#  <br>  <br> <br> অাশর্রাফিয়া बাইব্রের 

 <br> <br> অাশর্রাফিয়া बাইব্রের}

চক বাজার্ন - ঢাকা-১২১১

## বাংলা

#  

 इयद্नত মা৩नানা ক্ধার্রী ই্রাহীম ছাহেব প্রণী心 উর্দু নুজহাতুল कাব্রী"র সব্নল বभানুবাদ.)

# অनूবাमक 8 <br>  

बকাশ্ক
(साबताना) 8. ब्या8 ₹ंजूय जालझायिया बासिए्डकी

চক বাজার ঢাকা - ১২১১


## সূচীপত্র

বিষ্য়7ว। ক্কোরআन পাঠের ফयীলত＂
২। নুন সাকিন ও ঢান্ভীনের বিবব্রণ
৩। ওয়াজিি जন্মাহ ..... 37
8 । সাক্তার্ন বিবব্রণ ..... 39
©। মীম সাক্কিনের বিবরণ ..... 99
৬। वाম অক্ষর পড়িবাব্র বিবরণ ..... 37१। মক্লের্র বিবর্পণ＂
৮। মক্⿵冂⿰⿱丶㇀⿱㇒丶⿱㇒日 মাযেমের বিবভ্রণ－ ..... 77
৯।＇র্বা＇অহ্ষর পড়িবার্র বিবর্রণ＊＂
১০। হায়ে যমীরের বিবরণণ ..... 57
১১। কৃল্ক্কলার বিবরণ＂
১২। মাখর্গাজ্জেব্র বিবর্রণ ..... ＂
১৩। ফায়দা ..... ＂
38 । হর্রুক্ষে ছিফাতের বিবন্নণ＂
১৫। ইদ্গামের বিবরণ3）
১৬। ফাওয়ায়েদে নাফেয়া१

মুসলমান হিসাবে ঔদ্ধ করিয়া ক্ধৃরজান শরীীফ পাঠ করা প্রত্যেকেরই
 रिসাবে কোনরুপে পড়িয়া যাওয়াই যথেষ্ট মনে করেন। ইशা নেহায়েe অনুচিত। কারণ, আরবী অক্ষর খলির বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গী রহ্যিয়াছে। তাছাড়া ఆদ্দভবে ক্বোরজান শরীফ পড়িবার কতজ্গি বিশেষ নিয়মও রহিয়াছে। ইহাক্কে এল্মে কৃিরাআত বা তাজভীদ বলা হয়। অक্ষরের সঠিক উচ্চারণ বা নির্দিষ্ঠ निয়মের ব্যতিক্র্ম কর্রিয়া ক্ধোরআন শরীফ পড়িলে সওয়াব হওয়া দুরের কথা, "অনেকন্शুলে মারাফ্যক পাপ ইইয়া থাকে। ऊদ্ধডাবে ক্ধোর্ান শরীফ পড়িতে না ঈপারিলে নামাयও आদয় হয় না।

আমাদের দেশের গৌরব, এন্মে ক্রিরাআতের সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও বুজ্র্ণ মরহ্ম মাওলানা ক্ধারী ইব্রাহীম সাহেব এদেশে ক্কের্তত শিক্ষার যথেষ্ট খেদমত করিয়া গিয়াছেন। এ ব্যাপারে তাহার দান উল্লেখযোগ৷। ক্পিরাঅত শিক্ষ সন্থক্ধে জনাব ক্ৃারী সাহেবের নুজহাতুল ক্সারী রেসালা খানা আজ বহুবৎসর যাবত সর্ব্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। ক্ৰিরাআত শিক্ষার জন্য ইহা একথানা সহজ, সরলও সুন্দর কিতাব, ইহাত সন্দেহ নাই। রেসানাখানা উর্দূ ভাষায় রচিত বিধায় আজ বহ্ףদিন যাবত অনেকেই ইহার বাংলা অনুবাদ পাইবার জন্য বিশেষ আকা凶্ধ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তাই আমরা মুসলমান ভাইদের, বিশেষ করিয়া এন্ম্ম কৃিরাআতের ছা্রদের

জন্য রেসালা খানার সরন অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। সুंখের বিষয়, ইহার অनুবাদক ক্ধারী সাহ্বে মৃন প্রন্থকার মরহহম মগফুর জনাব ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেবের নিকটেই এল্মে ক্ধিরাআত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তবে বাংলা ভাযায় বিষয়টি আরও অধিকতর সুন্দর ও সহজবোধ্য করিবার জন্য তাহার অনুবাদক্ত পাধ্ৰুলিপিতে অনেকটা এবং মূন গন্গের কিছ্রটা পরিবর্তন ও করা ইইয়াছে।

যাহাদের উদ্দেশ্যে ইহা লিথিত হইল, তাহাদের কিচ্মমাত্র উপকার হইনেও শ্রম সার্থক মনে করিব।

# আরজগোযার - <br> (মরহুম) ন্মাঃ আবদুল আজীজ आশরাফিয়া নাইব্রেরী,ঢাকা ১২د১ <br> কোঃ- ২৩৪৭৮৯ 

## নুজহাতুল ক্বারী

## ক্কোরআন পাঠ্ঠের ফ্যীলত

ক্ফোরআন শরীফ ৩দ্ধ করিয়া তেলাওয়াত করা অশেষ সওয়াবের কথা। 冋দ্ধ করিয়া ক্ধোরআন শরীফ পড়িতে না পারিলে অনেক ফরজ এবাদত ও ঠির্মত আদায় করা সম্বব নরে। পক্ষান্তরে অখ্ধ ভাবে ক্ধোরআন শরীফ পাঠ করিলে নেকীর পরিবর্তে পার্পর বোঝা বাড়িয়া জাহান্নামের, পথই প্রশস্তু হইবে। অতএব প্রত্যেক মুসলমানেরই ৩দ্ধভাবে তরতীলের সজ্গে ক্কোরআন শরীফ পাঠ মনোবোগী হওয়া উচিত। এ সম্বক্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ -

অর্থাৎ তাজভীদের সজ্গে স্পষ্টভাবে ক্বোরআন শরীফ পাঠ কর। এই আয়াত দ্বারা সহজেই একথা বুঝা যায় শে, তদ্ধভাবে ক্টোরআন শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব।
নুজহাতুল ক্ৃারী

ক্বোরআন শরীফ পাঠের ফ্যীলত সম্বন্ধে হাদীস শরীফে আছে বে, রাসুলুল্মাহ (সাঃ) বলেন ঃ

অর্থাৎ ત্যে ব্যক্তি ক্বোরআন শরীফের একটি মাত্র অক্ষর পড়িবে সে দশঢি নেকী পাইবে। অন্যত্র এক হাদীসে আছে :-
خَيــر كُ د مَـنُ تَعَلَّمَ الُقُرُانْ وَعَلَّمـهُ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্ত্ম বে, ক্বোরজান শিক্ষা করে. এবং অন্যকে উহা শিক্ষা দেয়’। অপ্পর হাদীসে আছে : -

অর্থাৎ সমसু (নফল) এবাদতের মধ্যে ক্ধোরআন শরীফ তেলাওয়াত করাই অধিক পৃণ্যজনক। অন্য হাদীসে অছে : -

অর্থাৎ ক্বোরআন পাঠ কর, নিষয়ই উহা আপন পাঠকের জন্য হাশরের দিন সুপারিশ করিবে। হাদীসে আরও আছে যে, বে ব্যক্তি ক্টোরআন শরীফ পাঠ করিয়া উহার হহুম অনুযায়ী আমল করিবে আল্লাহ তায়ানা তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ সন্মানে সন্মানিত করিবেন।

হাদীস শরীফে ক্রোরঅ্রানপাঠের বহু ফ্যীলত আসিয়াছে। থদ্ধরুপে ক্ধোরআন শরীফ পাঠ করিয়া হাদী’ি বর্ণিত ফयীলতের্ অধিকারী হৃওয়া আমাদের সকলেরই একান্ত কর্তব্য।

## নূন সাকিন ও তানভীনের বিবরণ

নून সাকিন ও তনভীন চারি নিয়মম পড়িতে হয়। যथা!-
১। ইযহার ২। কৃন্ব ৩। ইদุগাম 8। ইখฺফা।
১। ইযহার :- নূন সাকিন ও তানडীনের পরে হরুফ্টে হালক্টীর কোন একটি হরফ আসিলে. উক্ত নূন সাক্কিন ও তান্ভীনকে থুব স্পষ্টতাবে উচ্চারণ করিয়া পড়িতেে হয়। ইহাকে ইযহার বলা হয়। হর্রেফে হালক্টী ৬ढि। घथा :-

$$
\dot{\varepsilon}-\varepsilon-\dot{C}-\varepsilon-0-\varepsilon
$$

এই অক্ষরুুলির উচ্চারণস্থল অর্থাৎ মাথরাজ হালক্ বা কন্ঠনালী। অইজনা ইহাদিগকে হর্রফে হালক্לী বলা হহয়।

ইযহারের উদাহরণঃ-



२। ক্ব্ম - নূन সাকিনও তানভীনের পরে (ب) इরফ आসিলে উক্ত নূन সাকিন ও তান্ভীনকে ‘মীম’ দ্বারা পরিবর্তন করিয়া ইখফা ও অন্নাহ্ সহকারে পড়িতে হয়। ইহাকেই কৃল্ব বলা হয়। যথাঃ-

## নুজহাতুল কারী

 একটি इরফ यদি নূন সাকিন বা তানভীনের্ পরে, ভিন্ন শধ্দের প্রথম ভগে आসে, তবে উক্ত নূন সাকিন কিংবা তান্ভীনयूক্ত হরফটিকে পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফ এর সন্শে যুক্ত করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইদุগাম বলা হয়। ইদ্গাম দুই প্রকার - ইদุগামে বা - ซন্নাহ্ ও ইদุগামে বে - অন্নাহ্।
 एয়টি হরফ এর মধ্যে ইদামাম করিত্ত হয়। ইহাকে ইদ্গামে বা- ওন্নাহ্ বলা হয়। যथাঃ-
 অঋ্রর র্যি একই শক্রের মধ্যো নূंন সাকিনও তানউীনের পরে আসে, তবে ইদ্গাম হইবে না। যথাঃ-
(v) ইদ্গামে বে-ઋন্মাহ্ - উপরোক্ত নিয়ম অনুयায়ী $ل$ - , অই দুইটি হরফ নূন সাকিন ও তানভীনের পরে আসিলে উক্ত নূন সাকিন -

নুজহাতুল ক্টারী

ও তান্ভীনকে গুন্নাহ্ ব্যতীত ওধু ইদ্গাম করিয়া পড়িতে হয়; ইহাকে ইদ্গামে বে - গুন্নাহ্ বলা হয়। যথাঃ-

কিন্ত হওয়ার কারণে এখানে ইদ্গামের কায়দা চলিবে না ।

ইখফার জন্য নির্দিষ্ট ১৫ টি হরুফের কোন একটি হরফ যদি নূন সাiকিন বা তানভীনের পরে আiসে, তরে উক্ত নূন সাকিন ও তানভীনকে গুন্নার সঙ্গে অস্পষ্টভাবে ( বাংলা ভাষায় চন্দ্রবিন্দু যুক্ত শব্দ পড়ার ন্যায়) উচ্চারন করিয়া পড়িতে হয় । ইহাকেই ইথ্ফা বলা হয়। যথাঃ-







১o

## নুজহাতুল ক্বারী <br> ওয়াজিব গুন্নার কথ্থা

## 

ইহাদিগকে অবশ্যই গ্নন্নার সজ্েে পড়িতে ইইবে। ইহাকে ওয়াজিব গন্নাহ্


খুন্নাহ্ মোট চারি প্রকার । যथাঃ- ১। ক্বলব ऊন্নাহ্ ২। ইদ্গামে বা ञন্নাহ্, ৩।ইখ্ফা গুন্নাহ্। 8 । ওয়াজিব অন্নাহ্

## সাক্তার बিবরণ

শ্ধাস বাকী রাখিয়া উচ্চারিত স্বর অল্পক্ষনের জন্য বন্ধ রাখার পরে ইক্ত শ্বাসের সাহায্যেই পরবর্তী শব্দ বা হরফ পড়াকে সাধারনতঃ সাক্তা বলা হয়। ওয়াক্ফ এবং সাক্তার ম‘ধ্যে পার্থক্য এই যে, ওয়াক্ফ করার সময় শ্বাস বাকী থাকে না ; কিন্তু সাক্তার মধ্যে শ্বাস বাকী রাখিতে হয়, অन্যথায় সাক্তা আদায় হয় না। আমাদের ক্বিরাআতের রাভী হাফছ (রাহ্ঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ' সমগ্গ ক্বোরআন শরীফে চারটি সাক্তা রহিয়াছে, অর্থৎ চারি জায়গায় সাক্তা করিতে হয়।

১ম




## মীম সাকিনের বিবরণ

মীম সাকিন তিন ভাগে বিভক্ত। যथাঃ ১। ইथ্ফা ২। ইদগাম ৩। ইযহার।

১। ইখফা- মীম সাকিননের পরে यদি ب হরফ আসে, তবে ইचফা করিয়া পড়িতে ইয়। যथাঃ-
قِمْ بِـاذِنِ اللَّهِ

২। ইদগাম - মীম সাকিনের পরে ‘মীম ’ আসিলে অবশ্যই ইদগাম ও ખন্নাহ্ করিতে হইবে। যথাঃ -
عَلَيـِهِمْمَمَطَرًا

৩। ইযহার :- মীম ও বা হরফ ব্যতীত মীম সাকিনের পরে অন্য কোন হরফ আসিলে মীম সাকিনকে ইযহার করিয়া পড়িতে হয়।

১2`
নুজহাতুন কৃারী

বিশেষতः মীম সাকিনের পরে যদি $g$ কিংবা $ف$ আসে, তথন অবশ্যই ইযহার করিতে হইবে। যथাঃ-

$$
\begin{aligned}
& \text { লাম হরফ পড়িবার বিবরণ }
\end{aligned}
$$

اللـل শ শক্দে লামের পৃর্বে যবর বা পেশ থাকিলে উক্ত লাম পোর করিয়া অর্থাৎ মোটা স্বরে পড়িতে হয়। যথাঃ-

কিন্ুু यमि লাম হরফ এর পুর্বে ,্যর থাকে, তবে উকক্ত $J$ বারীক বা
 (রাহ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহ্ শব্দ ব্যতীত অন্য সবখানেই লাম হরফ পাতনা করিয়া পড়িতে হইবে।

## মঢ্দের বিবরণ

লম্বা বা দীর্ঘস্বরে স্বাস না ছাড়িয়া হরফ এর উচ্চারণ করাকে সাধারণতঃ মদ্দ বলা হয়। সকল হরফে মদ্দ হয় না। নিম্ম বর্ণিত শর্ত অনুयায়ী মাত্র তিনটি হরফে হয়। যথা!-

১1 g যখন সকিন হয় এবং ইহার পূর্বের হরযেে পেশ থাকে।

নুজহাতুল ক্ধারী
२। (
৩।ى যখন সাকিন হয় এবং ইহার পৃর্বের হরফে যের থাকে।
মদ্দ অনেক প্রকার। নিন্মে সাত প্রকার মদ্দের বিবরণ দেওয়া হইল।

১। মক্লে бবিয়ী - উল্লেথিত শর্ত অনুযায়ী মफ্দের হরফ এর পরে 'হামযা' কিংবা সাকিন না হইলে ইহাকে মল্দে তবীয়ী বা মफ্দে আছলী বলে।' ইহ এক आলিফ পরিমাণ লম্ধা করিতে হয়। ইহা ওয়াজিব।


২। মफ্দে মুত্তাছিল - একই শক্দে মদ্দের হরফ এর্ পরে 'হামযা' আসিলে ইহাকে মদ্দে মু ত্তাসিল বলে। ইহা চারি আলিফ পরিমাণ লম্বা করিতে হয়। ইহাও ওয়াজিব। যথাঃ-

৩। মफ্फে মুন্যাছিন - মफ্দের হরফ; এর পরে ভিন্ন শক্সের প্রথমে 'হামযা' আসিলে ইহাকে মল্দে মূন্ফাসিল বলে। ইহা চার আলিফ পরিমাণ লম্ব করিতে হয়। ইহা ওয়াজিব নরহ। কছর করাও জায়েজ আছে কিন্তু নম্বা করাই ভানः

यथाः -


8। মদ্দে আরেযী- মদ্দের হরফ এর পরে, শক্কের শেষ হরফ यদি আরেयী সাকিন হয়, তবে সেই মদ্দকে মদ্দে আরেযী বলে। যে সাকিন ওধু ওয়াক্ফ করার সময় থাকে.কিন্তু মিলাাইয়া পড়িবার সময়ে সাকিন থাকে না, তাহাকে আরেযী সাকিন বলে। যথাঃ-

Q। মক্দে नীন - $g$ কিংবা $ى$ সাকিন অবস্থায় ইशদের পূর্বে যবর থাকিলেে এবং পরে আরেयী সাকিন ইইলেে ইহাকে মদ্লে লীনে आরেयী বলে। মদ্দে লীন ऊধ্রু ওয়াক্ফ অবস্থায় হইয়া থাকে.। ইহা এক আলিফ পরিমান লম্বা করা যায়। দুই বা তিন আলিফও লম্বা করা যায়। যথাঃ-

৬। মক্দি বদল - মদ্দের হরফ এর পূর্বে হামযা, আসিলে যে মদ্দ হয়, তাহাকে মাদ্দ বদল বলে। হাফ্স (রাহঃ) এর মতে ইহা এক আলিফ পরিমান লম্বা করিতে হয় । যথাঃ-

ফায়দাঃ হাতের একটি আঙুলিকে মধ্যম গতিতে সোজা করিয়া পুনরায় মধ্যম গতিতে বাকা করিতে যতক্ষণ সময় লাগে তত্টুকু সময় পরিমাণ স্বর লম্বা করাকে এক আলিফ লম্বা বলে। এই আন্দাজ অনুযায়ী প্রয়োজনমত এক আলিফ দুই কিংবা তিন আলিফ লম্বা করিবে ।

## নুজহাতুল ক্দারী

## মদ্দে লাযেমের বিবরণ

মদ্দের হরফ এর পরে আছলী সাকিন আসিলে তাহাকে মল্দ লাযেম বলা হয়। उয়াক্ফ করিয়া পড়ার সময় কিংবা মিলাইয়া পড়িবার সময় উভয় অবস্থায়ই যে সাকিন বহাল থাকে অর্থাৎ কোন রূপেই শে সাকিন পরিবর্তন হয় না উহাই আছনী বা नाযেমী সাকিন। ইহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া ইইল।

১। কলমী মুসাক্কাল - একই শক্দে বা কনেমাতে মদ্দের হর়ফ - এর পরে जাশ্দীদ যুক্ত সাকিন একত্রিত হইলে উহাকে মর্দ লাযেম কলমী মুসাক্কাল বলা হয়। যথাঃ-

२। হরফী মুসাক্কাল :- কোন শব্দ বা কলেমা ব্যতীত ুখু হরফের মধ্যে মদ্দের হর্য এর পরে তাশ্দীদযুক্ত সাকিন একত্রিত হইলে ইহাকে মর্দ্দ লাঁযেম হরखী মুসাক্কাল বলা হয়। এই ধরনের মদ্দ সাধারনত : সুরার প্রথমে আসে। যথাঃ-


৩। কলমী মুখাফ্ফাফ :- একই শব্দ বা কলেমার মধ্যে মদ্দের হরফ এর পরে জযমবিশিষ্ট সাকিন একত্রিত হইলে উহাকে মদ্দে লাयেম কলমী মুখাফ্ফাফ বলা হয়। যথাঃ-


১৬
নুজহাতুল ক্ৃারী

8 । হরফী মুখাফফাফ :- কোন শদ্দ বা কলেমা ব্যতীত খু হরফের মষ্যে মদ্দের হরফ এর পরে জযম বিশিষ্ট সাকিন একত্রিত হইলে উহাকে মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফ্ফাফ বলা হয়, ইহাও সুরার প্রথণ্মে আসিয়া থাকে। যথাঃ-
عَسَّتَ - تَ -

মদ্দে লাयেম হর্ী মুখাফ্ফাফ ও হরফী মুসাক্কালের জন্য আটটি इরফ নির্দিষ্ট রহিয়াছে। निহিত আহে। ইহাদের প্রত্যেকটি হরফই তিনটি হরফ `এর সাহায্যে ইচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন মীম উচ্চারণ করিতে মীম ইয়া ও মীম
 এবং শেষের ‘মীম’ হরফটি জযমযুক্ত। কাজেই উপররাক্ত কায়দা অनুযায়ী p হরফ এর অন্তর্গত ৬ হরকের মষ্যে মদ্দে লাযেম হর়ষী মুখাফ্ফাফ পাওয়া যায়।

তিন ইরফের সাহাय্যে উচ্চারণযুক্ত হরফ ব্যতীত অন্য खে সমखু হরফ আলিকের সঙ্গে নুরার প্রথমে থাকে, উহাদিগকে মদ্দে তবিয়ীর



নিম্নলিখিত অবস্থায় ( J) হরফকে পোর পড়িতে হয়।
2। ノ হরফ এর মৃষ্য যবর কিংবা পেশ থাকিলে উহা পোর করিয়া


## নুজহাতুল ক্ধারী

২। , হরফ সাকিন অবস্থায় উহার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ হইলে উহা পোর করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ-
يَيُجـعـونِ - ارُكِسـوُا

৩। ノ হরফ সাকিন অবস্থায় উহারপুর্বের হরফে আরেयী কাসরা বা যের থাকিনে উহা পোর করিয়া পড়িতে হয়। আরেযী কাসরা অর্থ হইল যাহা পুর্বে সাকিন ছিন কিন্ত অন্য শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবার জন্য সাময়িক ভাবে কাসরা দেওয়া হইয়াছে। যথাঃ-

8 i, হরফ সাকিন অবস্থায় উহার পুর্ব হরফে যের ইইলে এবং ইহার পরে হরুফে ইস্তেলা হইতে কোন একটি অক্ষর আসিলে ノ হরফ পোর করিয়া পড়িতে হয় যथাঃ-

 হরফ পোর করিয়া পড়ার মধ্যে যণেষ্ট মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ কাৰী সাহেবান পোর করিয়া পড়িয়া थাকে।
 অন্য কোন হরফ সাকিন थাকে উক্ত সাকিন হরফ এর পুর্বাক্ষরে যবর


Jb
নুজহাতুল ক্ৰারী

নিম্নলিখিত অবস্কায় , হরফ বারীক করিয়া পড়িতে হয় :
د। , হরফ এর মধ্যে যের হইলে উহা বারীক করিয়া পড়িতে হয় । যথাঃ-

२। ノ হরফ সাকিন অবস্থায় উহার পুর্ব হরফে আছলী যের হইলে উহা বারীক করিয়া পড়িতে হয় । যথাঃ-
مِـرْنــقًا - فـرُعَـونْ

৩ । হরফে ওয়াক্ফ করার সময় উহার পুর্বে ی সাকিন থাকিলে - উক্ত ر হরফ বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যथাঃ-

8 । , হরফে ওয়াক্ফ করার সময় যमি উহার পুর্বে ی হরফ ব্যতীত অন্য কোন হরফ সাকিন হয় এবং সেই সাকিন হররফ এর পুর্বাক্ষরে যের থাকে। তাহা হইলে উক্ত 」 হরককক বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যধাঃ-

## (0) হায় य যীরের বিবরণণ

যে • কোন শক্দের শেষে সর্বনাম হিসাবে आসে,অর্থাৎ যাহার অর্থ বাংলায় ‘উহার’ বা ‘ইহার’ হয় তাহাকে যমীরের ০ বা হাঁয় যমীর বজে।

১। হায়ে যমীরে যদি পেশ হंয় এবং তাহার পুর্বের হরয়ে কোন হরকত থাকে তাহা হইলে সেই ৷ হরফে একটি জযম যুক্ত $g$ মিলাইচে ইইবে। যথাঃ- لـل
 মধ্যে এই কায়দা চলিবে না। এখানে, মিলাইতে ইইবে না।

২। হায়ে যমীরে যদি যের হয় এবং ইহার পুর্বের হরফেও যের থাকে, তাহা হইলে সেই• হরফে একচি জযমযুক্ত ی মিলাইতে ইইবে। যथाः - بـ

৩। হায়ে যমীরের পুর্বের হরফে সাকিন খাকিকে সেই এ এর মব্য g কিংবা ی মিলাইতে ইইবে না। যथাঃ-
عَعلِيـِه - فــيـــِ
 এর পূর্ব হরফ ى সাকিন হওয়া সত্ত্রেও • এর সজ্গ $\varsigma$ মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

२०
নুজহাতুল ক্বারী

8। হায়ে यAীরের পরে यদি সাকিন্ন হয়, তবে সেই এ এর সাথে , কিংবা $\varsigma$ মিলাইতে হইঢে না। যথাঃঃ-

বিশেষ দ্রষ্টব্য- হায়ে যমীরের মধ্যে জযমযুক্ত,$~ ও ~ ى ~ ম ি ল া ই য ় া ~$ পড়িবার জন্য হায়ে যমীরে. যথাক্রন্ম উন্টা পেশ ও খাড়া যের ব্যবহার করা হয়।
কৃ্̧ল্ক্ণার बिবরণ
 তখন ক্ৰল্কৃলা করিতে হয়। অর্থাৎ প্রতিধ্ধনির মত আওয়াজ বন্ধ হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসাকে সাধারণতঃ ক্রল্কূলা বলা হয়। য়েম কোন শক্ত জিনিষকে শক্ত মাটির্র উপর নিক্ষেপ করিলে নিক্ষিপ্ত বস্গু শক্দ করিয়া ফিরিয়া আসে- ঠিক তেমনই. ক্ধল্কৃ্ৎার হরফকেও ক্লন্কৃ্লা করিবার সময় নির্দিষ্ মাখরাজ হইতে প্রতিধ্ধনির মত আওয়াজ বন্ধ হইয়া পুনরায় উচ্চারিত হয় তাহাকে ক্ৰল্ক্ৰলা বলে।

১। শক্দের মধ্যভাগের ক্ৰল্ক্ব্লার হরফ সাকিন ইইলে সামান্য ক্ধধক্ক্লা করিতে হয় এবং কিছ্রটা যবরের মত করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ

 হয় এৃং অতি সামান্য যবররর आনামত याহের করিয়া পড়িতে হয় -

## নুজহাতুল কৃারী

.যেন পুরা মাত্রায় যবর প্রকাশ না পায় যথাঃ -

কৃলকক্লা করার ব্যাপারে অনেকে বহু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকক; এর্রুপ করা ঠিক নহহ।

## মাখরাজ্জের বিবরণ

হরফ্ের উচ্চারণ স্থান সমুহকে মাখরাজ বলা হয়। অর্থাৎ বে হরফ শে স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, ইহাকে সেই হরফ্ের মাখরাজ বলা হয়। - आরন্বী ভাষায় সমুদয় হরফের জন্য ১৬টি ও শ্নোর জন্য ১টি মোট ১৭টি মাখরাজ রহিয়াছে। যथাঃ-

প্রথম মাখরাজ - জওফে দাহান অর্ধাৎ কঠ্ঠনালী ও মুখের মধ্যস্থিত ৫ন্যময় স্থান। এই মাখরাজ হইতে అধু আলিফ হরফ উচ্চারিত হয়। তবে و এবং ى যথন মল্রর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এই দুইটি হরফও এই মাখরাজ হইতে বাহির হয় এবং আলিফের ন্যায় বাতাসে উচ্চারণ শেষ হয়। আলিফ হরফ উচ্চারিত হইবার সময় মুখ ও হন্ক্পের
 হইতে মাখরাজ ৩রু হইয়া বাতাসে লেষ হয়।

দ্মিতীয় মাখরাজ - आক্ছায়ে হাল্কৃ অর্থৎ কঠ্ঠনালীর মূল অংশ যাহা বক্ষের সক্গে সংযুক্ত রহিয়াছছ। এই মাখরাজ হইতে দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়। যथাং- - -

২२
নুজহাफ़ল ক্রারী
ర্তীয় মা₹রাজ- आওসাতে হাল্ক্ অর্থাৎ কষ্ঠনালীর মধ্যবর্তী স্থান। এই মাখরাজ হইচে C • উচ্চারিত इয়।

চपুর্ব মাখর্রাজ - आদ্নায়ে হাল্ক্র অর্থাৎ কষ্ঠনালীর শেষ অংশ যাহা জিহ্নার গোড়ার সক্গে মিলিয়াছে। ইহা ইইতে দুইটি হরए় উষ্চারিত হয় যथাঃ- $\dot{C}-\dot{\varepsilon}$

পষ্ৰম মাখব্রাজ - জিझ্নার গোড়া এবং ইহার ঠিক ঊপরের চা内ু । ইহা ইইঢে মাত্র একটি হরফ উচ্চারিত হয়। যथাঃ - -

ষষ্ঠ মাষ্রাজ্জ - জিহ্ৰার গোড়া ও জিহ্মার অর্ধাংশের মধ্যবর্তী স্তান এবং সেই বরাবর উপরের চাষু। এই মাথরাজ হইতে ুব্র হরফ উচ্চারিত হয়।

স্ম মাখ্রাজ- জিহ্নার ঠিক মধ্যস্থল ও সেই বরাবর টপরের
 ব্যবহ্ঞত না হয়) উচ্চারিত হয়।

অষম মা শর্নাজ- জিহ্নার যে কোন কিনারা ও টপরের চোয়ালের দষ্ত্তপাটির গোড়া এই মাখরাজ হইতে একটি মাত্র হরফ উচ্চারিত হয়। যথা:-- $\dot{\sim}$ জিহ্নার বাম কিনারা চারাই সাধারনত ض হরফ উচ্চারণ করিতে সহজ। উচ্চারণের সময় উপরে বর্ণিত জিহ্নার কিনারাই দস্তপাটির গোড়ায় মিলাইতে হইবে। জিহ্নার অগ্রভাগ घুরাইয়া লাগান ঠिক নरহ।

নবম মাখর্নাজ- জিহ্নার অগ্গভাগ এবং সম্মুখের টপরের দাঁতের মাড়ী। ইহা হইতে ل হরফ উচ্চারিত হয়।

দশম মাখরাজ - জিহ্মার অগ্রড়াগ এবং সম্মুখের উপরের मাঁতের মাড়ী সংলগ্ন তালু। ইহা হইভ্ত $\dot{j}$ হরফ উচ্চারিত হয়।

একাদাদ মাখরাজ - জিহ্নার অগ্গভাগের পিঠ অর্থাৎ উপরের দিক। ছানাইয়া-রাবাঈ দাঁতের বরাবর উপরের তালুর দিকে ঝুকিয়া ノ হর্ উচ্চারিত হয়।

দ্বাদশ মাখর্নাজ - জিহ্নার অগ্রভাগ এবং উপরের মাড়ির সম্মূখের দাঁতের ( সানায়ে উল্ইয়া) গোড়া। এই মাখরাজ হইতে b - د - এ এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়।

ত্রয়োদশ মাখরাজ - জিহ্নার অগ্গেভাগ এবং উপরের মাড়ির সম্মুখের দাঁতের ( সাঁনায়ে সুফ্লা ) অগভাগ । ইহা হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যथাঃ- ز

চరুর্দশ মাখর্রাজ :- জিহার অ্্পভাগ এবং সশ্যুখের উপরের দাঁতে ( সানায়ে উল্ইয়া) অগ্রডাগ। ইহা হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যथা:- ث-j- ظ

পঞ্ণদ্শ মাখরাজ - নিম্ন ঠৈাটের উপরিভাগের মধ্যস্থল এবং উপরের সম্মুখের দাঁতের ( সানায়ে উল্ইয়া) অগ্গভাগ, ইহ হইতে খ্রু ف হরফ উচ্চারিত হয়।

ষোড়শ মাখরাজ- দুই ঠোঁ। এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যथা:- ب- - , যে মদ্দ হিসাবে ব্যবহুত হয় না তাহাও এই মাখরাজ হইতে উচ্চারিত় হয়। بی উ উচ্চারণকালে দুইটি ঠোঁ একত্রিত হয়। কিন্ত্র $g$ উচ্চারণকালে দুই ঠৌটের মধ্যস্থানে কিঞ্ছিৎ ফাঁক থাকিবে।

সষ্ণদ্শ মাখরাজ - নাসিকার মূল অর্ধাৎ নাকের বাঁশী। এই মাখরাজ ইইতে ن হরফ ( ইখ্ফা ও ইদ্গাম অবস্থায় ) উচ্চারিত হয়।

## ফায়দা

প্রত্যেক হরফের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গী আছে। বিভিন্ন হরফের উচ্চারণে পার্থক্য না করিয়া একই ধরনের উচ্চারণ করিলে গোনাহ্ এবং নামায ফাসেদ ইইবার ভয়ও আছে; এই ধরণের কতকখুলি জরুরী হরফের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ।

১। $\quad$ পড়িবার সময়' b এর ন্যায় পূর করিয়া পড়িবে না, বরং বারীক করিয়া পড়িতে হইবে।

২। ث নंরমভাবে পড়িতে ইইবে, そহাকে ص ও এর মত কঠিন স্বরে পড়িবেবে না।
 8 । $j$ নরমভাবে আদায় করিবে এবং $;$ কঠিনভ়াবে পড়িতে হইরে। ه। ৬ ض পূর এবং د কে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বারীক পড়িবে। १। $\dot{j}$ বারীক এবং ظ পূর করিয়া পড়িবে।
৮। \& এবং $\&$ এর পার্থক্য. সর্বদাই মনে রাখিবে।f आক্ধছায়ে হাল্ক্ব হইতে উচ্চারিত হয় এবং $\varepsilon$ আওসাতে হাল্ক্, হইতে আদ্যায় করিরে।

৯। $০$ হাওয়ায ব হুত্তী হইতে অবশ্যই পৃথক করিয়া উচ্চারণ করিবে। আকছায়ে হাল্ক্ হইতে ১ উচ্চারণ করিরে, আওসাতে হাল্ক্ধ হইতে 〕 উচ্চারণ করিবে।

## নুজহাতুল ক্বারী

মোটকথা হরূফের উচ্চারণের মఁ্যে পার্থক্য না করিলে অবশ্যই নামায ফাসেদ ইইবে। যেমন :-


হর্রঢের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ-ডঙ্গী রহিয়াছে। কোন হরফ উচ্চার়ণকুালে শ্বাস জারী থাকে, আবার কোন হরফ এর সময় জারী থাকে না। কোন হরফ এর উচ্চারণ কোমল, কোন হরফ এর উচ্চারণ কর্কশ, ইত্যাদি। হরফ এর এই ধরণের বিভিন্ন जুণকেই ছিফাত বলা হয়। বিভিন্ন ছিফাত্যুক্ত হরফের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল্র। হরূফের ছিফাত সাধারণতঃ ১৮ tি। যथা :-

১। হর্ূফে মাহ্মমুছাহ - বে সকল হরফ উচ্চারণ করিতে মৃদু
 হয়। হর্রফে মাহ্মুছাহ্ ১০টি। যাহা নিম্নলিখিত তিনটি শব্দে নিহিত রহিয়াছে। যথা :-

নুজহাতুল ক্দারী
২। হরূফে মাজহুরাহ- যে সমস্ত হরফ উচ্চারণ করিতে বড় আওয়াজ হয় এবং শ্বাস একবার বন্ধ হইয়া পুনরায় জারী থাকে, উহাদিগকে হরূফে মাজহূরাহ্ বলা হয়। ইহা মাহ্মমছার বিপরীত, হরূফে মাজহৃরাহ্ ১৯টি। যথাঃ-

$$
\begin{aligned}
& \dot{\varepsilon}-\varepsilon-\dot{b}-b-\dot{-}-j-j-1 \\
& \text { ज-F }
\end{aligned}
$$

৩। হরাক্ষ শাদীদাহ- শাদীদাহ অর্থ কঠিন, অর্থাৎ যে সমসু হরফ উচ্চারণকালে শ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় এবং কঠিন স্বরে উচ্চারিত হয়, উহাদিগকে হরৃফ্ শাদীদাহ্ বলে। এইর্প হরফ ৮টি যাহা এই তিনটি শব্দে নিহিত রহিয়াছে। यथা :--
أَجِدُ - قَطّط - بَكَتُ

- 8 । इরূফে মুতাওস্সিতাহ- बে সমत্ত হরফ এর মধ্যম ম্বর, অর্থাৎ উচ্চারণ বেশী শক্তও নয় এবং নররমও নয়, উহাদিগকে হর্রফে


৫। इরূফ্ রিখ্ওয়াহ- হর্রফে রিথওয়াহ् इরুফ্ শাদীদার বিপরীত। অর্থাৎ, মে সকল হরফ এর উচ্চারণ নরম স্বরে হয়, উহাদিগকে হর্রফে রিথ্ওওয়াহ বলা হয়। এইর্রপ হরফ ১৬টি। যथা :-

$$
\begin{aligned}
& \text { - ا } \\
& \text { ظ - }
\end{aligned}
$$

নুজহাতুল ক্ৃারী
৬। হরূফে মুস্তালিয়া - যে•সমস্ত হর্রফ উচ্চারণকালে জিহ্না উপরের তালুর দিক উঠে, উহাদিগকে হর্রে মেস্তালিয়া বলে। এইরূপ


৭। হরাফ্ ম্মুাফীলা - যে সমস্ত হরফ উচ্চারণকালে জিহ্না নীচের তানুর দিকে যায় এবং যাহা বারীক করিয়া পড়িতে হয়, উহাদিগকে হরূফে মুস্তাফীলা বলা হয়। হরূফে মুস্তালীয়া ব্যতীত অবশিষ্ট ২২টি হরফ হরূফে মুস্তাফীলা। যথা ঃ-
ا- ب- ت- ن-

৮। হরূকে মুত্বাক্কাহ- যে সমস্ত হরফ উচ্চারণকালে জিহ্নার মষ্যাংশ উপরের তালুতে মিলিয়া যায়, উহাদিগকে হরূফে মুত্বাক্দাহ্ বলা হয়। इরূফে মুত্বাক্দাহ 8টি- ظ - ط - ص - ص

৯। হরূফে মুন্যাতিহা- যে সমস্ত হরফ় উচ্চারণকানে জিহ্না তালুতে না মিলিয়া প্রশস্ত থাকে, উহাদিগকে হরূফে মুন্ফাতিহা বলা হয়। হরূফে মুত্বাক্বাহ্ ব্যতীত অবশিষ্ট ২৫ টি হরফ হরূফে মুন্ফাতিহা। যথাঃ-

$$
\begin{aligned}
& \text { س- ش- }
\end{aligned}
$$

১০। इরূকে মুয্নিক্কিহー যে সমস্ত হরফ জিহ্না ও ঠোঁটের কিনারা হইতে উচ্চারিত হয়, উহাদিগকে হর্রফে মুয়লিক্ধাহ বলা হয় ।

J)। इরূढ़ে মুছ্ছমিতাহ - যে সমস্ত হরফ জিহ্না ও ঠোঁটের কিনারা হইতে উচ্চারিত হয় না, উহাদিগকে হর্রফে মুছমিতাহ্ বলা হয়, ইহা হরূফে মুয়লিক্বাব্র বিপরীত, হ্রৃফে মুছমিতাহ্ ২৩ টি। যथা ঃ-

১২। इরূকে ছাखীরাহ - j - ص উচ্চারণ করিবার সময় চড়ুই পাখীর আওয়াজের ন্যায় এंক রকম অতিরিক্ত आওয়াজ বাহির হয়। এই জন্য ইহাদিগকে হরূফে ছাফীরাহ্ বলে।
 হরফ ওয়াক্ফ অবস্থায় উচ্চারণকালে প্রত্ধিধ্ধনির ন্যায় আওয়াজ বাহির হয় এরং কিছূটা হরকত্তের, বিশেষতঃ যবরের আমেজ পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাদিগকে হরূফে ক্ষল্ক্রনাহ্ র্রলা হয়। প্রতিষ্木নি :ষরণের আওয়াজকে কৃল্কক্কাহ্ বলে।
 দুইটি হরফ সাকিন অবস্থায় পূর্বাক্ষরে যবর থাকিলে অনেকটা স্হজভাবে উচ্চারিত হয় বनিয়া ইহাদিগকে হরূফে লীন বলা হয়।

১৫। হরূফে মুনহারিফাহ - , - এ এই দুইটি হরফ উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্নার অগ্গভাগ কিছ্রটা উল্টাইয়া লাম-রা এর দিকে এবং রা-লাম-এর মাখরাজের দিকে মায়েল (ঝুকিয়া) হইয়া উচ্চারিত হয়। ঐইজন্য ইহাদিগকে হরূফে মুনহারিফাহ্ বলে।

১৬। হরূফ্ে তাকরার - (তাকরার) অর্থ পুনঃ পুনঃ এই ছিফার্তটি কেবল , হরফে পাওয়া যায়। কারণ, ইহা উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্নার :

অগ্রভাগ কিছ্রটা কাঁপিয়া উঠে। ফললে একটি,$~ এ র ~ স ্ থ ল ে ~ দ ু ই ট ি ~ ব া ~ ব ে শ ী ~$ ノ উচ্চারিত হয়! সতর্ক थাকিবে, যাহাতে একটি , এর বেশী উচ্চারিত না ত্রয়।

১৭। হরূফ্ে তাফ্সাশ্শী - তাফাশ্শী অর্থ প্রশস্ততা। ইহা কেবল ش হরফে পাওয়া যায়। কারণ ش হরফ উচ্চারণ করিবার সময় মুখের মধ্যে বাতাস জিহ্বার মাঝ থেকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া প্রশস্ত হয়।

১৮। হরূফে মুস্তাতীলাহ - উচ্চারিত স্বর লম্বা করাকে ইস্তিতালাত্ বলা হয়। এই ছিফাতটি কেবলমাত্র ঘ হরফ এর জন্য নির্দিষ্ট। কারণ ইহা উচ্চারণের সময় এতটা লম্বা উচ্চারণ করা হয় যে, কিছুটা $ل$ এর মাথ্রাজ পর্যন্ত চলিয়া যায়।

## ইদ্গাম্মর বিবরণ

এক হরফকে অন্য হরফের সগ্গ মিলাইয়া একই উচ্চারণে পড়াকে সাধারনতঃ ইদ্গাম বলা হয়। ইদ্গাম তিন প্রকার ঃ-

১। ইদ্গামে মিস্লায়েন ২। ইদ্গাম মুতাজানিসায়েন।
৩। ইদ্গামে মুত়াক্ষারিবায়েন।
১। ইদ্গানে মিসলাঢ়েন - যদি একই মাখরাজ ও ছিফাতের দুইটি হরফ পরম্পর এইব্রুপভাবে নিকটবর্তী হয় যে, প্রথমটি সাকিন ও দ্বিতীয়ট মুতাহাব্রাক (इরকতওয়ালা ) থাকে, তাহা হইলে সাকিন হরফটিকে সুতাহার্রাক হরফ এর সঢF্গ মিলাইয়া একই উচ্চারণে পড়াকে ইদ্গামে মিস্লায়েন বলে।




Yo
নুজহাতুল ক্দারী

কারণ ইহাতে মफ্দে তবয়ী নষ্ট হইয়া যাইবে। যথাঃ-
(

২। ইদ্গার্ম মুতাজাनিসাढ়েন - যদিও একই মাখরাজের
কিন্তু ভিন্ন ছিফীতের দুইটি হরফ - যেমন ت゙ - - - এইরাপ ভাবে
পরস্পর একর্রিত হয় যে প্রথমটি সাকিন এবং দ্বিতীয়টি মুতাহার্রাক থাকে, তাহা হইলে ঐ সাকিন হরফটিকে মুতাহার্রাক হরফফ ইদ্গাম করাকে ইদ্গামে মুতাজানিসায়েক বল্গা হয়। যথাঃ-

 এক হর্ফের মাখ্রাজ অন্য হরফের মাথ্রাজের অতি নিকটবর্তী এইর্রুপ দুইটি হরফ যদি পরস্পর এইভাবে নিকটবর্তী হয় যে, প্রথম সাকিন এবং দ্বিতীয়টি মুতাহার্রাক তাহা হইনে প্রথমটিকে, দ্বিতীয় হরফের মধ্যে. ইদ্গাম করার নাম ইদ্গামে মুত্তাক্ধারিবায়েন। কিন্ট্ হাফ্স (রাহঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী এইর্রুপ ইদ্গাম হয় না ।

## নুজহাতুল ক্বারী

## ফাওয়ায়েদে নাফেয়া

 এবং সুরা আ'রাফের নবম রুকু, ওয়া লাও আন্নানা পারার শেষভাপে
 রহিয়াছে.। কিন্ু আমদের ক্বিরআতের রাভী হাফ্ছ (রাহঃ) এর রেওয়ায়েত অনুयায়ী উপরোক্ত দুই স্ছানে صর স্থুলে س পড়িতে হইবে।

र। সুরা হूদের 8 र्थ রুকুর মধ্যে
 |অর্থৎ মাজরেহা পড়িতে হয়।
 ওস্যানিয়াতে এক $j$ দ্দারা লিখিত রহিয়াছে। কিত্হু এন্ম্মে ক্বিরআতের आলেমগণের নিকট ইহা দুই প্রকারে পড়া হয়। প্রথমতঃ $\dot{j}$ (নুন) কে 'তাশদীদ সহ পড়িতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দুইটি নুন - ই পড়িতে হইবে। প্রথমটি দুই ঠোটের দ্বারা পেশের দিকে ইংগিত ক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি যবরের সন্গে।
 खাত্হ এর প্রথম রুকুতে হাফছ (রাহৃঃ) এর মতে পেশ পড়িতে হইবে।.

 রহিয়াছে। কিন্ত হাফ্স (রাহঃ) এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী দুই নুন অর্থাৎ ? পড়িতে হয়।
 পড়িড় হইবে।
 পড়িবার সময় জবর এবং ওয়াক্ফ করার সময় জযম সহ্ পড়িবে। $\checkmark$ ওয়াক্ফ করার সময় ইয়াকে বাদ দিয়া নুনকে সাকিন করাও জায়েজ আছে।

৮। সুরা দ্বিতীয় হামयাকে তসंহীল অর্থাৎ आলিফ ও হামযার মধ্যবর্তীভাবে পড়িবে।

৯। সুরা তুরে কिদ্রু হাए্ছ (রাহঃ) এর মতে ইহাতে এ এবং দুইটিই পড়া জায়েজ आছ।

