عِقدُ الجُمَان

**عقیدۃ سے متعلق**

**۱۰۰ سوال وجواب**

**مراجعہ**

**ڈاکٹر قذلۃ بنت محمد القحطانی**

**مقدمة**

إن الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا، وسیئات أعمالنا، من یھدہ اللہ فلا مضل لہ، ومن یضلل فلا ھادي لہ، وأشھد أن لا إلہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشھد أن محمدا عبدہ ورسولہ صلى اللہ علیہ وآلہ وصحبہ أجمعین، وبعد:

یقینا توحید کی معرفت وآگہی حاصل كرنا سب سے اشرف او راعلى علم ہے، کیوں کہ تمام علوم کے شرف ومرتبہ کامعیار اس چیز سے طے ہوتا ہے جس سے وہ علوم متعلق ہوتے ہیں، چونکہ علم توحید کا تعلق اس اللہ عزوجل کی معرفت سے ہے ، جو عزت وجلال ، حسن وکمال اور بڑائی وکبریائی کے تمام تراوصاف میں منفرد ہے، اس لئےعلم توحید اپنے موضوع کےاعتبار سے تمام علوم سے اشرف واعلى ہے، علم توحید کے موضوع میں کلمہ توحید" لا الہ الا اللہ "کی معرفت وآگہی حاصل کرنا بھی شامل ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کی خاطر آسمان وزمین کا قیام عمل میں آیا اور تمام مخلوقات کو وجود بخشا گیا ، اللہ تعالی فرماتا ہے: {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [سورة الذاريات:56].

ترجمہ: میں نے جنات او رانسانوں کو محض اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔

یعنی : تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ مخلوقات توحید پر قائم رہیں۔توحید کی خاطر ہی رسولوں کو مبعوث کیا گیا ، کتابیں نازل کی گئیں ، شریعتیں اتاری گئیں، اسی کی خاطر میزان نصب کئے گئے ، نامہ اعمال وجود میں لایا گیا، جنت اورجہنم کا بازار سجایا گیا، مخلوق کو مومن وکافراور نیک وفاجر میں منقسم کیا گیا، توحید ہی کی وجہ سے اللہ تخلیق کرتا اور حکم دیتا ہے اور یہی توحيد جزا وسزا کی وجہ ہے ، قیامت کے دن اسی کے متعلق تمام اگلی پچھلی قوموں سے سوال کیا جائے گا۔توحید ہی دین کا بندھن، تقوی کی بول، کلمہ شہادت ، جنت کی کنجی ، دین کی بنیاد اور اس کی پونجی ہے : {ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [سورة آل عمران:18].

ترجمہ: اللہ تعالی ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

توحید ہی تمام رسولوں کی دعوت کا موضوع رہا ہے، امام ابن القیم ﷫ رقم طراز ہیں: "تمام رسولوں نے جس بات کی دعوت دی وہ ہے: {ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [سورة الفاتحة:5]چنانچہ ابتدا سے انتہا تک تمام رسولوں نے توحید الہی پر قائم رہنے اور تمام تر عبادت کو اس کے لئے خالص کرنے کی دعوت دی، نوح ﷤ نے اپنی قوم سے کہا: { ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [سورة الأعراف:59].

ترجمہ: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔

اسی طرح ہود ، صالح، شعیب اور ابراہیم علیہم السلام نے بھی اپنی قوموں کو اسی کی دعوت دی، اللہ تعالی کا فرمان ہے: {ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ} [سورة النحل:36].

ترجمہ: ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔

علم توحید مصادر ومراجع کے اندر صحیح سالم اورقیامت تک کے لئے ثابت اور محفوظ ہے، کیوں کہ یہ علم کتاب وسنت سے ماخوذ ہے ، جن کے اندر نہ توکوئی نقص وخلل ہے اور نہ کوئی اختلاف وتضاد۔

توحید کے فضائل ناقابل شمار ہیں ، تاہم ذیل میں اس کے چند فضائل ذکر کئے جارہے ہیں -اللہ ہمیں اور آپ کو ان کے مستحقین میں شامل فرمائے-:

* توحید کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت کی کنجی ہے، چنانچہ کوئی مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
* توحید دنیا وآخرت میں امن وامان اور ہدایت وراستی کا ذریعہ ہے۔
* کائنات میں جو بھی بہتری او ردرستگی پائی جاتی ہے ، توحید ہی اس کا سبب ہے۔
* توحید سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اور توحید ہی دنیا وآخرت کی حقیقی نعمت ہے۔
* نصر ت وتمکین حاصل کرنے کے لئےتوحید پر قائم رہنا شرط ہے، اسی کے ذریعہ مسلمانوں کو عزت وسربلندی حاصل ہو تی ہے۔
* فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے لئے توحید سب سے بہترین ہتھیار ہے ، اسی لئے بعض اسلاف نے توحید کو "فقہ اکبر" سے تعبیر کیا ہے۔
* توحید کی بجاآوری على الاطلاق تمام اعمال میں اشرف عمل ہے ، نبی ﷐ سے دریافت کیا گیا : سب سے افضل کیا ہے؟ آپ ﷐ نے فرمایا: (اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا)۔

یہی وہ فضائل ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ پر یہ واجب ہے کہ وہ اس عظیم الشان امر کا خوب اہتما م کریں او ر دلوں میں توحید کی شجر کاری پر پوری توجہ مرکوز رکھیں ، تاکہ شجرہ توحید قیامت تک دلوں میں اپنی جڑیں مضبوط رکھے اور زندگی کو جِلا بخشتا رہے! اللہ تعالی کا فرمان ہے:

{ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [سورة إبراهيم:24].

ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔

ابن عباس ﷫ کہتے ہیں : "کلمہ طیبہ (پاکیزہ بات) سے مراد لا الہ الا اللہ ، اور شجرہ طیبہ (پاکیزہ درخت) سے مراد مومن ہے"۔

اللہ نے مجھے اپنےفضل وکرم اور رحمت ونوازش سے علم توحید پر مشتمل یہ معلومات جمع کرنے کی توفیق بخشی ، ان معلومات کو سو (۱۰۰) سوال وجواب کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے، یہ سوالات توحید وعقیدہ کے ان اہم مسائل پر محیط ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد وعورت کے لئے ضروری ہے۔اس کتابچہ میں ہم نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ معتمد مراجع کی روشنی میں صحیح عقیدہ پیش کیا جائے اور علم توحید کو سہل اسلوب اور آسان پیرائے میں ڈھالاجائے تاکہ اس سے استفادہ کرنا آسان ہوسکے ، بطور خاص ابتدائی طالب علموں اور نوخیز بچوں کے لئے ۔

علم عقیدہ پر مشتمل مختلف علمی کتابوں کی روشنی میں ڈاکٹر قذلہ بنت محمد القحطانی کے زیر اشراف اس کتابچہ کو تیار کیا گیا ہے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ انہیں بہترین اجر سے نوازے ، اس کتابچہ کو شرف قبولیت بخشے ، اور اسے تمام قاری وناشر اوراس کی طباعت کرنے والے کے لئے مفید بنائے۔

سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام على المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلى اللہ على الرحمۃ المہداۃ والسراج المنیر محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ہمیں کس نے پیدا کیا ؟ کیوں پیدا کیا ؟ اس کی دلیل کیا ہے؟  ہمیں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے: {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} ترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ |
| ۲ | وہ کونسا پیغام ہے جس کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا؟  توحید کا پیغام۔ |
| ۳ | توحید کے معنى کیا ہیں؟  الوہیت، ربوبیت اور اسماء وصفات میں اللہ تعالی کو ایک اورمنفرد جاننا۔ |
| ۴ | کلمہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنى کیا ہیں؟  کلمہ توحید سے مراد "لا الہ الا اللہ " ہے ، اور اس کے معنی ہیں: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ |
| ۵ | "لا الہ الا اللہ" کے ارکان کیا ہیں؟  ۱-اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کاانکار کرنا۔ ۲-اللہ تعالی کے لئے ہر قسم کی عبادت کو خالص کرنا۔ |
| ۶ | توحید کی اہمیت کیا ہے؟  ۱-امن اور ہدایت کا ذریعہ ۲-دخول جنت کا سبب ۳-جہنم اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ |
| ۷ | توحید کو کیسے بروئے عمل لا یا جا سکتا ہے؟  شرک وبدعت او رتمام تر معاصی سے دوری اختیار کرکے۔ |
| ۸ | کلمہ توحید کی فضیلت کیا ہے؟  ۱-توحید وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے اپنے بندو ں کو سرفراز فرمایا ۔  ۲-جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔  ۳-میزان میں سب سے زیادہ وزن توحید ہی کا ہوگا۔ |
| ۹ | توحید کی تین قسمیں کیا ہیں؟  ۱-توحید ربوبیت ۲-توحید الوہیت۳-توحید اسماء وصفات۔ |
| ۱۰ | توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟  تخلیق، ملکیت وبادشاہی اور کائنات کی تدبیر میں اللہ کو یکتا اور منفرد جاننا۔ |
| ۱۱- | توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟  ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ کے لئے خالص کرنا۔ |
| ۱۲ | توحید اسماء وصفات سے کیا مراد ہے؟  اللہ اور رسول اللہ ﷐نے جن خوبصورت ناموں اور بلند صفات سے اللہ کی ذات کو موصوف کیا ہے ، ان پر ایمان لانا بغیر کسی تحریف وتعطیل اور تکییف وتمثیل کے ، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: { ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}  ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ |
| 13 | اس كا كيا مطلب ہے کہ توحید کی ساری قسمیں آپس میں لازم وملزوم کا رشتہ رکھتی ہیں؟  یہ کہ جس نے ان میں سے بعض قسموں پر ایمان لایا اور دیگر کا انکار کیا تو اس کی توحید قابل قبول نہ ہوگی، اسی طرح جس نے توحید کی کسی ایک قسم میں شرک کیا تو وہ دیگر اقسام میں بھی مشرک قرار پائے گا۔ |
| ۱۴ | عبادت کے کیا معنی ہیں؟  عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جس کے اندر وہ تمام ظاہر ی وباطنی اقوال (وافعال ) شامل ہیں جو اللہ کو پسند اور محبوب ہوں۔ |
| ۱۵ | عبادت کے اقسام کیا ہیں؟  ۱-ظاہری عبادت جیسے نماز اور زکاۃ۔  ۲-باطنی عبادت جیسے محبت ، خوف ، امید، اخلاص او رتوکل۔ |
| ۱۶ | عبادت کی قبولیت کے کیا شرائط ہیں؟  ۱-اللہ کے لئے عبادت کو خالص کرنا۔ ۲- عبادت کو رسول اللہ ﷐ کی سنت کےمطابق انجام دینا۔ |
| ۱۷ | شرک کے کیا معنى ہیں ؟ اور اس کے اقسام کیا ہیں؟  شرک یہ ہے کہ اللہ کے لئے کسی کو شریک ٹھہرایا جائے ۔اس کی دو قسم ہے: شرک اکبر اور شرک اصغر۔ |
| ۱۸ | شرک اکبر سے کیا مراد ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟  غیر اللہ کے لئے عبادت انجام دینا ، یا عبادت کا ادنی سا حصہ بھی غیر اللہ کے لئے مختص کرنا ، جیسے مردوں کو پکارنا۔اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ |
| ۱۹ | شرک اصغر کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟  وہ عمل جو شرک اکبر میں واقع ہو نے کا ذریعہ ہو ، جیسے نبی ﷐ کی قسم کھانا، اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا۔ |
| ۲۰ | وہ تین بنیادی اصول کیا ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا بندے پر واجب ہے؟  ۱-بندہ کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا ۔۲-بندہ کا اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا۔۳-بندہ کا اپنے نبی ﷐ کی معرفت حاصل کرنا ۔ |
| ۲۱ | آپ کا مالک وپالنہار کون ہے؟  میرا مالک وپالنہار اللہ ہے جس نے مجھے اور تما م انسانوں کو پیدا فرمایا ، وہی میرا معبودہے ، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ |
| ۲۲ | اپنے پالنہار کو آپ نے کیسے جانا ؟  اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعہ، جیسے : رات ودن اور چاند وسورج۔ |
| ۲۳ | آپ کا دین کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟  میرا دین اسلام ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} ترجمہ: بے شک اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ |
| 24 | ہم اپنا عقیدہ کہا ں سےاخذ کرتے ہیں؟  قرآن وسنت سے۔ |
| ۲۵ | غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟  یہ دونوں عمل جائز نہیں ہیں، ایسا کرنا شرک اکبر ہے۔ |
| ۲۶ | غیر اللہ کی قسم کھانے کا کیا حکم ہے؟ مثلا یہ کہنا کہ: نبی کی قسم ، تمہاری زندگی کی قسم؟  یہ شرک اصغر ہے۔ |
| ۲۷ | اس کی کیا دلیل ہے کہ مشرک اگر توبہ کئے بنا فوت ہوجائے تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا؟ا  للہ کا فرمان ہے: {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}ترجمہ: یقینا اللہ تعالی اپنےساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ |
| ۲۸ | اس کی کیا دلیل ہے کہ دعا صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ سے کرنا واجب ہے؟  اللہ تعالی کا فرمان ہے:{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} ترجمہ:اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ |
| ۲۹ | اللہ کہاں ہے؟  آسمان میں عرش پر مستوی ہے۔ |
| ۳۰ | اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے؟  اللہ تعالی کا فرمان ہے: {ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}  ترجمہ : جو رحمن ہے ، عرش پر مستوی ہے۔ |
| ۳۱ | اللہ نے جن وانس کو کیوں پیدا فرمایا ؟ اس کی کیا دلیل ہے؟  صرف اپنی عبادت کے لئے ، جس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں ، دلیل: {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} ترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ |
| ۳۲ | {یعبدون} کے کیا معنى ہیں؟  توحید پر قائم رہنا۔ |
| ۳۳ | سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اور سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟  سب سے بڑی عبادت توحید ہے ، اور سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے۔ |
| ۳۴ | ریا کاری کے کیا معنى ہیں؟ اس کی ایک مثال ذکر کریں؟  بندہ کوئی عمل اس نیت سے کرے کہ لوگ اسے دیکھیں، جیسے کوئی نماز یا صدقہ اس لئے ادا کرے کہ لوگ اسے دیکھیں (اور اس کی تعریف کریں)۔ |
| ۳۵ | نیت میں اخلاص پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟  یہ کہ بندہ کے تمام ظاہری وباطنی اقوال وافعال کا مقصد اللہ تعالی کی رضا وخوشنودی حاصل کرنا ہو۔ |
| ۳۶ | اس کی دلیل کیا ہے کہ دین کامل ہے؟  اللہ تعالی کا فرمان ہے: { ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ } ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کردیا۔ |
| ۳۷ | ظلم کے اقسام کیا ہیں؟  ۱-سب سے بڑا ظلم: اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے۔۲-شرک سے ادنى جو معاصی اور کبیرہ گناہ ہیں ان کے ذریعہ انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا۔۳- انسان کا دوسرے کے اوپر ظلم کرنا جیسے لوگوں کا مال ہڑپنا ، ان کی عزت پر حملہ کرنا اور اسی طرح ناحق ظلم و زیادتی کی دیگر قسمیں۔ |
| ۳۸ | وہ کفر اکبر جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے ، اس کی کیا قسمیں ہیں؟  ۱-جہالت کی بنیاد پر یا جھٹلانے کے سبب کفر کا مرتکب ہونا ۔۲-انکار کرکے کفر کاارتکاب کرنا ۔۳-تکبر اور تعلی کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرنا۔۴-منافقت کی وجہ سے کفر کا مرتکب ہونا۔ |
| ۳۹ | کبیرہ گناہ سے کیا مراد ہے؟  ہر وہ گناہ جس پر لعنت ، غضب الہی ، یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اسی طرح ہر وہ گناہ جس کے مرتکب کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ نہ تو جنت میں داخل ہوگا اور نہ اس کی خوشبو حاصل کرسکے گا، اوروہ گناہ بھی جس کے بارے میں یہ وارد ہوا ہو کہ :"جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں"۔ |
| ۴۰ | صغیرہ گناہ سے کیا مراد ہے؟اور اس کی دلیل کیا ہے؟  کبیرہ گناہ کے علاوہ جو بھی معاصی ہیں انہیں صغیرہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ گناہ ہے جس پر نہ تو دنیا کی وعید سنائی گئی ہے او رنہ ہی آخرت کی ، ا س کی مثال وہ گنا ہ ہے جسے (قرآن میں) اللمم سے تعبیرکیا گیا ہے :{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ } ترجمہ: ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے۔ |
| ۴۱ | توبۃ النصوح (سچی توبہ) کے کیا شروط ہیں؟  ۱-گناہ سے باز آنا۔۲-گناہ کے ارتکاب پر شرمندگی محسوس کرنا۔۳-یہ عزم کرنا کہ پھر کبھی دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گااور اگر کسی مسلمان پر ظلم کیا ہو تو حتى الامکان اس کے ساتھ صلح صفائی کرنا۔ |
| ۴۲ | ولاء وبراء سے کیا مراد ہے؟  ولاء یہ ہے کہ : مومنوں سے محبت اور دوستی رکھی جائے۔براء یہ ہے کہ: کافروں سے بغض اور عداوت رکھی جائے اور ان سے اور ان کے دین سے براءت کا اظہا رکیا جائے۔ |
| ۴۳ | غیر اللہ سے مدد طلب کرنا کب حرام ہوتا ہے؟  غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اس وقت حرام ہوتا ہے جب کہ اس کا تعلق ایسی چیز سے ہو جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ، جیسے مُردوں اورنظر سے اوجھل لوگوں سے بارش، یا شفایابی یا رزق طلب کرنا۔ |
| ۴۴ | جادو کیا ہے؟  گرہ لگانا، شرکیہ جھاڑ پھونک کرنا، جادو ئی ترکیب کرنا اور ایسی دوائیں دینا جو مسحور کے جسم او ر عقل پر اثر انداز ہو، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ دو لوگوں کو باہم متنفر کر دیا جائے ، اور دو لوگوں کے مابین محبت پیدا کر دی جائی، بعض جادو جان لیوا بھی ہوتے ہیں ، کچھ جادو ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو بیماری میں مبتلا کردیتے ہیں ، او رجادو کے ذریعہ میاں بیوی میں تفریق بھی ڈالی جاتی ہے۔ |
| ۴۵ | جو آدمی کسی کاہن کی تصدیق کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟  رسول ﷐ کی حدیث ہے:"جو شخص کسی شعبدہ باز یا کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو وہ محمد ﷐ کی لائی ہوئی شریعت کا منکر ہے"۔ |
| ۴۶ | رقیہ کی تعریف کیا ہے؟ اور اس کےجائز ہونے کے کیا شروط ہیں؟  رقیہ سے مراد : وہ دعا ہے جس سے مصیبت زدہ انسان کو دم کیا جاتا ہے جیسے بخار اور مرگی جیسی بیماریوں میں مبتلا انسان ۔  اس کے جائز ہونے کے تین شروط ہیں: ۱-خالص کتاب وسنت پر مشتمل ہو۔۲-عربی زبان میں ہو۔۳-دم کرنے والا اور جس کو دم کیا جا رہا ہو ، دونوں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دعا صرف ایک وسیلہ ہے اور اللہ عزوجل کی مشیئت واجازت سے ہی اثر انگیز ہو سکتی ہے۔ |
| ۴۷ | بدعت کی تعریف کیا ہے؟  ایسی عبادت انجام دینا جسے نہ تو رسول ﷐ نے انجام دیا ہو اور نہ صحابہ ﷢ نے۔ |
| ۴۸ | بدعت کی چند مثالیں ذکر کریں؟  قولی بدعت ، عملی بدعت، اعتقادی بدعت، جیسے من گھڑت بدعتی اذکار ، اور عید میلاد النبی ﷐ وغیرہ۔ |
| ۴۹ | دین میں بدعت (نئی چیز) ایجاد کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا بدعت حسنہ کا کوئی ثبوت ہے؟ حدیث سے اس کی کیا دلیل ہے؟  دین میں بدعت(نئی چیز ) ایجاد کرنا حرام ہے۔بدعت حسنہ کاکوئی ثبوت نہیں ہے۔رسول ﷐ کی حدیث ہے:"ہر بدعت گمراہی ہے"۔ |
| ۵۰ | دین کے مراتب کیا ہیں؟  ۱-اسلام ۔۲-ایمان۔۳-احسان۔ |
| ۵۱ | اسلام کی تعریف کیا ہے؟  توحید کے ذریعہ اللہ کے سامنے خود کو سپرد کرنا، اطاعت کے ذریعہ اللہ کی بندگی بجا لانا، شرک اور مشرکین سے براءت کااظہار کرنا۔ |
| ۵۲ | اسلام کے ارکان کیا ہیں؟  ۱-یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔۲-نماز قائم کرنا۔۳-زکاۃ ادا کرنا۔۴-رمضان کے روزے رکھنا۔۵-بیت اللہ الحرام کا حج کرنا اس شخص کے لئے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ |
| ۵۳ | اسلام کا ستون کیا ہے؟  نماز |
| ۵۴ | لا الہ الا اللہ کے کیا شروط ہیں؟  علم ، یقین، قبول، پیروی، تصدیق، اخلاص ، محبت۔ |
| ۵۵ | رمضان کے روزے واجب ہیں ، اس کی کیا دلیل ہے؟  اللہ تعالی کا فرمان ہے:{ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے۔ |
| ۵۶ | حج واجب ہے ، اس کی کیا دلیل ہے؟  اللہ تعالی کا فرمان ہے: { ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ} ترجمہ: اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جو اس گھر کی راہ پا سکتے ہوں ، اس گھر کا حج فرض کردیا ہے۔ |
| 5۷ | (اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا، عنقریب پھر اجنبی بن جائے گا، لہذا اجنبیوں کے لئے خوش خبری ہے) ، اجنبیوں سے مراد کون لوگ ہیں؟  دین پر قائم رہنے والے وہ لوگ جو فساد وبگاڑ کے زمانے میں صالحیت اور نیکی پر برقرار رہیں |
| ۵۸ | ایمان کی تعریف کیا ہے؟  ایمان تصدیق کرنے کا نام ہے ، یعنی زبان سے اقرار کرے ، دل میں اعتقاد رکھے اور اعضاء وجوارح سے عمل کرے۔اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا او رنافرمانی سے اس میں کمی آتی ہے ،ایمان کے معاملے میں مومنوں کے درجات مختلف ہیں۔ |
| ۵۹ | ایمان کے ارکان کیا ہیں؟  یہ کہ آپ اللہ ، اس کے فرشتوں ، کتابوں ، رسولوں ، یوم آخرت اور تقدیر کے خیر وشر پر ایمان لائیں۔ |
| ۶۰ | ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟  ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں، سب سے اعلی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے ،سب سے ادنی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ |
| ۶۱ | ایمان میں کمی بیشی ہونے کی دلیل کیا ہے؟  اللہ تعالی کا یہ فرمان : { ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ }ترجمہ:تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔  نیز یہ فرمان الہی : {ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ}ترجمہ: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہےاور انہیں ان کی پرہیز گاری عطا فرمائی ہے۔ |
| ۶۲ | اس کی کیا دلیل ہے کہ ایمان کے سلسلے میں مومنوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں؟  اللہ تعالی کا یہ فرمان :  ترجمہ: پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا ۔پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔یہ بڑا فضل ہے۔ |
| ۶۳ | وہ کونسی تین خصلتیں ہیں جو اگر کسی بندہ کے اندر موجود ہوں تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے؟  اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لئے محبت رکھے۔بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دیا وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ |
| ۶۴ | امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب کیا ہیں؟  اللہ کے رسول ﷐ کا ارشاد ہے: "تم میں سے جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے( تو اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو) تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے"۔ |
| ۶۵ | بندہ کااپنے رب عز وجل سے محبت رکھنے کی کیا علامت ہے؟  اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو پسند کرے جو اللہ کو پسند ہے اور اس چیز سے نفرت رکھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے اوامر کو پورا کرے اور منہیات سے دور رہے ، اللہ کے اولیاء کو دوست رکھے اور اس کے دشمنوں سے عدوات رکھے، اسی لئے (شریعت کی نگاہ میں) صرف اللہ کی خاطر محبت ونفرت کرنا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے۔ |
| ۶۶ | اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟  ہر وہ شخص اللہ کا ولی ہے جو اس پر ایمان لائے ، اس کا تقوی اختیار کرے اور رسول اللہ ﷐ کی اتبا ع کرے۔  اللہ تعالی فرماتا ہے:{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} ترجمہ: یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے او رنہ وہ غمگین ہوتے ہیں,یہ وه لوگ ہیں جو ایمان ﻻئے اور (برائیوں سے) پرہیز رکھتے ہیں ۔ |
| ۶۷ | احسان کی تعریف کیا ہے؟  یہ کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ |
| ۶۸ | فرشتے کون ہیں؟  وہ اللہ کے معزز بندے ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ، انہیں آسمان میں سکونت بخشی، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجالاتے ہیں، انہیں نہ تو مذکر سے موصوف کیا جاتا ہے اور نہ مونث سے، وہ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں جن پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ، وہ بڑ ی عظیم صفات سے متصف ہیں ، انہیں بڑی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، ان فرشتوں میں جبرئیل ، میکائیل، اسرافیل، جنت کے خازن رضوان اور جہنم کے داروغہ مالک بھی ہیں..ان کے علاوہ بھی فرشتوں کی بڑی تعداد ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ |
| ۶۹ | فرشتوں کے چند کاموں کا ذکر کریں؟  وحی نازل کرنا، بندوں کے اعمال درج کرنا، روح قبض کرنا، مومنوں پر سکینت نازل کرنا اورانہیں خوش خبریاں سنانا۔ |
| ۷۰ | ان چند آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں ؟  قرآن، توراۃ، انجیل ، زبور، ابراہیم اور موسی کے صحیفے۔ |
| ۷۱ | اللہ کے قریبی اور خاص لوگ(أھل اللہ وخاصتہ) کون ہیں؟  وہ لوگ ہیں جو قرآن کو یاد کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ |
| ۷۲ | قرآن کریم کیا ہے؟  اللہ تعالی کا کلام ہے جسے اللہ نے اپنے بندہ اور رسول محمد ﷐ پر نازل فرمایا، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے ، وہ مخلوق نہیں ہے ، اللہ ہی سے قرآن کا صدور ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف قرآن لوٹ جائے گا۔ |
| ۷۳ | اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے قیامت تک کےلئے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟  اللہ تعالی کا فرمان ہے:{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}ترجمہ: ہم نے ہی اس قرآن کونازل فرمایا ہے او رہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ |
| ۷۴ | قرآن کریم کے کیا اوصاف ہیں؟  ایک واضح کتا ب ہے، سیدھا راستہ ہے،سارےجہان کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، روح الامین (جبرئیل) کے واسطے سے رسولوں کے سردار (محمد ﷐) پر اس کا نزول ہوا۔ |
| ۷۵ | قرآن کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟  یہ کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اسے یاد کریں ، اس کی تعظیم کریں، اس میں جس چیز کو حلال کہا گیا ہے اس کو حلال اور جس کو حرام کہا گیا ہے اس کو حرام سمجھیں۔ |
| ۷۶ | جس نے قرآن کریم کے کسی حصہ کا انکار کیا ، اس کا کیا حکم ہے؟  وہ کافر ہے۔ |
| ۷۷ | وہ کونسے رسول ہیں جن کے نام قرآن میں ذکر ہوئے ہے؟  محمد ﷐-آدم-نوح-ادریس-ہود-صالح-ابراہیم-اسماعیل-اسحاق-یعقوب-یوسف-لوط-شعیب-یونس-موسى-ہارون-الیاس-زکریا-یحیى-الیسع-ذو الکفل-داود-سلیمان-ایوب-عیسى (علیہم السلام)۔ |
| ۷۸ | عالی ہمت (اولو العزم) رسول کون ہیں؟  وہ پانچ ہیں: محمد ﷐ -نوح-ابراہیم-موسی -عیسى۔ |
| ۷۹ | سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ او رسب سے آخری رسول کون ہیں؟  سب سے پہلے رسول نوح ﷤ اور سب سے آخری رسول محمد ﷐ ہیں۔ |
| ۸۰ | اس کی دلیل کیا ہے محمد ﷐ سب سے آخری رسول ہیں؟  اللہ تعالی کا فرمان ہے: {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} ترجمہ: (لوگو!) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد ﷐ نہیں لیکن آپ اللہ تعالی کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں ۔ |
| ۸۱ | نبی ﷐ کا نام کیا ہے؟  محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ |
| ۸۲ | نبی ﷐ کہاں پیدا ہوئے؟ اور آپ کی وفات کہاں ہوئی؟  آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور وفات مدینہ منورہ میں ۔ |
| ۸۳ | شہادت محمد رسول اللہ کے کیا معنى ہیں؟  آپ کے حکم کی اطاعت کرنا ، آپ کی باتوں کی تصدیق کرنا، آپ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، اور آپ کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا۔ |
| ۸۴ | رسول ﷐ کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کے نام کیا ہیں؟  آپ کے صاحبزادوں کے نام یہ ہیں : قاسم، عبد اللہ او ر ابراہیم۔  آپ کی صاحبزادیاں یہ ہیں:رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ او رزینب۔ |
| ۸۵ | رسول ﷐ کی ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں؟  خدیجہ بنت خویلد-سودۃ بنت زمعہ-عائشہ بنت ابی بکر الصدیق-حفصہ بنت عمربن الخطاب-زینب بنت خزیمہ-ام سلمہ-زینب بنت جحش-جویریہ بنت الحارث-ریحانہ بنت زید-ام حبیبہ-صفیہ بنت حیی-میمونہ بنت الحارث۔ |
| ۸۶ | جس نے کسی ایک رسول کا انکار کیا ، اس کا کیا حکم ہے؟  جس نے کسی ایک رسول کا انکار کیا وہ تمام رسولوں کا منکراور کافر ہے ۔ |
| ۸۷ | یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور اسے یوم آخرت سے کیوں موسوم کیا جاتا ہے؟  یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ: یقینی طورپر اس بات کی تصدیق کرنا کہ لوگوں کا حساب لینےاوران کےعمل کا بدلہ دینے کے لئے اللہ تعالی انہیں قبروں سے اٹھائے گا تاکہ ہر انسان کو اس کا حق مل سکے، چنانچہ جنت کے مستحقین جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، اسی طرح جہنم کے مستحقین -اللہ کی پناہ-جہنم میں ڈالے جائیں گےاور وہاں عذاب سے دوچار ہوں گے۔  اس دن کو یوم آخرت اس لئے کہا جاتا ہے کہ: یہ دن اس دنیوی زندگی کے بعد آئے گا، اور اسے یوم قیامت بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ لوگ اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن کے اور بھی دیگر نام ہیں۔ |
| ۸۸ | کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟  قیامت کاواقع ہونا غیب کی ان کنجیوں (خزانے ) میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے۔ |
| ۸۹ | اس کی کیا دلیل ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے لئے خاص ہے؟  اللہ کا ارشاد ہے: {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ}ترجمہ: اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں (خزانے) ، انہیں کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے ۔ |
| ۹۰ | بعث سے کیا مراد ہے؟  بعث کا مطلب ہے: مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرنا۔ |
| ۹۱ | موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کی کیا دلیل ہے؟  اللہ تعالی کا فرمان ہے:{ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}  ترجمہ:جیساکہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ |
| ۹۲ | جو انسان دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرتا ہے ، اس کا کیا حکم ہے؟  وہ اللہ تعالی ، اس کی کتابوں اور رسولوں کا منکر ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ } ترجمہ: اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ |
| ۹۳ | شفاعت (سفارش)پر ایمان لانے کی کیا دلیل ہے؟ اور شفاعت کے کیا شرائط ہیں؟  اللہ تعالی کا ارشاد ہے: {ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ}ترجمہ:کہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔  سفارش کے تین شروط ہیں: ۱-اللہ تعالى کا سفارشی سے راضی ہونا۔۲-جس کے لئے سفارش کی جارہی ہو، اس سے اللہ کا راضی ہونا۔۳-سفارش کے لئے اللہ تعالی کی اجازت۔ |
| ۹۴ | مقام محمود کیا ہے؟  وہ مقام ہے جہاں نبی ﷐ قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کے لئے کھڑ ے ہوں گے، تاکہ رب تعالی انہیں اس دن کی شدید ہولناکی سے نجات عطا کرے ، یہ مقام نبی ﷐ کے لئے خاص ہے۔ |
| ۹۵ | جنت او رجہنم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟  ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جنت او رجہنم مخلوق ہیں، جو کبھی فنا وبرباد نہ ہوں گے۔جنت مومنوں کی جائے قرار ہے اور جہنم کافروں کا مسکن۔ |
| ۹۶ | تقدیر پر ایمان کی کیا تعریف ہے؟  تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ: اللہ تعالی نے ازل میں ہی تمام چیزوں کی تقدیر متعین کر دی، وہ ازل سے تما م چیزوں کا، ان کے واقع ہونے سے پہلے علم رکھتا ہے ، اللہ پاک نے اس تقدیر کو لوح محفوظ میں رقم فرمایا ہے ، جو اللہ کی مشیئت سے اسی طرح واقع ہوتی ہے جس طرح اللہ نے اسے مقدر کیا اور اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ |
| ۹۷ | تقدیر پر ایمان لانے کاکیا حکم ہے؟  تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے ، جن کا ذکر حدیث جبریل میں آیا ہے:"اور یہ کہ تقدیر کے خیر وشر پر ایمان لاؤ"۔قرآن کریم, سنت نبویہ ، مسلمانوں کا اجماع، فطرت سلیمہ اور عقل اس پر دلالت کرتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، اور جس نے ایمان بالقدر کاانکار کیا وہ اللہ تعالی کا منکر اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ |
| ۹۸ | ایمان بالقدر کے مراتب کیا ہیں؟  پہلا مرتبہ: اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی اجمالی اور تفصیلی ہر اعتبار سے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، یہ علم ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ( اس میں ہر اس چیز کا علم شامل ہے) جو واقع ہوئی ، جو واقع ہونے والی ہے اور جو واقع تو نہ ہوئی لیکن واقع ہوگی توکیسے ہوگی۔  دوسرا مرتبہ: یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالی نے تقدیر کو لوح محفوظ میں رقم فرمایا ہے۔پہلے اور دوسرے مرتبہ کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے:{ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ}  ترجمہ: کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان وزمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔اللہ تعالی پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔  تیسرا مرتبہ: یہ ایمان لانا کہ پوری کائنات اللہ تعالی کی مشیئت ہی سے چل رہی ہے، خواہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے افعال سے متعلق ہو، یا مخلوقوں کے افعال سے ، اللہ تعالی اپنے افعال سے متعلق فرماتا ہے: {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ}ترجمہ: آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ۔  اللہ تعالی مخلوقوں کے افعال سے متعلق فرماتا ہے: { ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ }ترجمہ : اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ایسے کام نہ کر سکتے ۔  چنانچہ تمام حوادث زمانہ، افعال واعمال اور پوری کائنات اللہ تعالی کی مشیئت سے ہی وقوع پزیر ہیں، جو اللہ تعالی چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔  چوتھا مرتبہ: یہ ایمان لانا کہ تمام کائنات اللہ تعالی کی تخلیق کردہ ہے۔ارشاد باری تعالی ہے: {ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}ترجمہ: اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے ۔نیز فرمایا: { ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} ترجمہ:اور ہر چیز کو اس نے پیدا کرکے ایک مناسب اندازہ ٹھہرادیاہے۔ |
| ۹۹ | اس شخص کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے جو کفر سے کمتر درجہ کا گناہ کرتا ہےلیکن اس(گناہ) کےحلال ہونےکاعقیدہ نہیں رکھتا؟  وہ ایک گناہ گار ناقص الایمان مسلمان ہے ۔اگر بغیر توبہ کے اس کی وفات ہوجاتی ہے تو اس کا معاملہ مشیئت الہی کے ما تحت ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف فرمادے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ |
| ۱۰۰ | ان سے مراد کون ہیں جن پر غضب کیا گیا ؟ او رجو گمرا ه ہوئے؟  جن پر غضب کیا گیا ان سے مر اد یہودی ہیں، انہیں اس نام سےموسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ : انہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہ ہوئے ۔  جو گمراہ ہوئے ، ان سے مراد : نصاری ہیں، اس نام سے انہیں موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ : انہوں نے جہالت اور گمراہی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ۔ |

**مصادر ومراجع**

|  |  |
| --- | --- |
| **کتاب** | **مؤلف** |
| القواعد الأربعۃ | شیخ الإسلام محمد بن عبد الوہاب |
| أصول الاعتقاد فی سورۃ یونس | ڈاکٹر قذلہ القحطانی |
| القول المفید على کتاب التوحید | فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین ، ت:۱۴۲۱ھ |
| أعلام السنۃ المنشوۃر لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنصورۃ (یہ کتاب ا س عنوان سے بھی شائع ہوئی ہے: ۲۰۰ سوال وجواب فی العقیدۃ الاسلامیۃ) | حافظ بن محمد بن علی الحکمی |
| تہذیب مدارج السالکین | العلامۃ ابن القیم الجوزیہ-تہذیب: عبد المنعم العزی |
| تیسیر العزیز الحمید | شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن محمد |
| شرح الأصول الثلاثۃ | شیخ الإسلام محمد بن عبد الوہاب-شرح فضیلۃ الشیخ: محمد بن صالح العثیمین ﷫ |
| شرح أصول الایمان | ڈاکٹر قذلہ القحطانی |
| شرح العقیدۃ الطحاویۃ | ابن ابی العز : علی بن علی |
| شرح العقیدۃ الواسطیۃ | شیخ الإسلام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام "ابن تیمیہ" |
| شرح تسہیل العقیدۃ الاسلامیۃ | ڈاکٹر عبد اللہ الجبرین |
| فتح المجید شرح کتا ب التوحید | عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی ، ت: ۱۲۸۵ھ |
| معارج القبول بشر ح سلم الأصول على علم الأصول | حافظ بن احمد بن علی الحکمی ، ت: ۱۳۷۷ھ، تحقیق: عمر بن محمود أبو عمر |

**پی ڈی ایف فائل کے لئے رابطہ کریں:**  
فاطمہ آل ماشی

ایمیل: f.almashi@windowslive.com

ٹویٹر:@fatima\_almashi