બિસ્મેહી સુળ્ડાનહુ
"હું તમારા વચ્ચે બે મહાભારે વસ્તુ છોડીને જઇ રહ્યો છું. અલ્લાહની કિતાબ (કુર્આાન મજીદ) અને મારી ઈતરરત આ બન્ને કદી એક બીજાથી જુદા નહીં થાથ એટલે સુધી કે હીઝે કૌસર પર મારી મુલાકાત કરે."
(ङદીસે સકલૈન - રસુલે ખુદા સ.અ.વ.)
તજવીદના નિયમો બાલીગાન

અનુવાદ- ઈમામીયા કવાએદે તજવીદ તન્ઝીમુલ મકાતિબ

લખન(3)

પ્રકાશક
શાબાન એજયુ કેશન એન્ડ વેલ્ફ્રેર સેન્ટર મહુવા.
પ્લોટ નં. ૩૩, નાગરની વાડી, નવા બસ સ્ટેશન પાસે, મડુવા. ૩૬૪૨૯૦ ડી. ભાવનગર (ગુજરાત)

ફોન નં. (૦૦૯૧-૨૮૪૪) ૨૨૬૮૧૦

પાઠ પડ઼ેલો
ઈલ્મે તજવીદ અને તેની જરરત
તજવીદનો અર્થ સારં અને સુંદર બનાવવું.
તજવીદ એ વિદ્યાનું નામ છે જેના વડે કુર્ચાને મજીદના અક્ષરો અને શબ્દોને સારામાં સારી રીતે બોલવા તેમજ આયતો અને શબ્દો પર વકફના નિયમો જાણવા મળે છે.

આ વિદ્યાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે દુનિયાની દરેક ભાષામાં તેને બોલનાર અને તેની બોલવાની રીત બીજી ભાષાઓ કરતા જુદી હોય છે અને આ જ વિદ્યા તે ભાષાની મીઠાશ અને સુંદરતાને ઝાહિર કરે છે.

જયંા સુંધી જે ભાષાની ઢબ જળવાઈ રહે છે ત્યાં સુંધી તે ભાષાની સુંદરતા જળવાઈ રふે છે. અને જયારે ભાષાની ઢબ બદલાઈ જાય છે ત્યારે તે ભાષાની સુંદરતા ખત્મ થઈ જાય છે. માટે જરરી છે કે જયારે કોઈ પણ ભાષા બોલીએ ત્યારે એ વાતનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે અક્ષરો એવી સુંદર રીતે બોલીએ જેવી રીતે તે ભાષા બોલનારાઓ બોલી રહ્યા હોય.અને તેમાં બની શકે ત્યાં સુંધી તે ભાષાની ઢબ પ્રમાણે બોલવું જોઈએ. તજવીદ વગર બોલવામાં આવતી ભાષા, ભાષા તો કઝેવાશે પરંતુ તેના જાણકારો તજવીદ વગર બોલાયેલ ભાષાને તેની બરબાદી કડેશે.

ઉર્દુ ભાષામાં ઘણા શબ્દોમાં ت અને د આવે છે પરંતુ અંગ્રેજી ભાષામાં એવો કોઈ અક્ષર નથી. અંગ્રી બોલનાર જયારે આવા
 અને તેઓનું આ રીતે બોલલું કોઈ પણ હાલતમાં ઉર્દુ બોલવું કહેવામંં નહીં આવે.

આવીજ પરીસ્થીતી અરબી ભાષામંા છે. અરબીમંા અક્ષરો અને શબ્દો ઉપરાંત ઉચ્ચાર અને બોલવાની ઢબને પણ મહત્વનું સ્થાન આપવામાં આવેલ છે. અને ભાષાની સુંદરતાનો આધાર પણ આજ વસ્તું પર નીર્ભર છે. માટે ભાષા શીખનાર માટે જરરી છે કે એ બધા નિયમોને ધ્યાનમાં રાખે જે નિયમો ભાષા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. અને તજવીદના નિયમો વગર બોલચાલ કરી બીજા લોકોની ભાષાનો વિનાશ ન કરવો જોઈએ.
ઈલ્મે તજવીદનું મહત્વ
એવા નિયમો અને સિધ્ધાંત તેમજ તેની શર્તોને જાયા પછી પહેલો વિચાર એ જ આવે છે કે આવી ભાષાને જાણવાની શું જરર છે ? જેમાં આવા બધધા નિયમોનું પાલન જરૂી બનતું હોય. અને કારણ વગરની મહેનત કરવી પડતી હોો. જયારે કે આ વિચાર એકદમ ખોટો છે. આવા વિચાર ગૈરમુસ્લીમ તો કરી શકે છે પરંતુ મુસલમાન આ વિચાર કરે તે બરાબર નથી. કારણ કે મુસલમાનની કીતાબ અને ઝિદંગીના એહકામ અરબી ભાષામાંજ નાઝિલ થયા છે. દુનિયા અને આખેરતનો પૈગામ (સંદેશ) અરબી ભાષામાં હોવા ઉપરાંત રસુલે અકરમ સ.અ.વ.નો મોઅજીઝો તેમજ ઈસ્સામના સ્સ્વોચ્ય ધર્મ હોવાની દલીલ પણ છે. હવે જો આ કિતાબ પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો ઈસ્લામની કઈ વિશીષઠતા બાકી રડેશે? અને રસુલે ખુદા સ.અ.વ.ની રીસાલતની સાબીતી માટે બીજી উઈ દલીલ આપણી પાસે બાકી रડेशे?

કુર્અા ફકત ઝિદંગીના નિયમનો મજમુઓ હોત તો વાત બરાબર હતી કે ઇોન્સાન ગમે તે રીતે પઢી તેનો મતલબ સમજી લ્યે. અને તેના પર અમલ કરવા લાગે.કારણ કે ઝિદંગીના હુકમોને

સમજવા માટે ફકત તેનો અર્થ જાણવો જરરી બને છે શબ્દોની સુંદરતાથી કોઈ સંબધ રહેતો નથી. પરંતુ કુર્અને કરીમ મોઅજીઝો ૫ણ છે અને ડગલેને પગલે તિલાવતની દાવત આપે છે અને પોતાની ફસાહતો બલાગતનું એલાન પણ કરે છે. અને તેમનાથી સંબધ ધરાવતા લોકોને કુર્આનની સુંદરતા તરફ ધ્યાન આપવા તેમજ તેની ખુબીઓને દુનિયામાં ઝાહિર કરવાનું પણ કહે છે.

આ અશકય વસ્તું છે કે કોઈ માણસ તેના માનવાવાળાઓમંં પણ કહેવાય અને તેના તરફ ધ્યાન પણ ન આપે. અને હવે જો તેના તરફ ધ્યાન આપવું છે તો તિલાવત કરવી પડશે અને જો તિલવાત કરવી છે તો તે બધા નિયમોનું પાલન કરવું પડશે જેના થકી તેમની ભાષાની સુંદરતા અને વિશીષ્ટતા ઝાહિર થાય છે.

અને કુર્ચાને મજીદ પોતેજ તરતીલ વિગેરેનો હુકમ આપે છે આથી સ્પષ્ટ જાણવા મળે છે કે કુર્આાન મજીદ ખુદ પોતાની સુંદરતાને પામાલ (નષ્ટ) કરવા નથી ચાહતું. અને આ વસ્તુ ત્યાર જ શકય છે જયારે તેની તિલાવત કરવામાં આવે તો એવા નિયમોના અનુસરણ સાથે કરવી જોઇએ. જેનો તિલાવતની અઝમત અને સુંદરતા સાથે સંબંધ છે.
§વે એ વસ્તું પણ શકય છે કે કોઈ ઈન્સાન એ બધી લાયકાત ધરાવતો હોવા છતાં કુર્આાને પાકની તિલાવત ન કરે અને વધુમંં વધ્યુ સવાબથી વંચીત રહી જાય તેમ છતાં તેના પર કોઈ એવો દબાવ નથી કે તે તિલાવતની ઝિમ્મેદારી પોતાની માથે લઈ અને તે બધી મહેનત અને મશ્કકતનો સામનો કરે. પરંતુ ઈસ્લામે નમાઝમાં સુરે ङમ્દ વિગેરેને વાજીબ કરી આ આઝાદીને પણ ખત્મ કરી નાખી છે. અને સાફ બતાવી દીદ્યું છે કે તિલાવતે કુર્આાન દરેક મુસલમાનની ફરજ છે.

અને તિલાવત અરબી ભાષા વગર થઈ નથી શકતી તિલાવતની ભાષા અરબી હોવી તેનો મતલબ એ છે કે તિલાવતમાં અરબી ભાષાના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે. અને તેમાં કોઈ ફેરબદલી કરવામાં ન આવે આથી એમ કહેલું પણ સહીહ છે કે ઈલ્મે તજવીદની પુર પુરી જાણકારી ન હોય તો અમુક અંશ સુધી તેની જાણકારી મેળવવી જરરી અને વાજીબ છે. અને તેના વગર નમાઝ સહીહ થવી મુશ્કીલ છે. અને નમાઝ કબુલ થવા પરજ દરેક અમલનું કબલ થવું નીર્ભર છે. અને અગર કોઈ શખ્સ તજવીદના નિયમોનું ઉલધંન કરી કિરાઅતે કુર્આનની જેમ નમાઝને બરબાદ કરે છે તો તે ફકત પોતાની નમાઝને બરબાદ નથી કરતો બલ્કે પોતાના દરેક અમલને કબુલિયત સુધી પહોંચાડવા મુશ્કીલ બનાવી દયે છે. અને આ વસ્તુ ઈઠપ્મે તજવીદની જરરતની બેડ્તરીન દલીલ છે.
તજવીદના વિભાગ
ઈ૯લમ તજવીદમાં અલગ અલગ પ્રકારના મસઅલાઓ પર વાતચીત કરવામાં આવે છે. કોઈ વખત કુર્આનના અલગ અલગ અક્ષરો પર નઝર નાખવામાં આવે છે કે તેને બોલવાની સહીહ રીત શું છે? કોઈ વખત જોડયા શબ્દો બોલવાની રીત પર વાત કરવામાં આવે છે અને કોઈ વખત વાકય બોલવા માટેની રીત વિષે વાતચીત કરવામંં આવે છે કે વકફ અને વસ્લના નિયમો શું છે? અને તેને કેવી રીતે અમલમાં મુકવા જોઈએ?

તજવીદના મસઅલાથી જાણકાર થવા માટે આ બધા વિભાગો પર ધ્યાન આપવું પડશે. અને તેની સંપુર્ણ રીતે તેની જાણકારી મેળવવી પડશે.

## સવાલ

(૧) ઈ૮મે તજવીદની વ્યાખ્યા લખો.
(૨) ઈલ્મે તજવીદની જરૂત અને તેનું મહુત્વ બયાન કરો.
(૩) ઈલ્મે તજવીદમાં કઈ વસ્તું પર વાતચીત કરવામાં આવે છે ?

પાઠ બીજો
§ુરફ
કારણ કે ઈલ્મે તજવીદમાં કુર્આને મજીદના અક્ષરો વિષે વાત કરવામાં આવે છે માટે તેનું જાણલું બહુજ જરરી છે
 ખાસ અક્ષરો છે. અને گ ز چ پ ફારસીના ખાસ અક્ષરો છે. આ ઉપરાંત બીજા અક્ષ્રરો, તનવીન વિગેરે બીજી ભાષામાં ૫ણ સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે.

આ અક્ષરો તેના બનાવનારના પ્રમાણે અલગ અલગ છે. આ પ્રકારના વિષય પર વાતચીત કરવા પહેલા તે જગ્યાઓની જાણકારી મેળવવી જરૂી છે જયાંથી આ અક્ષરો બોલવામાં આવે છે અને આ વસ્તુને ઈીલ્મે તજવીદમાં મખરજ કહેવામાં આવે છે.
"મખારીજે ડુરફ"
તજવીદના આલીમોએ ૨૯ મુળાક્ષરો માટે જે મખારીજ બયાન કર્યા છે તેની સંખ્યા ૨૭ છે જેને પાંચ જગ્યાએથી બોલવામાં આવે છે. (૧) જોફે દહન (૨) ૬લક (૩) ઝબાન (૪) હોઠ (૫) નાક

અહીંથા ટુંકમંા અક્ષરોના મખારીજની જગ્યા નકકી કરવામંા આવે છે પરંતુ ખરા ઉચ્યાર માટે આ વિષયના જાણકાર માણસનો સહારો લેવો પડશે.


જોફે દઝુન (મોઢાની વચ્ચેનો ભાગ)
જોફે દ૬નથી ફકત ત્રણ અક્ષરો બોલવામંા આવે છે.
 جَوَادٌ. غَفُورٌ ـَرِيمٌ

ઈ૯ક (ગળુ)
હલકના ત્રણ વિભાગ છે.
૧- શરઆતનો ભાગ જેમાંથી $\dot{\varepsilon} \dot{\tau}$ બોલવામાં આવે છે.
૨- વચ્ચેનો ભાગ જેમાંથી $\varepsilon \tau$ બોલવામાં આવે છે.
૩- છેલ્લો ભાગ જેમાંથી ءડ બોલવામાં આવે છે.
જેવી રીતે કે


સવાલ
૧- અક્ષરો કઈ કઈ જગ્યાએથી બોલવામાં આવે છે ?
૨- જવફે દહનથી કયા કયા અક્ષરો બોલવામાં આવે છે ?
3- §લકના કેટલા વિભાગ છે? અને કયા ભાગથી કયા અક્ષરો બોલવામાં આવે છે ?
૪-નીચે આપેલ અક્ષરોના મખારીજ બતાવો.

$$
\dot{\varepsilon}-\varepsilon-\dot{\tau}-\tau-\text { - }- \text { - }
$$

# પાઠ ત્રીજો <br> ઝબાન - ડોો - નાક 

## ઝબાન

અક્ષરોને બોલવા માટે ઝબાનના દસ વિભાગ છે.
(૧) જાભની પાછળનો છેડો અને તેની સામેનું તાળવું જયાંથી قاف ની અવાજ નીકળે છે.
(૨) تافથી જરાક આગળનો ભાગ અને તેની સામેના તાળવાથી كاف ની અવાજ નીકળે છે.
(૩) જીભ અને તાળવાની વચ્ચેનો ભાગ જયાંથી شيم - અને ની અવાજ નીકળે છે.
(૪) જીભની કીનારીને તેની સામેની જમણી અથવા ડાબી ડાઢ સાથે મેળવવાથી ضا ની અવાજ નીકળે છે.

(૫) જીભની આગળના છેડાને તાળવાની શરઆતતા ભાગને મેળવવાથી $\begin{aligned} & \text { ل ની અવાજ નીકળે છે. }\end{aligned}$
(૬) જીભની આગળના છેડાને م $\downarrow$ ના મખરજથી જરાક નીચેના ભાગથી ن ની અવાજ નીકળે છે.
(૭) જીભની આગળના છેડાના નીચેના ભાગને તાળવાની શરઆતના

ભાગ સાથે મેળવવાથી $J$ ની અવાજ નીકળે છે.
(૮) જીભની આગળના છેડા અને ઉપરના બન્ને દાંતના મુળ વડે જીભને

ઉ૫૨ ઉઠાવતા થોડા-થોડા ફર્ક સાથે ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط બોલવામાં આવે છે.

93?


羿

(૯) જીભના આગળના છેડા અને ઉપરના તેમજ નીચેના દાંતોના કીનારાથી ص - - ز - ز ની અવાજ નીકળે છે.
"ó


زَاهِرُ


## ふَ <br> 

(૧૦) જીભના આગળના છેડાને ઉપરના બન્ને દાંતોના કીનારા સાથે મેળવવાથી ظ . ذ . ثની અવાઝ નીકળે છે.


$$
\frac{\text { ClOOOD }}{50000}
$$

डોర
અક્ષરને હોઠથી બોલવાના બે પ્રકાર છે.
(૧) નીચેના હોઠનો અંદરનો ભાગ ઉપરના બન્ને દાંતોની કીનારી સાથે મેળવવાથી ذં ની અવાજ નીકળે છે.
(૨) બન્ને હોઠના વચ્ચેના ભાગ - - અને و ની અવાજ નીકળે-઼્ે. પરંતુ એટલો જ ફર્ક છે કે $و$ માટે હોઠને સંકોચવા પડે છે અને ب તથા مમાટે હોઠને મેળવવા પડે છે.

નાક
ગુન્ના વાળા અક્ષ્રરો નાકથી બોલવામાં આવે છે. આ અક્ષરોમાં ફકત નુને સાકીન અને તનવીન છે. પરંતુ શર્ત છે કે ગુન્ના સાથે તેને ઈદગામ કરવામાં આવે અને ઈખફાનો ફેતુ હોય. નુન અને તશદીદવાળી મીમનો ૫ણ આ અક્ષરોમાં સમાવેશ થાય છે. - " - نُ ن

સવાલ
(૧) જીભના કેટલા ભાગ છે ? અને કયા ભાગથી કયો અક્ષર બોલવામાં આવે છે ?
(૨) હોઠઠી કયા કયા અક્ષરો બોલવામાં આવે છે ?
(૩) નાકથી કયા અક્ષરો બોલવામાં આવે છે ?
( ( નીચેના અક્ષરોનો મખરજ બતાવો.



પાઠ ચોથો
અક્ષરોના પ્રકાર
અરબી મુળાક્ષરોને અદા કરવા માટે તેના હુકમો અને રીત પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકાર છે.
હુરેફ મદ
واؤ ـ الذ ـ ـى
આ અક્ષરોને ત્યારે હુરફ મદ કહેવામાં આવે છે જયારે
 પછી હમઝા અથવા કોઈ સાકીન અક્ષર આવતો હોય જેવી રીતે કે


પછી આવનાર હમઝા અથવા સાકીન અક્ષરને "સબબ" કડ્ડેવામાં આવે છે અને મદનો અર્થ ખેંચવાનો થાય છે.
ડુરૂે લીન

- واؤ અથવા ى પહેલા ઝબર હોય ત્યારે આ બન્ને અક્ષરને લીન કહેવામાં આવે છે. "લીન" નો અર્થ નરમી થાય છે અને આ હાલતમાં આ બન્ને અક્ષરો મદને સહેલાઈથી કબુલ કરી લ્યે છે. જેવી રીતે કે خَوْنُ ـ طَيْرِ
§વે અગર ઈરફે લીન પછી કોઈ અક્ષર સાકીન હોય તોં મદ
 શશ્્દમાં "અટ્ન"મં "યે"§રફે લીન છે અને તેના પછી નુને સાકીન છે. જેના કારણે "અથ્ન" ની "ひે" ને મદ સાથે પઢવું ૫ડશે.
ડુરફે શમ્સી
એવા અક્ષરો જેના પહેલા "અલીફ લામ" આવે તો તે અક્ષ્રો મેળવીને પઢતી વખતે "અલીફ લામ" સાકીત થઈ જાય છે. જેમકે .ت
 મેળવીને પઢતી વખતે અલીફ લામ પઢવામાં નથી આવતો.

§ુરે કમરી
એવા અક્ષરો જેના પહેલા "અલીફ લામ" આવે તો તે અક્ષરો મેળવીને પઢતી વખત "લામ" ૫ઢવામાં આવે છે પરંતુ "અલીફ"
 - - - - -

આ અક્ષરોને મેળવીને પઢતી વખતે અલીફ પઢવામાં નહીં આવે પરંતુ લામ પઢવામાં આવેશે.જેવી શીતે ફે
 સવાલ
(૧) હુરેફ મદ કયા અક્ષરોને કડેવામાં આવે છે ? અને કયારે કડેવામંા આવે છે ?
(૨) ડુરેફે લીન કોને કડુવામાં આવે છે ? મીસાલ આપી સમજાવો.
(૩) હુરેફ શમ્સી અને હુરેફે કમરી કોને કડેવામાં આવે છે ?
(૪) નીચે આપેલ અક્ષરોમાં કયો અક્ષર શમ્સી છે અને કયો અક્ષર કમશી છે તે બતાવો. ت ث

પાઠ પાંચમો
અક્ષરેની સીફતો
જેવી રીતે અક્ષરોના મખારીજ અલગ અલગ હોય છે તેવીજ રીતે અક્ષરોની સીફતો ૫ણ અલગ અલગ હોય છે. જેવી રીતે કે ઈસ્તીલા, જહર, કલકલા વિગેરે. કયારેક મખરજ અને સીફતમંં
 સીફત અલગ અલગ હોય છે જેવી રીતે કે ه અને هز ه
(૧) ડુરફે કલકલા

飞 - د આ અક્ષરોની ખાસિયત એ છે કે જયારે આ અક્ષરો શબ્દની વચ્ચે અથવા છેલ્લે હોય અને સાકીન પણ હોય ત્યારે તેને જોરથી એવી રીતે બોલવામાં આવે છે કે જાણે તે ફરકતવાળો દેખાવા લાગે. જેવી રِતે કે يَدْخُلُونَ - لَمْ يَلِدُ
(૨) હુરેફ ઈસ્તીલા
 ઈસ્તીલા એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે આ અક્ષરોને બોલવા માટે જીભને ઉઠાવવી પડે છે. જેવી રીતે કે خَ خَ - يَخِيِّوُنِ (૩) હુરૂફ યરમલુન

આ છ અક્ષરો છે. ن ى આ અ અક્ષરોની ખાસિયત એ છે કે આ અક્ષરો પહેલા નુને સાકીન અથવા તનવીન આવતી હોય તો તેને તકરીબન સાકીત કરી દેવામાં આવે છે અને પછીના અક્ષરને
 مُحَمَّ وَّ آلِ مُحَمَّنُ
( $\gamma$ ) હુરૂફે §લક
 બોલવામાં આવે છે અને તેના પડેલા આવનાર નુને સાકીનને સ્પષ્ટ રીતે પઢવામાં આવે છે. જેવી રીતે કે اَنْعَمُتَ

સવાલ
(૧) હુરેફ કલકલા કયા અક્ષરો છે અને તેની ખાસિયત શું છે ?
(૨) હુરૂફે ઈસ્તીલા કોને કહેવામાં આવે છે ? શા માટે
(૩) હુરૂે યરમલુનની ખાસિયત મીસાલ સાથે બયાન કરો.
( ) હુરફે હલક પહેલા આવનાર નુનેસાકીન શા માટે પઢવામાં આવે છે?

પાઠ છઠ્ઠે
અક્ષરેને અદા કરવાની શીત
મુળાક્ષરોને અદા કરવાની ચાર રીત છે.
ઈદગામ - ઈઝહાર - કณ્મ - ઈખફા
ઈદગામ
ઈંદગામનો અર્થ સાકીન અક્ષરરને પછીના હરકતવાળા અક્ષર સાથે મેળવીને એક કરી પછીના હરકતવાળા અક્ષરની અવાજમંં ઉચ્ચાર કરવો.
ઇદગામના ચાર પ્રકાર છે.
(ઈદગામે યરમલુન - ઈદગામે મીસ્લૈન - ઈદગામે મુતકારેબૈન ઈદગામે મુતજાનેસૈન)
(અ) ઈદગામે યરમલુન
અગર કોઈ જગ્યા હુરફે યરમલુનમાંથી કોઈ ફરફ અને તેની પહેલા નુને સાકીન અથવા તનવીન હોય તો તે નુનને સાકીત કરી §રફે યરમલુનને તશદીદ કરી દેવામાં આવે છે આ રીતે હરફે યરમલુનમંં
 આ ઈદગામમાં પણ બે પ્રકાર છે. ઈદગામે ગુન્ના અને ઈદગામે બેલાગુન્ના (ગુન્ના વગરનો ઈદગામ)
૧. ઈદગામે ગુન્નાની શીત એ છે કે ङ૨ફને જોડતી વખતે જરાક નુનની અવાજ બાકી રહી જાય જેવી રીતે કે યરમલુનમાં ن ن و છે. عَا عَلَّ وَّلَّ اللّهُ
૨. ઈદગામે બેલાગુન્નામાં નુનની અવાજ જરા પણ બાકી રહેતી નથી. જેવી રીતે કે J અને ل لَ મُં થાય છે. દા.ત.

યરમલુનના ઈદગામની શર્ત એ છે કે નુને સાકીન અને હરફે યરમલુન બન્ને અલગ અલગ શબ્દમાં આવતા હોય નહીંતર એક શબ્દમાં ઈદગાામ કરવું બરાબર નહીં કહેવાય જેવી રીતે કે કُ કُ કે જેમાં "થે" પહેલા નુને સાકીન છે. પરંતુ ઈદગામ થતો નથી કારણ કે એકજ શબ્દ છે.
(બ) ઈદગામે મીસ્લૈન
અગર બે અક્ષર એક જેવા ભેગા થહ જાય જેમાં પડેલો અક્ષર સાકીન હોય અને બીજો અક્ષર હરકતવાળો હોય ત્યારે પહેલા અક્ષરને બીજા અક્ષરમાં ઈઈદગામ કરવામાં આવે છે.

જેવી રીતે કે પહેલો અક્ષર §રફે મદ ન હોય નહીંતર ઇદટગામ કરવું બરાબર નહીં

 * ની $ى$ § §ફ મદ છે.
(ક) ઈદગામે મુતકારેબૈન
મુતકારેબૈન એવા બે અક્ષરોનું નામ છે જે મખરજ અને સીફત પ્રમાણે એક બીજાથી નઝદીક છે. જેવી રીતે કે પહેલા બયાન થઈ ચુકયું છે કે ઘણા અક્ષરો એક જેવાજ મખરજથી અદા કરવામાં આવે છે તેને કરીબુલ મખરજ (નજીકનો ઉચ્ચાર) પણ કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે ૬े قُلُ رَّبِّ الَمَ نَخْلُقُكُّمُ (ડ) ઇદગામે મુતજાનેસૈન

એક જાતીના બે અક્ષરો ભેગા થઈ જાય અને તેનો મખરજ એક હોય પરંતુ સીફત અલગ અલગ હોય અને તેમાં પહેલો સાકીન અને

બીજો હરકતવાળો હોય તો પહેલા અક્ષરને બીજા અક્ષરમાં ઈોદગામ કરવામાં આવે છે. જેવી રીતે કે


إرْكَكْ مَعَنَا
قَدَجِّاءَكُمْ

H
شَ


- . .

ઈふકાર
અગર નુને સાકીન અથવા તનવીન પછી હરફે હ઼ક અયવા ङરફ યરમલુન હોય તો નુનને સ્પષ્ટ જીતે પઢવો જોઇએ.
જેવી શીત કે اَنَهَار ـ دُنْيَا . قِنْوَانٌ

કટ્બ
અગર નુને સાકીન અથવા તનવીન પછી $ب$ આવે તો ن ને ? થી બદલી નાખવામાં આવે છે. અને ગુન્ના સાથે પઢવામાં આવે છે. જَધી રીતે ફे اَنْبَيَاءَ
અહીયા "નુન" નો ઉચ્ચાર "મીંમ" થી કરવામાં આવે છે. અને જેવી
 સાથે પઢવામાં આવશે.

ઈખફા
હુરફ યરમલુન, હુરફફ હલક અને "બે" સિવાય બીજા ૧૫ અક્ષરો પહેલા નુને સાકીન અથવા તનવીન આવે તો તે નુનને ધીમે ૫ઢવામાં


સવાલ
(૧) ઇદગામની વ્યાખ્યા અને તેના પ્રકાર તેમજ મીસાલ બયાન કરે.
(૨) ઈદગામે યરમલુનથી તમે શું સમજયા છો? તેની શર્તો અને મીસાલ બ્યાન કરે.
(૩) ઈઝહાર, કલબ, અને ઈખફાની મીસાલ આપીને સમજાવો.
 છे ?

પાઠ સાતમો
§રકતો
હરફ પર આવનાર અલામતોના પાંચ પ્રકાર હોય છે. તેમાંા ત્રણને હરકત કહેવામાં આવે છે - ઝબર , ઝેર ' પેશ બાકી બે માં એકને ~ મદ અને બીજાને ’ સુકુન કહેવામાં આવે છે.
મદના બે પ્રકાર છે. મદે અસ્લી અને મદે ગયરે અસ્લી મદે અસ્લી

એ મદ છે જેમાં "અલીફ" "વાવ" અથવા "યે" વગર અવાજ અદા થઈ શકતી નથી અને આ મદ માટ કોઈ બીજા કારણની જરૂ
 "અલીફ" "વાવ" અને "યે"ની અવાજ અદા કરવા માટ અક્ષરને બે §રકત જેટલો ખેચવો જરરી છે. યાદ રહે કે હરકત જેટલુ ખેંચવાનો અર્થ મુઠી બંધ કરી ને સામાન્ય રીતે એક આંગળી ખોલવામાં જેટલો સમય લાગે છે તેને એક હૂકત કહેવામાં આવે છે.
મદે ગૌરૈઅસ્લી
આ એ મદ છે જેમાં "વાવ" "અલીફ" અને "યે" ની અવાજને કોઈ (ङમઝા અથવા સુકુનના)કારણે મદેઅસ્લીથી વધારે ખેંચવી પડે છે. મદે ગૈરેઅસલી §મઝાના પ્રમાણે બે પ્રકાર છે. વાજીબે મુત્તસીલ અને જાએઝ મુન્ફસીલ વાજીબે મુત્તસીલ

એ મદને કડેવામાં આવે છે જેમાં મદ અને હમઝા બન્ને એકજ
 ત્રણેય મીસાલમાં "અલીફ" "વાવ" "ઘે" અને ङમઝા એકજ શબ્દમંં આવેલ છે. આ મદને ચારથી પાંચ હરકતો જેટલી ખેંચવાની રડેશે.

જાચખ મુન્ફસીલ
એ મદને કડ્વેવામાં આવે છે જેમાં મદ પહ઼લા શબ્દના છેડે અને §મઝા બીજા શબ્દની શરઆતમાં આવે છે.
 આ પ્રકારની મદમાં પણ ચાર થી પાંચ હરકતો જેટલું ખેચવું ૫ડશે. મદે ગૈરે અસ્લીમાં સુકુનના પ્રમાણે ચાર પ્રકાર હોોય છે ? (મદેલાઝીમ મદેઆરીઝ મદેલીન મદેએવઝ) મદેલાઝીમ

એ મદને કડ્વેવામાં આવે છે જેમાં "વાવ" "અલીફ" અથવા "ઘે" પછી સાકીન અક્ષરનો સુકુન લાઝમી (જરીી) હુોય એટલે કે કોઈ ૫ણ હાલલતમાં બદલાતો ન હોોય. જેવી શીતે કે
 ચાર હરકતો જેટલું ખેચવું જોઈએ.
મદેઆરીખ
એ મદનું નામ છે જેમાં "વાવ" "અલીફ" અથવા "ચે" પછીના અક્ષરને વકફના કારણો સાકીન કરી દેવામાં આધ્યો હોોય. જેવી રીતે કે
 જેટલું ખચઘુું જાએઝ છે પરંતુ બેહતતર છે કે છ ડરકતો જેટલું ખેચવામાં આવે.
મદેલીન
હુરફફ લીન પછીનો અક્ષર સાકીન હોય તો તેના પર ૫ણ મદ આવી જશે. અગર તે અક્ષરનો સુકુન લાઝીમ હોય તો તેને મદેલીન
 હરકતો જેટલું ખેચલું જોઈએ. અને અગર જો સુકુન લાઝીમ ન હોય તો

તે મદને મદેલીન આરઝી કહેવામાં આવે છે. આ મદને બે હરકતો જેટલું ખેચવું જોઇએ.
મદેએવઝ
આ મદ §રફ પર વકફ કરવા સમયે આવે છે. પરંતુ શર્ત છે કે તેમાં દોઝબર (તનવીન) હોય જેવી રીતે કે $\qquad$
 મદમાં બે હરકત જેટલું ખેચલું જાઇએ.

સવાલ
(૧) હુરૂ પર આવનાર અલામતોના કેટલા પ્રકાર છે? મીસાલ આપી સમજાવો.
(૨) મદની વ્યાખ્યા બતાવો અને મદે અસ્લીને કેટલું ખેચવું જોઈએ. મીસાલથી આપી સમજાવો.
(૩) મદે ગૈરે અસ્લીની વ્યાખ્યા બતાવો અને તેના પ્રકાર જણાવો.
(૪) મદે વાજીબે મુત્તસીલ અને મદે જાએઝે મુન્ફસીલની વયાખ્યા અને મીસાલ બયાન કરો.
(૫) મદે લાઝીમ અને મદે આરીઝની વ્યાખ્યા બતાવો અને તેને કેટલું ખચચલું જાઈએ?
(૬) નીચે આપેલ મીસાલમાં મદના પ્રકાર નક્કી કરો અને બતાવો કે તેને કેટલું ખચવું જોઈએ?

انزلنـاه - قواانفسكم ـ الحاقه - يـس
(૭) મદેલીનની વ્યાખ્યા મીસાલ સાથે સમજાવો.

પાઠ આઠમો
તફખીમ અને તરકીક
さૈ તફખીમનો અર્થ છે કે અક્ષરને ઘાટો બનાવીને અદા કરવો. さ̄ તરકીકનો અર્થ છે કે અક્ષરને પાતળો બનાવીને અદા કરવો. તફળી અને તરકીક ફકત બે અક્ષરમાંજ થાય છે - ل - J స્ર નીચે બતાવેલ સંજોગોમાં $J$ માં તફખીમ થાય છે. J પર ઝબર હોય જેવી રીત કે رَحُمْ ر પર પેશ હોય જેવી રીતે કે J સાકીન હોય અને તેના પહેલાના અક્ષરમાં ઝબર હોય. જેવી રીતે કે وَاْنَرَ J સાકીન હોય અને તેના પહેલાના અક્ષરમાં પેશ હોય. જેવી રીતે કે كُرْهُ ر સાકીન અને તેના પહેલાના અક્ષરમાં ऊેર હોય અને પછીનો અક્ષર
 જેવી રીતે કે مِرْصَـادًا
J સાકીન અને તેના પહેલા કસ્સએ આરીઝ (ઝેર હોય પરંતુ કોય કારણ સર ત્યાં ઝેર આપવામાં આવેલ હોય) જેવી રીતે કે 'رِ رِ ث્ર નીચે બતાવેલ સંજોગોમાં $J$ તરકીક થાય છે. J સાકીન અને તેના પહેલાના અક્ષરમાં ઝેર હોય જેવી રીતે કે - اِصْبِرُ ر સાકીન અને તેના પહેલાનો અક્ષર હુરફે લીન હોય. જેવી રીતે કે - خَيْرُ - طَوْرَ
ث્ર નીચે બતાવેલ સંજોગોમાં $ل$ તફખીમ થાય છે. ل પડેલા હુરૂફે ઈસ્તીલા આવેલ હોોય. જેવી શીતે કે مَطْلَ الُفَجُرِ تَالَ اللّهُ

ل અક્ષર ،للّ શબ્દનો હોોય અને તેના પહેલા પેશ હોો.
જેવી રીતે કે કَ
ثૈ* નીચે બતાવેલ સંજોગોમાં $J$ તરકીક થાય છે.
ل પડેલા હેફે ઈસ્તીલાનો કોઈ અક્ષર આવેલ ન હોય.
જેવી શતતે કે كَ
لبِسّْ اللّه
સવાલ
(૧) તફખીમ અને તરકીકનો અર્થ જણાવો અને કયા અક્ષરોમંા તફખીમ અને તરકીક થાય છે.
(૨) $ر$ માં તફખીમ કયારે થાય છે.
(૩) لમાં તફખીમ અને તરકીક કયારે થાય છે? મીસાલ આપી સમજાવો.

પાઠ નવમો
વકફ અને વસ્લ
કોઈ પણ વાકયના વાંચન વખતે ઈન્સાનને કોઈક જગ્યાએ રોકાવું પડે છે. અને કોઈક જગ્યાએ મેળવીને પઢુંવપડે છે. અરબીમાં રોકાવાનું નામ વકફ છે અને મેળવીને પઢવાનું નામ વસ્લ છે. స్̄ aકફ:- વકફના અલગ અલગ કારણો હોય છે કોઈ વખત વકફ અર્થ પુર્ણ થવા પર હોય છે અને કોઈ વખત જ્વાસ તુટી જવા ૫ર હોય છે. આ બન્ને સંજોગમાં જે અક્ષર પર વકફ કરવામાં આવે તેનું સાકીન કરવું જરરી છે.
※્ર વસ્લ:- વસ્લ માટે છેલ્લા અક્ષરને હરકત આપવી જરીી છે. જેથી આગળના અક્ષરથી મેળવીને પઢતી વખતે સહેલાઈ રङે. નહીંતર એવી સ્થીતી સામે આવશે કે ન તો વકફ કહેવાશે અને ન તો વસ્લ.跃 વકફના પ્રકારો
§રફે 巴 પર વકફ :- આ પ્રકારની ت જે ેેંચીને લખવામંં આવે છે તેના પર અગર વકફ કરુંંહોોય તો તે પોતાની અસ્લ હાલત પર બાકી
 હોય અને વકફ કરુંં હોો તો તે ડ મંા બદલાઈ જશે. જેવી રીતે ફે

તનવીન પર વકફ :- અગર વકફ વખતે તે અક્ષર પર તનવીન દોઝેર અથવા દોપેશ હોય તો સાકીન થઈ જશે. અને દોઝબર હોય તો તેના

 નોંધ:- સ્પષ્ટ છે કે વકફ અને વસ્લના નિયમ વિર્ધ્ય હરકતને બાકી રાખી વકફ કરવું અને સુકુનને બાકી રાખીવસ્સ કરવું સહીહહ નથી.

વકફ બે §રકત:- એટલે કે વકફ કરવામાં આવે અને છેલ્લા અક્ષરને §રકત સાથે પઢવામાં આવે. જેવીરીતે કે

વસ્લ બે સુકુન :- એટલે કે શબ્દને બીજા શબ્દ સાથે મેળવીને પઢવામાં આવે પરંતુ પહેલા શબ્દના છેલ્લા અક્ષરને સાકીન રાખવામાં
 સાથે ૫ઢવામાં આવે અને રહીમની મીમને સાકીન પઢવામાં આવે. aકફ પછી:- કોઈ અક્ષર પર રોકાવા માટ્ટ જરરી છે કે તેને સાકીન કરી દેવામાં આવે પરંતુ તેના અમુક પ્રકારો સામે આવે છે.
૧- અક્ષરને સાકીન કરી દેવામાં આવે છે. જેવી રીતે કَّ اَ
૨- અક્ષરને સાકીન પછી પેશની જેમ તે અક્ષરને અદા કરવામાં આવે
છે. તેને 'ઈશમામ' કેહવામાં આવે છે.જેવી રીતે કે نَسَتَعِيُيْ
3- સાકીન કર્યા પછી તે અક્ષરને ઝેરના ફ્વાઝથી અદા કરવામાં આવે
છે. તેને 'રવમ' કહેવામાં આવે છે.જેવી રીતે કે عَ عَ
૪- સાકીન કર્યા પછી ઝેરને વધારે ઝાહિર કરવામાં આવે છે. તેને 'ઈખ્તેલાસ' કહેવામાં આવે છે. જેવી શીતે ફે
સવાલ
(૧) વકફ અને વસ્લની વ્યાખ્યા મીસાલ સાથે સમજાવો.
(૨) વકફના કેટલા પ્રકાર છે ?
(૩) વકફ બે ફરકત અને વસ્સ બે સુકુનની વ્યાખ્યા મીસાલ સાથે બયાન કરો અને બતાવો કે આ કાર્ય સહીહ છે કે હાત.
(જ) વકફ પછી કેટલા પ્રકારો છે વિસ્તૃત્ખયાન કરો.

પાઠ દસમો
વકફના પ્રકાર
કોઈ જગ્યાએ રોકાવાની ચાર પીસ્શ્થીતી હોય શકે છે.
(૧) એ જગ્યાએ વકફ કરવામંં આવે જયંા વાકય અને અર્થ બન્ને પુરા થતા હોય. જેવી રીતે કેંَ任生 કોઈ સંબંધ નથી.
(૨) એ જગ્યાએ વકફ કરવામાં આવે જયાં વાત પુરી થતી હોો પરંતુ પછીના વાક્ય સાથે પણ તેનો સંબંધ બાકી હોય

 સંબધીત છે જેનો ઝીફ્ર પહેલાના વાક્થમાં થઈ ચુકયો હોય.
(૩) એ જગ્યાએ વકફ કરવામંં આવે જયંા અર્થ પુરો થઈ જાય પરંતુ પછીનો શબ્દ પહેલા વાક્યથી સંબંધીત હોય. જેવી શીતે પર વકફ કરી શકાય છે. પરંતું رَبِّ الُـَعَـــالَـِمِيـن શાબ્દીક રીતે પહેલા વાકયની સીફત છે. અલગથી કોઇ વાકય નથી.
(૪) એવી જ઼યાએ વકફ કરવામાં આવે જયાં ન તો વાક્ય પુંઅતું હોય

 છે અને નતો અર્થ પુરો થાય છે. અહીંયા રોકુંંત જોઇએ.

વકફે જાએઝ અને લાઝીમ
વકફમાં કયારેક પછીના શબ્દ સાથે મેળવીને પઢવાથી અર્થ બીલકુલ બદલાઈ જાય છે. જેવી રીતે કી અહીં બદલાઈ જશે. પરવરદીગારે આલમ બયાન કરવા ચાહે છે કે "અમારા

કાનુનમાં કોઈ ખામી નથી અને તે સીધો છે." હવે અગર બન્ને શબ્દોને મેળવીને પઢવામાં આવશે તો તેનો અર્થ એ થશે કે અમારો કાનુનમાં ન તો ખામી છે અને ન તો સીધો છે." આ અર્થ બીલકુલ ગલત છે. માટે તે બન્ને શબ્દો વચ્ચે વકફ કરુંવજરરી છે અને આવા વકફને વકફે લાઝીમ કહ્ડેવામંં આવે છે. આવા વાકયો ઉપરાંત બીજા વાકયોમાં રોકાલું જાએઝ છે.

સવાલ
(૧) કોઈ જગ્યાએ રોકાવાની કેટલી પરીસ્થીતી હોય શકે છે ?
(૨) વકફે જાએઝ અને વકફે લાઝીમનો શું અર્થ થાય છે? મીસાલ આપીને સમજાવો.

પાઠ અઝિયારમો
કુર્આનમં વકફની અલામતો
દુનિયાની બીજી કીતાબોની વાક્ય રચનાની જેમ કુર્આનમાં ૫ણ વકફ અને વસ્સ છે. જેમાં અમુક જગ્યાએ વાકય પુશ્ઘ્ડ જતું હોય છે તો અમુક જગ્યાએ વાક્થ અધુર રહુંંતહોો છે. અને આ જાણકારી રાખવી દરેક શખ્સની તાકત બહારરની વાત છે. એટલા માટ્ટિ કુર્આાનના કારીઓએ તે જગ્યા નકકી કરી રાખી છે અને તેના નિયમો અને અલામતો બતાવી દીધી છે. જેના થકી કુર્આન ૫ઢનારને આસાની રङે અને વકફની જગ્યાએ વસ્લ અને વસ્લની જગ્યાએ વકફ ન કરી નાખે. આ જગ્યાઓ ઉપરાંત કોઈ જગ્યાએ વ્વાસ તુટી જાય તો છેલ્લા અક્ષરને સાકીન કરી નાખે અને ફરીથી આગળના એક શબ્દથી ફરી વખત પઢે જેથી વાક્થા સીલસીલા પર કોઈ અસર ન થાય.
સામાન્ય રીતે કુર્ચાને કરીમમાં નીચે પ્રમાણે અલામતો જોવા મળે છે.
જયાં વાત પુરી થાય છે ત્યાં આ પ્રકારની અલામત હોય છે.
ค આ વકફ લાઝીમ છે મેળવીને પઢવાથી અર્થ બદલાઈ જાય છે.
ط આ વકફે મુત્લકની અલામત છે અહીં વકફ કુરુવશેહતર છે.
ج આ વકફે જાએઝની અલામત છે. મેળવીને પણ પઢી શકાય છે. પરંતુ વકફ કરવું બેહતર છે.
j રોકાવુંં જાએઝ છે પરંતુ મેળવીને પઢુંવબેહતર છે.
ص વકફ કરવાની રજા આપવામાં આવેલ છે. પરંતુ શર્ત છે કે રેકાયા પછી એક શબ્દ આગળથી ફશી વખત પઢવો જોઈએ.
صل "કદ યુસલ"નું ટુંકુ રૅ છે એટલે કે અહીંંયા કોઈ વખત રોકાવામાં

પણ આવે છે અને કોઈ વખત તેમ નથીપરંતુ રોકાલું બેહતર છે. صـلى "અલવસ્લો ઔલા"નું ટુંકુ ર૫ છે એટલે કે મેળવીને પઢવું બેહુતર છે. તેમ છતં મેળવીને ૫ઢવામાં ૫ણ કોઈ વાંધો નથી.

ق "કીયલ અલૈહીલ વકફ"નું ટુંકુ ર૫ છે. અહીંંયા રોકાવું ન જોઇએ. تف અહીંંયા રોકાવું જોઈએ.

سકતતાની અલામત છે. અહીંવા થોડુક રોકાવું જોઇએ પરંતુ શ્વાસ તુટવો. ન જોઈએ .

وقفها وાંબી સકતાની નીશાની છે અહીંયા સકતાની નીશાની કરતા વધારે રોકાવું જોઇએ પરંતુ જ્વાસ તુટેધન જોઈએ.
У અગર આયતની વચ્ચે હોય તો રોકાલું ન જોઈએ. અને આયતના છેડે હોોય તો છુટ છે ચાહે રોકાય અથવા મેળવીને પઢે.
$\therefore$ બે શબ્દ અથવા બે વાક્ની આગળ પાછળ આવે છે જેમાં એક જગ્યાએ રોકાવું જોઇએ અને એક જાæએે વસ્લ કરવું જોઇએએ.

ك "કઝાલેક"નું ટુંકુ ર૫ છે. એટલે કે આ અલામતનો હુકમ પહેલાની અલામત પ્રમાણેનો છે અગર પહેલાની અલામત લાઝીમ હોય તેખા અલામત પણ લાઝીમની સમજવી અને જાએઝની અલામત઼્̧ોય તો જાએઝની અલામત સમજવી.

સવાલ
(૧) - $\quad$. સમજાવો.


પાઠ બારમો
§ૂકતની રીત
વકફના સાકીન હોવાની જેમ §રકતને અદા કરવાના અલગ અલગ પ્રકાર છે. જેમાં મશડુર ઈશ્બાઅ અને એમાલ્ધે.
ઈશ્બાઅ
એટલે કે અક્ષરના ઝેર અને પેશને એટુંલષોર આપીને પઢવામાં આવે છે કે "ય" અથવા "વાય"ની અવાજ પૈદા થઇ જાય. આ એ વખતે બનશે જયારે પેશ પહેલા પેશ અથવા ઝબર હોય. અને પછીના


 'ની ડ મંં આ વસ્તુ નહીં બને કારણ કેઠ પહેલાનો અક્ષર "અલીફ" સાકીન છે.

એવીજ રીતે જયારે ઝેર પહેલા ઝેર હોય અને પછીનો અક્ષર પણ §રકતવાળો §ોય ત્યારે પણ ઈશ્બાઅ સાથે પઢવામાં આવશે. જેવી
 "કાફ"ને તેમજ لِرَبِّكِ ના "લામ"ને ઈશ્બાઅ સાથે ૫ઢવામાં આવશે. એમાલા

ઝબરમાં ઈંશ્બાઅ નથી થતો પંરતુ એમાલા થાય છે. એટલે કે જયારે "વાવ" અથવા "યે" સાકીન હોય અને તે પહેલા ઝબર આવે તો ઝબરને જરાક "વાવ" અથવા "ચે"ની અવાજની જેમ અદા કરવામાં આવે છે. જેવી રીતે કે. يَوْم - غَيُير

ઝમીર
હુરફ અને હરકતોના એહકામ જાણયા પછી એ જાણલું જરરી છે કે ઝમીરના એહકામ શું છે ? કઈ જગ્યાએ ઝમીરને સાકીન કરવામંં આવશે અને કઈ જગ્યા પર હરકત સાથે સંપુર્ણ શીતે ૫ઢવામાં આવશે. ઝમીરનો અર્થ એ શબ્દો છે જે નામના બદલે ટુંકમાં લેવામાં આવે છે જેવી રીતે કે ૦- ઠ́ વિગેરે. (ગુજરાતીમાં જેવી રીતે કે "તે, તેઓહું, અમે .... વિગેરે)
ઠ́ આ ઝમીરનો નિયમ એ છે કે અગર આ ઝમીર પડેલા "ઝેર, ઝબર અથવા પેશ" હોય તો ઝમીરને હરકત સાથે સંપુર્ણ રીતે અદા કરવામાં આવશે. જેવી શીતે કે . સાથે અદા કરવામાં આવશે. અનેડ પહેલાનો અક્ષર સાકીન હોય તો ટુંકમાં અદા કરવામાં આવશે જેવી રીતે કે. . $\Delta$ ને એક જટકામાં અદા કરવામાં આવશે.

સવાલ
(૧) ઈશ્બાઅ અને એમાલાની વ્યાખ્યા મીસાલ સાથે બયાન કરો.
(૨) ઝમીર કોને કહેવામાં આવે છે. અને તેનો નિયમ શું છે ? મીસાલ સાથે બયાન કરો.
 અને કઈ જગ્યાએ એમાલા થશ઼!

પાઠ તેરમો
અમુક જરીી વાતો
અત્યાર સુંધી જે નિયમો બયાન કરવામંા આવેલ છે તેનો ખ્યાલ રાખવો ફકત કુરાને મજીદ પઢતી વખતેજ જરીી નથી બલ્કે નમાઝ પઢતી વેળાએ ૫ણ આ નિયમોનું અનુસરણ જરશી છે. અમુङ લોકો આ નિયમોને નઝર અંદાઝ કશી નાખે છે તેઓની નમાઝનું સહીહ થવું મુશ્કીલ છે. દુઆ અને ઝિયારત પઢતી વેળાએ પણ આ નિયમોને ધ્યાનમાં રાખવું જફરી છે. માટે જરશ છે કે તેમાં એ તમામ ખામીઓ તરફ ધ્યાન આપી તેની સુંારણં કરવામાં આવે જેનાથી નમાઝ વિગેરે સહીહ થાય અને ઈબાદત અલ્લાહની બારગાહમાં કબુલ થઈ શકે. એુવ ન બને કે મહ઼ેનત પણ કીીએ અને ફથ પણ ન મળે.
(૧) નમાઝમાં નિટ્યત ઝબાનથી કરવી જરીી નથી ફકત દિલમાં એ ખ્યાલ રાખવો કાફી છે કે કુ ફલાણી નમાઝ પઢીહોસ છું. ઘણા લોકો નિય્યતને ઝબાનથી અદા કરે છે તેમાં કોઈ વાંધો નથી પરંતુ નિય્યત ઝબાનથી બોલતી વખતે જરૂી છે કે શબ્દોને સહીહ શીતે અદા
 મોટી ભુલ છે. અને તેનો અર્થ બિલકુલ ખોટો થાય છે. સહીક્ષશ اللـ الله જેમાં લામ પર તશ્દીદ નથી.
(૨) સલવાતમાં س બોલશું તો અર્થમાં ઝમીન આસમાનનો ફई થઈ જાય છેફોટલે ૬े રડેમતની દુઆના બદલે કત્લની દુઆ થઈ જશે.
 كُفْواً . كُفُؤاً . كُفُؤاً
( ( ) ( કરતી વખતે ૩ે ને ડ કરી દેવામાં આવે છે કારણકે 'ગોળ તે' વકફ વખતે ડ માં બદલાઈ જાઘ છે. પરંતુت વકફ વખતે પણ પોતાની અસ્લ હાલતત પર બાકી રહે છે.
 જે ખાટું છે અને તેની અસ્લ ङરકત પેશ છે અને પેશ સાથે પઢવુંુ સહીઈ કડ્વાવાશે.
 લોકો 'અબ્દ'ના દાલ પર ઝબર રાખે છે આ પણ ભુલ છે અહીંયા પણ સહીઈ ઉચ્ચાર પેશનો છે.
(૭) સુરે 'અલહમ્દ'માં الـمستقيم પઢતી વખતે છુટ છે કे ચાહે भીમને સાકીન કશી શ્વાસ તોડે અથવા તો ઝબર સગાવીને ષ્વાસને બાકી રાખે અને તેને ضـالين સુધી પહોંચાડે.
(૮) સુરે 'ઇન્ના અન્ઝલના'માં પણ છુટ છે ફे
 તો سِ પર રોકાય પરંતુ 'અમ્રીન' પર રેકાતી વેળાએ 'અમ્મ' ૫ઢે અથવા 'સલામુન' પર રોકાતી વેળાએ 'સલામ' કહે.
(૯) કુઆાને મજીદમાં ચાર આયતો એવી છે જેને ૫ઢવાથી સજદો વાજીબ થાય છે. અને તે વાજીબ સજદાવાળી આયતો નીચે મુજબ સુરામાં હોય છે.

૧ સીપારા નં.૨૧ "સુરે સજદા" નં૩૨ આયત નં૧૫
૨ સીપારા નં.૨૪ "સુરે હુામીમ સજદા" નં૪૧ આયત નં૩૮
3 સીપારા નં.૨૭ "સુરે નજમ" નંપ૩ આયત નં.૬ર
$\gamma$ સીપારા નં. 30 "સુરે ઈકરઅ" નં૯૬૬ આયત નં.૧૯

આ સુરાઓ નમાઝમાં એહતિયાતની બીના પર ન પઢવી જોઈએ. જાણી જેસને આ સુરાઓ પઢવાથી નમાઝ બાતિલ થઈ જાય છે. અને અગર કોઈ શખ્સ ભુલથી સજદાની આયતવાળો સુરો શરૂ કરી નાખે અને સજદાની આયત સુધી પહોંચવા પહેલા યાદ આવે તો આ સુરાને તર્ક કરી દયે. અગર જે સજદાની આયત પઢી લીધા પછી યાદ આવે તો સજદાને ઈશારાથી અદા કરે અને નમાઝ પુરી થવા પછી સજદો બજાવી લાવે. અને નમાઝની હાાલતમંં બીજી વખત સજદા વાળી આયત સાંભળે તો માથાથી સજદાનો ઈઈશારો કરે અને નમાઝ પછી બીના બર એહતીયાતે વાજીબ સજદો કરે.
(૧૦) "સુરે વઝ્ઝોહા" અને "સુરે અલમ નશ્હ" નમાઝમાં એક સુરો ગણાશે અને "સુરે ફીલ" અને "સુરે લેઈલાફ" પણ નમાઝમાં એક સુરો ગણાશે.
(૧૧) મુસ્તહબ નમાઝોમાં "સુરે અલહમ્દ" સીવાય બીજા સુરા ૫ઢવા જરૂી નથી પરંતુ અમુક મુસ્તહુબ નમાઝોમજેવીકે નમાઝે વહશત જેમાં ખાસ સુરા પઢવાનો હુકમ હોય છે. આ પ્રકારની નમાઝો ત્યાં સુધી સંપુર્ણ નમાઝ નથી કહેવાતી જઘંા સુધી તે સુરાઓ પઢવામાં ન આવે.
(૧૨) "સુરે અલહમ્દ" પછી અગર "સુરે ‘્屯ીદ" અથવા "સુરે કાફેરન" શર કર્યો છે તો તેને અધુરો નથી છોડી શકતા. અને આ બન્ને સુરા સિવાય અલહમ્દ પછી કોઈ સુરો શર કર્યો છે અને તેને અધુરો છોડી બીજો સુરો શર કરવો હોય તો શર કરી શકે છે.
(૧૩) બધી નમાઝમાં મુસ્તહ઼બ છે કે પહેલી રકાતમાં સુરે અલહમ્દ પછી સુરે ઈન્ના અન્ઝલના પઢે અને બીજી રકાતમાં સુરે અલહમ્દ પછી સુરે કુલહોવલ્લાહ પઢવામાં આવે. અને પાંચ વખતની

નમાઝમાં કોઈ પણ નમાઝમાં સુર કુલ હોવલ્લાહ ન પઢવો મકરહ છે.
(૧૪) સુરે કુલહોવલલાહ સિવાઘ જે સુરો પહેલી રકાતમંا અલહમ્દ પછી પઢવામાં આટ્યો હોય તેજ સુરો બીજી રકાતમાં પઢવો મકરૂ છે.
(૧૫) "સુરે અલふમ્દ' શર કરવા પહેલા "અઉઝો બિલલાહે મેનશ્શૈતાનીર રજીમ" કહુંવં નમાઝે ઝોહરૈનમાં "બીસ્મીલ્લાહ" બલંદ અવાજે પઢવુંં. "સુરે અલહમ્દ" અને બીજા સુરાની દરેક આયત પર વકફ કરવું. "સુરે અલહમ્દ" પઢયા પછી અથવા પેશ ઠમમામ જયારે "સુરે અલહમ્દ" પુરો કરે ત્યારે "અલહમ્દો લિલ્લાહે રબ્બીલ આલમીન" કહેવું. "સુરે કુલહોવલ્લાહ" પુરો થયા પછી "કઝાલેકલલાહો રબ્બી" અથવા "કઝાલેક રબબ્બોના" કહ્ડું.ન મુસ્તહબ છે.

સવાલ
(૧) "કુફુવન" ને કેટલી રીતે પઢી શકાય ?
(૨) વકફની હાલતમાંઢ̈ ને કેવી રીતે પઢવામાં આવે છે?

કઈ હરકત સાથે પઢુંું જોઇએ?

(૫) વાજીબ સજદો કયા કયા સુરામાં અને કયા કયા સીપરામાં છે ? અને કેટલા છે ? બયાન કરો
(૬) વાજીબ સજદાવાળી સુરા નમાઝમાં પઢવાનો હુકમ બતાવો.
(૭) કયા ચાર સુરા નમાઝમાં બે ગણવામાં આવે છે ?

પાઠ ચોદમો
કુર્ચાન મજીદ વિષે થોડી જાણકારી
૧. કુર્આને મજીદ એક એક આયત અથવા એક એક સુરામાં નાઝિલ થથું છે. ૩૦ સીપાસમંં વિભાજન લોકોએ ક્કું છે. તેમજ રકુઅ, રૂબ્અ, નીસ્ફ, સુલ્સ... વિગેરે બંદાઓએ બનાટુંુે.
૨. કુર્આાને મજીદમાં કુલ ૧૧૪ સુરા છે.
3. કુર્આન મજીદમાં કુલ ૫૬૧ રઁુુ છે જેનું નીશાન $દ ~ છ ે . ~$
૪. કુર્ચાન મજીદમાં કુલ ૬૨૮૫ આયતો છે.
૫. કુર્આાને મજીદમાં બે લાખ સડસઠ હજાર ત્રેપન (૨૬૭૦૫૩) અક્ષરો

છે. જેમંા સૌથી વધારે અલીફ છે. જેની સંખ્યા અડતાલીશ ૬જાર આઠસો બોતેર (૪૮૮૭૨) છે અને સૌથી ઓછે અક્ષર ઝોય છે જેની સંખ્યા આઠસો બેતાલીશ (૮૪૨) છે.

સવાલ
(૧) કુર્આાન મજાદમાં કુલ કેટલા સુરા છે ?
(૨) કુર્આનમાં કેટલા રકુઅ અને કેટલી આયતો છે ?
(૩) કુર્આાે મજીદમાં કુલ કેટલા અક્ષરો છે અને સૌથી વધ્યુ અને સૌથ ઓછે અક્ષર કયો છે ?

ફીકહે તેમજ અરબી-ફારસીના અઘરા શબ્દોની સમજણ
ઈળને સબીલ: એ મુસાફીર મોમીન જેની પાસે સફરમાં ખર્ચા માટે કશું બાકી ન ચ્યું હોય.
એહ્રિયાત: એવી રીત જેના વડે અમલ સહીહ અને અલ્લાહના હુકમ પ્રમાણે યયું હોોવાનું યકીન થઈ જાય.
એહુતિયાતે વાજબ: એ હુકમ જે એહુતીયાત જેવો હોય અને ફકીહે તેના સાથે ફતવો ન આપેલ હોય. આ પ્રકારના મસાએલમાં તકલીદ કરનાર બીજા મુજતહીીદની તકલીદ કીી શકે છે.
એહુતિયાતે લાઝીમ: અમલ વખતે તકલીદ કરનાર માટે એહુતિયાતે વાજીબ અને એહિતિયાતે લાઝીમમાં કોઈ ફર્ક નથી.
એહુતિયાત તર્ક ન કરવી જોઈએ: જે મસાએલમાં આ પ્રકારની વાત આવતી હોય અને તેમાં મુજતહીદના ફતવાનો ઝીફ્ર ન હોય તો તેને એહુતિયાતે વાજાબ સમજવું અને જો મુજતહીદનો ફતવો આવતો હોોય તો એહિતિયાત પર ભાર મુકવાની તાકીદ સમજવી.
અહ્વતત: એહુતિયાત પ્રમાણે
એહીતિયાતે મુસ્તહુબ: ફતવા ઉપરાંત એહતિયાત છે. માટે તેને ધ્યાનમાં લેલું જરીી નથી તેમ છંત. તેને ધ્યાનમાં લેલું બેહુતર છે.
ઈશ્કાલ: આ અમલના કારણો ઝીમ્મેદારી સાકીત નથી થતી અને તેને અંજામ પણ ન આપધું જોઇએ અને આ મસઅલામાં બીજા મુજતહીીદ તરફ રજુ કૃવું જોઇએ.
અઝક્ર: વધારે ઝાહિર : મસઅલો દલીલોથી વધારે નઝદીક છે. દલીલો સાથે તર્ક હોવાના કારણે વધારે સ્પષ્ટ છે.
અઅલમ: સૌથી વધારે જાણનાર
અકરબ એ છે: આ ૫ણ ફતવો જ છે. પરંતુ તેના સાથે વાકય રચનામાં

કોઈ ફતવો ન હોવાનો ઈીશારો ન હોય તો.
અકવા: આ પણ ફતવો જ છે. પરંતુ વદારે ભાર સાથે કહેવા ચાહે છે.
અવલા: વધારે સાર, બેહતર
બઈદ છે: ફતવો આ પ્રમાણે નથી.
બઈદ નથી: ફતવો છે. પરંતુ વાક્ય રચનામાં ફતવો ન હોવાનો કોઈ ઈશશારો હોય.
તસ્બીહાતે અરબઅ: નમાઝમાં ત્રીજી રકાતમાં ૫ઢવામાં આવતો ઝીક્ર.
તકલીદ: મુજતહીદના ફતવા પર અમલ
જબીર: ઝખખ્મ પર રાખવામાં આવતી દવા, અથવા ઝખ્મ, અથવા તુટેલા હાડક પર બાંધવામાં આવતી 国.
જલ્લાલ: એધું જનાવર કે જે ઈન્સાનનું પાયખાુુંનખાવાનો આદી થઈ ગયો હોય.
જડૂઃ: બલંદ અવાજ અથવા કોઈ ચીઝને બલંદ અવાજે પઢવું. હાકીમે શરઈ: એવા મુજતહીદ જેનો હુકમે શરઇ નિયમોની દુનનઆાંا મહુત્વતા ધરાવતો હોય.
હુદે તરખ્ખુસ: મસાફતની એ હદદ જયાં શહેરની અઝાનનો અવાજ સાંભળવામાં ન આવે અને આબાદીની દીવારો દેખાતી બંધ થઈ જાય.
§઼ર: વતનને કહેવામાં આવે છે.
ડુનુત: મય્યતને સીજદામાં અડકત સાત ભાગો પર કપુર લગાવાને હુનુત કહેવામાં આવે છે.
રજાએ મતલુબીય્યત: એવી નિય્યત કે જેનો હુકમ શશીઅતમાં નથી આપવામાં આ૮્યો પરંતુ અલ્લાહની ખુશનુદી માટિ સવાબની નિથ્યતથી તે અમલ અંજામ આપવો.
રજુઅ કરવું : આ શબ્દનો ઉપયોગ બે જગ્યાએ થાય છે.
q અઅલમ જે મસઅલામાં એહતિયાતે વાજીબનો હુકમ આપે તે મસઅલામંં કોઈ બીજા મુજતહીીદના મસઅલા પ્રમાણે અમલ કરવો. $૨$ પત્નીને તલાકે રજઈ દેવા પછી ઇદદા દરમીયાન કોઈ એવી વાત કહેવી જેનાથી એ ખબર પડી જાય કે ખિએ તલાક આપેલ પત્નીને ફરી પોતાની પત્ની બનાવી લીધી છે.
રઝાઈ: એ શખ્સ જે કોઈ ઔરતનું દુધ પીવાથી એક બીજાના રીશ્તેદાર બની ગયા હોય જેવી રીતે કે રઝાઈ ભાઈ, રઝાઈ બહેન.
શાખીસ: ઝોહરના વખતને નક્કી કરવા માટે ઝમીનમાં લાકડી નાખવી વિગેરે
શારેઅ: શરીઅતને બનાવનારને કહેવામાં આવે છે ખુદાવંદને અથવા રસુલે ખુદા સ.અ.વને
સાઅ: એવું વાસણ જેમાં ત્રણ કીલો જેટલું સમાઈ શકતું હોય.
તવાફેનીસા: હજ અથવા ઉમરએ મુફરદાનો છેલ્લો તવાફ જેને અંજામ ન આપવાથી તવાફ ન કરવાર માટે સોહુબત કરવી હરામ રહે છે.
ઝોહુરે શરઈ: ઝોહરની અઝાનનો વખત. જયારે શાખીસનો ‘છો બીલકુલ ખતમ થઈ જાય અથવા એટલો ઓછે થઈ જાય કે જેનાથી ઓછે ન થઈ શકે મોસમ અને ઉફ્રુકની તબદીલી સાથે તેનો વખત બદલાઈ જાય છે.
આદીલ: જે શાખ્સ અકીદા અને અમલમાં સહીહ હોય. વાજીબાતને અંજામ આપે અને હરામ કાર્યને તર્ક કરે અને સમાજમાં નેક અખલાક રાખનાર કહેવાતો હોય.
અદાલત: એ રહાની હાલત જે તકવાના કારણે ઈન્સાનમાં પૈદા થાય છે. જેના કારણે તે ઇન્સાન વાજીબાતને અંજામ આપે છે અને ફરામ કાર્યોથી પરડેઝ કરે છે(અસ્લ કિતાબમાં આ રીતે વ્યાખ્યા બ્યાન કરેલ

છે જે ઈેશ્કાલથી ખાલી નથી.)
ગોસાલા: કોઈ ચીઝને ધોવા પછી તેમાં બાકી રડુેંલઅથવા નીચોડતી વખતે નીકળતા પાણીને કહેવામાં આવે છે.
ગની: જે પોતાનો તથા પોતાન બાલબચ્ચાનો વરસ ભરનો ખર્ચ ભોગવી શકતો હોય અથવા તેનો વસીલો હોોય. તેને કહેવામાં આવે છે.
ફતવા: શરઈ મસાએલમંં મુજતહીદદની નઝર
ફકીર: જેના પાસે પોતાનો અથવા પોતાના બાલબચ્ચાનો વરસ ભરનો ખર્ચ ભોગવી શકવાની તાકત ન હોય. અથવા તેનો વસીલો ૫ણ ન હોય.
ફીસબીલીલલાહ: રાહે ખુદામાં એ દરેક નેક કામ જેના થકી મુસલમાનોને ફાયદો પડેસતોો હોય. જેવી રીતે કે મસ્જીદ બનાવવી, પુલ બાંધવો.... વિગેરે
કસદે ઈન્શાઅ: ખરીદ વેચાણ અથવા નીકાહ વખતે તેના ખાસ શબ્દોમાં તે વસ્તુનો ઈરાદો વજુદમાં લાવવાને કહેવામાં આવે છે.
કસ્દે કુરબત: અથવા કુરબતની નિય્યત: અલ્લાહની મરઝી પ્રાપ્ત કરવા અને અલ્લાહુની બારગહુથી નઝદીકી પ્રાપ્ત કરવાને કેક્ડામાં આવે છે.
કસીરૂશ્શક: વધારે શક કરનારને કહેવામાં આવે છે.
કફ્ફારે: એવા ગુનાહ જેના અંજામ આપવાના કારણે શરીઅતે નકકી કરેલ સઝા
મુબાહઃ: એવું કાર્ય જેને કરવું અથવા ન કરવું બરાબર હોય.
મુજતહિદ: કોશીષ કરનાર. એ શખ્સને કહેવામાં આવે છે જે હુકમે ઇલાહીને સમજવામાં ઇજતેહ્દના દરજજા સુધી પહોંચી ગયો હોય. એટલે કે તેમાં એટલી આવડત પૈદા થઈ ચુકી હોય કે કુર્આન અને હદીસથી અલ્લાહના હુકમોને સમજી શકતો હોય.

મુજતહિદે જામેઉશ્શરાએત: એવા મુજતહિદ જેની તકલીદ કરવા માટિ બધી શર્તો મૌજુદ હોય.
મેડૂમ: એ નઝદીકના સંબંધી જેનાથી નીકાહ નથી થઈ શકતા.
મહેલ્લ ઈશ્કાલ: આ કાર્થ કરવામાં ઈશશકાલ છે. આ અમલનું સહીહ હોંવુ મુશ્કીલ છે. (મુકલ્લીદે આ, પ્રારના મસઅલામાં બીજા મુજષ્દિદની તકલીદ કરી શકે છે.)
મહલલ્લ તઅમ્મુલ: એહતિયાત કરવું જાઈએ. (મુકલ્લીદે આ મકારના મસઅલામાં બીજા મુજત્રિદની તકલીદ કરી શકે છે.)
મુદ: એલું વાસણ જેમાં તકરીબન સાતસો દસ ગ્રામની જગ્યા હોય. મઝી: શહેવતની હાલતમાં નીકળુતં એવું પ્રવાહી જે ઉછળયા વગર નીકળે છે.
મુસ્તતીઅ: જેના પર હજ વાજીબ થવાની શર્તો હોય.
મીસ્કીન: એવો માણસ જેની હાલત ફકીર કરતા પણ ખરાબ હોય.
મુકલ્લફ: બાલિગ આકિલ શખ્સને કહેવામંં આવે છે જેના પર શરીઅતના એહકામ લાગુ પડતા હોો.
મુમથ્યઝ: એલું બાળક જે સારા નરસા તેમજ સાચા ખોટાની ઓળખ રાખતો હોય.
નિય્યત: ઈરાદો ખુદાની ખુશી કુંસીલ કરવાનો ઈરાદો
વાજીબ: જે કામ શરીઅતે જરરી કહેલ હોય અને તેને તર્ક કરધું અલ્લાહની નારાઝગીનું કારણ બને છે.
વાજીબે તઅબ્બોદી: એવી વાજીબાતો જેના માટે નિય્યત જરૂી હોય જેવી કે નમાઝ, ગુસ્લ વિગેરે
વાજીબે તખ્યીરી: બે વાજીબાતો માંથી એક કરવાનું હોય તો તે બન્ને અમલને વાજીબે તખ્યીરી કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે કે અમુક

મુજતહિદોના ફતવા પ્રમાણે નમાઝે જુમ્મા અથવા નમાઝે ઝોહર વાજીબે ઐની: એવી વાજીબાતો જેને અંજામ આપવું દરેક મુકલ્લફ પર જરૂરી હોય જેવી રીતે કે તહારત
વાજીબ કીફાઈ: એવી વાજીબાતો કે જેને કોઈ એક શખ્સ અથવા એક ટોળું અંજામ આપે તો બીજા બધા પર સાકીત થઈ જાય છે અને કોઈ અંજામ ન આપે તો બધા ગુનેહગાર બને છે. જેવી રીતે કે નમાઝે મથ્યત, ગુસ્લે મથ્યત
વદી: એવું પ્રવાહી જે ઘણી વખત પેશાબ કર્યા પછી નીકળે છે.
વઝ્ર: એવું પ્રાવહીડી જે ઘણી વખત મની નિકળયા પછી નીકળે છે.
હીબે: ભેટ
યાએસા: એવી ઔરતો જેની ઉમ્ર વધારે થઈ જવાના કારણે હૈઝ ન આવતું હોય.

પ્રકાશક
શાબાન એજયુ કેશન એન્ડ વેલ્ફેર સેન્ટર મડુવા.
પ્લોટ નં. ૩૩, નાગરની વાડી, નવા બસ સ્ટેશન પાસે, મહુવા. ૩૬૪૨૯૦ ડી. ભાવનગર (ગુજરાત) ફોન નં. (૦૦૯૧-૨૮૪૪) ૨૨૬૮૧૦

