.১ শামসী হরফ
"আল" বিশিষ্ট শক্দে লাম সাকিনের পর নীচের ১৪টি হরফের কোন একটি আসলে পরিপূর্ণ ইদগাম হয়:
ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

উদাহরণ:


এই শব্দটিকে আল-শামস না পড়ে পড়া হয় আশ-শামস। অর্থাৎ লাম ও শীন যুক্ত হয়ে তাশদীদ বিশিষ্ট শীনে পরিণত হয়েছে।এই ১৪টি হরফকে বলা হয় শামসী হরফ। এধরনের আরও কিছু শব্দের উদাহরণ হল:
التّين، الدِّيْن، الضَّالِّيْنَ، النُّور

উচ্চারণ: আত-তীন, আদ-দীন, আদ্ব-দ্বাললীন, আন-নূর।
৬.৬.২ কামারী হরফ
"আল" বিশিষ্ট শব্দে লাম সাকিনের পর এই হরফগুলো আসলে ইদগাম হয় না।

উদাহরণ:
القَمَر
একে স্বাভাবিকভাবে আল-কামার পড়া হবে, ইদগাম অর্থাৎ সংযুক্ত করা হবে না। কামারী হরফ ১৪টি:
ء ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و هي

এর আরও কিছু উদাহরণ：

## البَاب، الحَمْد، الفِيْل، المَسَاجد

উচ্চারণ：আল－বাব，আল－হামদ，আল－ফীল，আল－মাসাজিদ।
নিচের ছকে হাফস রিওয়াত্যেত অনুযায়ী কুরঅনে বিদ্যমান ইদগামগুলো প্রকারভেদ সহকারে বিবৃত হল：

৬．৭ ইদগামের চার্ট

|  | ঊ花 |  | ஆचाश्रव |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 雷 } \\ & \text { 尤 } \end{aligned}$ | كَّديّنـ <br>  <br>  <br> ！！ <br>  <br> بَنْ |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 高 } \\ & \text { 害 } \end{aligned}$ |  （এभান্ন b বিনুe राब，কিষ্ট এর <br>  याब大，সুতताश णाশИीम मर ت পफ़ राब，ক্ষি बর श্থय অश्र অা：ীী इबव।） | －+ |  <br>  ـ rer | $\begin{gathered} s+\dot{u} \\ s+\dot{u} \\ p+\dot{u} \\ \underline{s+u} \end{gathered}$ | ） |  |

## অধ্যায় १ <br> রা এর বিধান <br> (الرَّاءُ المُفَخَمَة وَالرَّاءُ المُرَّقَقَة)

আরবী "রা" কখনও ভারী বা মোটা আবার কখনও পাতলা করে উচ্চারণ করা হয়। সাধারণভাবে ৮-টি ক্ষেত্রে "রা" মোটা, ৪টি ক্ষেত্রে পাতলা এবং ২টি ক্ষেত্রে মোটা বা পাতলা উভয়ই হয়।
৭.১ ভারী বা মোটা রা এর ৮টি অবস্থা

| ভারী রা | উদাহরণ |
| :---: | :---: |
| ১. রা যবর | رُجُل |
| ২. রা সাকিন, পূর্বের হরফে যবর | يُرْضونِ |
| ৩. রা সাকিন, পূর্বের হরফে সাকিন, তার পূর্বের হরফে যবর | وَالفُجْر |
| 8. রা সাকিন, পূর্বে আলিফ | الَحَهُار |
| ৫. রা পেশ | رُزقِّوا |
| ৬. রা সাকিন, পূর্বের হরফে পেশ | يُرْزَكُونِ |
| ৭. রা সাকিন, পূর্বের হরফে সাকিন, তার পূর্ব্বের হরফে পেশ | خُسْر |
| ৮. রা সাকিন, পূর্বে ওয়াও সাকিন | غَفُور |

৭.২ পাতলা রা এর ৪টি অবস্থা

| পাতলা রা | উদাহরণ |
| :---: | :---: |
| ১. রা জের | رزّق |
| ২. রা সাকিন, পূর্বে স্থ\|য়ী জের’০ , পরে পাতলা হরফ | فرْعْونون |
| ৩. রা সাকিন, পৃর্বের হরফ সাকিন, তার পূর্বের হরফে জের | حِجْر |
| 8. রা সাকিন, পূর্বে ইয়া সাকিন | خَّ |

৭.৩ যে ক্ষেত্রে "রা" ভারী অথবা পাতলা হতেে পারে

| ১. রা সাকিন, পূর্বের হরফে জের, পরের মোটা হরফে জের | فِرْقٌ |
| :---: | :---: |
| ২. রা সাকিন, পূর্বের জোটা হরফফে সাকিন, তার পূর্বের হরফে জের | الْقِطْرُ |

[^6]
## १. 8 ব্যতিক্রমী কিছু অবস্থা যেক্ষেত্রে "রা" ভারী বা মোটা হবে

| ১. রা সাকিন, পূর্বে অস্থ।য়ী জের ${ }^{>8}$ (火রু থেকে পড়া) | إرْحعِّ |
| :---: | :---: |
| ২. রা সাকিন, পৃর্ব্রে অস্থায়ী জের (মিলিত্যে পড়া) | رَبِّ ارْحَمْحُما |
| ৩. রা সাকিন, পূর্বে জের, পরে মোটা হরফফ | مِرْصَاد |

## १.৫ ব্যতিক্রমী অবস্থা যেক্ষেত্রে "রা" পাতলা হবে

১. "ইমালা" এর রা: এক্ষেত্রে রা যবর থাকল্লেও একে রে হিসেবে পড়া হয়, যার উচ্চারণ বাংল্লা একারের মত। এই রা পাতলা হবে

[^7]
## পরিশিষ্ট: আমপারা (جُزْءُ عَمَّ)

## সূরা আন-নাবা


伍


四



四



 عَذَابَا ًا







সূরা আন-নাযিয়াত



 خَحْشَةِ عِظَمَا

 طَنَى







园 (aity
秨


## সূরা আবাসা



回



 شَأَحَأَنَّرَهُ,目 حَهِّ


位

国


## সূরা আত－তাকউইর



佥
 اَلْبِهَارُ سُجِرَت罒四
四（10）

四


## সূরা আল-ইনফিতার

## 



وَاَخَرَتُ
珹

 (1) (1) (0) كِيَ

সূরা আল-মুতাফফিফীন

(1)



 وَمَا يَكَّبْبَ آَأَرَكِينَ عَن




 تَسْنِيٍ 牦






## সূরা আল-ইনশিকাক



通)



 كَانَ فِتَ اََهِلِهِ مَسْرُورًا
 َآَتَقَ




## সূরা আল-বুরূজ


(1)

 بِأَلَّهِ الْحَنِيزِ اَلَمْمِيدِ




四


## সূরা আত-তারিক



路 (1)




 (用)

## সূরা আল-আলা



屋 فَهِهُ



 فَصَنَّ 四



## সূরা আল-গাশিয়াহ


. نَاِْبَةٍ



四




সূরা আল-ফাজর


 ِِمَاٍٍ
 (A) (A) نَهَ


 طَعَارِ كَلِسَكِينِ回
 (0) (0) (0)
 (C)

## সূরা আল-বালাদ



㢄
 أَحَدِ "
 الَنَجَدْيَّ فَكَ رَقَبَةٍ




## সূরা আশ-শামস



 وَنفَسِ وَمَا سَوَنهَا
据 وَسُقِيَهَا


সূরা আল-লাইল

回
 (1iin)



 (1a)

## সূরা আদ-দুহা




 فَأَفْنَ


## সূরা আশ-শারহ



回 ظَهْرَ (2) (a)

## সূরা আত-তীন




مَمْوُنٍ
(1)

## সূরা আল-আলাক




四
'َاْْدَكَ بَأَنَ أَنَهَ يرَّنْ فَاكِيَةِ


## সূরা আল-কাদর



風



## সূরা আল-বাইয়্যেনাহ

## 












## সূরা আয-যালযালাহ





 يَسَرْهُ

## সূরা আল-আদিয়াত


(1)
 (A) (A)


## সূরা আল-কারিয়াহ



右






## সূরা আত-তাকাসুর


 (0)



## সূরা আল-আসর

 is



## সূরা আল-হুমাযাহ


(C)

 ( (O) (V)

## সূরা আল-ফীল




 مَأَكُوْ

## সুরা জাল-কুজাঋশ



爰



## সূরা আাল-মাউন


年



## সূরা আল-কাওসার


 (C) (C)

## সূরা আল-কাফির্রন


(



## সূরা আন-নাসর



艮



## সূরা আল－মাসাদ

## 或速道

我
 حَحَّالَحَ ألْحَطِبِ

## সূরা আল－ইখলাস



$$
\begin{aligned}
& \text { 友 } \\
& \text { وَكَمْ يُولَـْ }
\end{aligned}
$$

# সূরা আল-ফালাক 



四
 (T) (T)

সুরা জান-নাস

爰 اَكَّاسِ
 (1) (G)

## 
















OIEP

Q wwwiolep.net ES infogloiep,net a 01775 300500
If facebookcom/OIEP.Official 8 youtube com/OitPdhala


[^0]:    ’ সূরা আর রহমান, ৫৫ : ১-২।
    ২ সূরা আল কামার, ৫৪ : ১৭।
    ৩ সহীহ বুখারী - ৫০২৭।

[^1]:    ${ }^{8}$ তিরমিযী ও অন্যান্য।
    ® সূরা আল মুযামমিল, ৭৩:8।
    ৬ ওয়াকফ অর্থ বিরতি বা থামা।

[^2]:    १ হাকিম ও অন্যান্য।
    ৮ সহীহ বুখারী - ৭৫২৭।
    ৯ ইবনে মাজাহ।

[^3]:    ১॰ সূরা আল হিজর, ১৫ : ৯।

[^4]:    ") উল্লেখ্য যে আল - হহারি সর্বপ্রথম আল-কুরঅানের পরিপূর্ণ অডিও রেকর্ডিং এর বিরল সস্মানের অধিকারী।

[^5]:    ১২ ইমাম আশ-শাতিবীর পদ্ধতি অনুযায়ী হাফস রিওয়ায়েতে মাদ্দ মুনফাসিল ২ আলিফ, অন্য পদ্ধতিতে এর পরিমাণে ভিন্নতা আছে।

[^6]:    ১৩ স্থায়ী যের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এমন যের যা সর্বদা বিদ্যমান থাকে।

[^7]:    ${ }^{28}$ অস্থ|য়ী যের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এমন যের যা অস্থায়ী হামযার সাথে আছে, মিলিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এই যের হামযা সহ বিলুপ্ত হয়।

