## 

# জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন যেভাবে 

> প্রকেসর মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

## ไ्रागूण (স.) জান্নাত

- 

बাহান্াাম্র বর্ণনা দিলেন যেভাবে

## Contents

## রাসূল (স.) জান্নাত <br> $\checkmark$ <br> জাহান্মামের বর্ণনা দিলেন যেভাবে <br> [ ১ম খ - ২য় অ]

गूल
มूराथा ईबयान किनानी

बृषछ्बणाय्र

সஉなसनে
बোঃ द্রকিক্ল ইসলাম
সশ্পাদক : কারেন্ট निউজ
সম्পाদनाয়

সूষতি যूহাথদ জাবুল কাসেম গাজী
जब.এম, ब্রশম c্রেণী (প্রশম)
 घুষাসসিत्र
ठামীক্লু মিন্মাত কামিন মাদরাসা जावा।

হাঙ্জে মাও: অা/্রিফ হোসাইন বि.এ (अनार्म) এম.এ, जম.जম

পিএইছচ ডি গবেষক, ঢাবি
खाद्रवि थEाधब
 घठणব, हांদभूत्र।



## স ম্পা দ কীয়



 করেছেন। দর্রদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত ব্রাসূল
 কিন্যামে।


 বাস্তব চিত্র দেখ্ে এসেছেন। মি’রাজ থেকে ফির্রে এসে বিশ্ববাসী ও তাঁর প্রায় সোয়ালক সম্মানিত সাহাবীকে সে সম্পক্কে অবহিত করেছেন। হাদীসের অনেক অম্থ জান্নাত ও জাহান্নামের সুস্পষ্ট বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।
গ্থ্থী মূলত বিখা়াত লেখক কি? সউদ ইউনিভার্সিটি,




 করেহি।
এ বিষয়ের ওপর পর্যাণ্ত পরিমানে তাভ্ভিক द্রোন্নে গ্্থ না
 গ্রস্ সশ্পাদনের চেষ্যা করছি। বিভ্নিন্ন তথ্য ও উপাত্েের নির্রীথে কুরজান ও সহীश शাদীসের আলোকে রাসূন্মাহ \#\#nin নির্দেশনা অনুयায়ী গ্ৃটি সংকলন করা হয়েছে।

## Contents

পর্রিশেশে এ মহান কাজ্জে যারা সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদের थ্রতি কৃতজ্জण জানাই। পাঠকদেন্গ সুচিঙ্ডিত পর্রামর্শ পব্রবর্তী সংক্কনণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রত্রিশ্রিতি ব্রইইন। বইটি ভাল মাগলে অন্তত অকজনকে বनून आার आপखि थाকলে আমাদের বলूন। মহান आল্মাহ জামাদের জান্नांड B জাशনन्नाম সম্পকে সচেতন


নভভে্ব্র - २০১১ ই?

## সুচীপ্র

## জाञ्बाष्ठद यर्ণना <br> व্রश্ অ

ग. জান্नाত-জাহান্নাম এবং যুক্কির পৃজা ..... o)
2. জান্নাতের সীমার্রেया ও তथায় জীবন-याপন ..... 09
ง. শারীরিক णাশাণ ..... or
8. भाর্রিবার্রিक জীবन ..... ot
৫. थाना-लिना ..... -
৬. বসবাস ..... Jo
q. পোশাক ..... ১o
৮. आद्माহর সষ্ঠুళি ..... ১)
৯. জাল্মাহর সাষ্ষাৎ ..... ১२
১০. জান্নাতে প্রবেশকারী মানুষ ..... 38
১১. প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বক্কিত মানুষ ..... 38
১2. একটি বাতিল জাক্לীদার অপনোদন ..... 39
ग. জান্নাত্ত্ন অস্টিত্বেत্র প্রমাণ
১. রামাদান মাসে জান্নাত্রের দর্রজাসমূহ খুলে দেয়া হয় ..... २১
২. কবরে জান্নাতী বাক্কিকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয় ..... ২১
 ..... ২২
२. षान बूद्रषानেत्र घानোকে জান্নাত
১. 弓घান গ্রহণের পর সe আামলকারী জান্নাতে বাহিক যাবতীয় দোষক্রটি থেকে মুক্ত থাকবে ..... २৫
২. জান্নাতীগণ শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রকার অপমান ও নাঞ্হনা থেকে নিরাপদ থাকবে ..... २৫
 ..... ২৬
8. জান্नাঢ় জান্नাতীরা কখনো w্কৃধা এবং পিপাসা অনুভব করবে না ..... 2

## Contents

| 301
 ..... ২৬
৬. জান্নাডীদের জান্নাতে কোন প্রকার কষ্ট করতে হবে না ..... २१
9. জান্নাতে জান্নাতীদের সাথে যথেষ্ট সমানজনক ব্যবহার করা হবে ..... २१
৮. জান্নাতীদের জন্য চোথের পলকের মধ্যে যাবতীয় থাবার উপস্থিত হবে এবং সাথে সাথেই হজম হয়ে যাবে ..... २१
৯. জান্নাতীদেরকে বলা হবে এ যাবতীয় নি’য়ামত তোমাদের আমলের প্রতিদান স্বক্রপ্প ..... २
১০. জান্নাতীদের পোশাক হবে চিকন ও রেশমী কাপড়ের এবং যেখানে কোন মৃত্যু থাকবে না ..... ২৯
১১. জান্নাতে পানি, দুধ, মধু ও মদ ইত্যাদির ঝর্ণা হবে ..... ২৯
১২. জান্নাতে জান্নাতীরা তাদের আদর্শ বাপ দাদার সাথে থাকবে ..... vo
 ..... vo
د8. জান্নাতে বিদ্যयान হ্রদেরকে ইতোপৃর্বে (কোन জ্বীন মানব স্পর্শ করেনি ..... งJ
১৫. হুরগণ সতী, পবিত্র, সুন্দর ও আকর্ষণীয় চোখবিশিষ্ট হবে ..... ৩২
১৬. জান্নাতে নাতিশীতোষ্ণ সুন্দর আবহাওয়া বিরাজ করবে ..... NO
১৭. জান্নাতে অসার ও বাজে কোন কথাবার্তা থাকবে না ..... $ง 8$
১৮. হৃরগণ ৩টি ঔুণ সম্পন্ন হবে- ..... 08
৩. জান্মাত্তেন্থ মহাষ্য্য
 ..... ver
২. জান্নাতে একটি লাঠি রাখার স্থানও পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ থেকেও উত্তম ..... OH
৩. জান্নাতে यमि যৃত্যু थাকত তাহলে জান্নাতীর্রা नि’য়ামাত দেথে মৃতুবরণ কব্হত ..... Ob
8. 80 বছরের দূরত্বের রাস্তা থ্ৰেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে ..... ง१
৫. জান্নাতের নি’য়ামাতসমূহ দুনিয়ার জিনিসের সাথে ৫ধ্রু নামের দিক থেকে এক হবে, মান ও ৩ণেের দিক থেকে নয় ..... $ง 9$
 ..... งฯ
१. बান্নাতের্গ निয়ামাত এনং মর্যাদা দর্শনন্র পর জান্নাতীদের্গ জাকাত্যা ..... ৩b
8. জান্নাত্তেন্থ «শস্ততা
১. জান্নাতের প্রশস্ততা পৃথিবী এবং সমস্ত আকাশের সমপরিমাণ ..... ง৯
 ..... ৩৯

## Contents

[ 3 s$]$
 ..... ৩৯
8. পৃথিবীর দサ چনের চেয়ে বড় জান্নাত পাওয়ার পর্রఆ অনেক खाা़়গা অবশিষ্ট थাকবে ..... 80
ब. बान्ताত্ত্গ দत्रधा
১. জান্নাতীদের্র জন্য জান্নাতের দ্রজা サৃলে দেয়া হবে ..... 83
২. সর্বপ্রথম ব্বাসূল (সা)-অর জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে ..... 83
৩. জান্নাতের দরজা ৮টি ..... 82
8. জান্नাতের তিনটি দরজা বাবুস সালাত, बিহাদ ও সাদাকাত ..... 8 8
৫. জান্নাতের্র অকটি দর্রজার্র প্রশত্তত ১২/১৩ শত কিলোমিটার ..... 89
 ..... 88
৭. ওজু করার পর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠকারী জান্নাতের ৮ দরজার যে কোন দর্রজা দিয়ে প্রবেশ করবে ..... 88
৮. সালাত আাদায়কারী, সিয়াম পালনকান্রী, সতী ও স্থীয় স্বামীর আনুগত্যশীল নারী জান্নাতে প্রবেশ কর্রবে ..... 8
 ..... 88
১০. সোম ও বৃহশ্পতিবার জান্নাতের দর্জজাখেলো খুলে দেয়া হয় ..... 84
১১. রামাদান মাসে জান্নাত্রে দরজজ খোলা থাকে ..... 8

 ..... 84
२. জান্নাতের সশ্মানজনক স্তর, যার মালিক হবেন রাসূল (সা) ..... 89
 ..... 89
8. எক স্তর থেকে অন্য স্তরের্র দূরত্ তারকার ন্যায় দেখাবে ..... 8b
৫. জান্নাতের শত স্তর্ণ রয়েছে এক স্তুর থেকে আরেক স্তর্রের দৃবত্র ১০০ বছরের দূরড্বুর্ন সমান ..... 86
৬. আল্লাহর জন্য পরশ্পর ভালবাসাকারীর জন্য জান্নাতু উজ্ঘ্qন তারুকার ঘর হবে ..... 8®
१. बान्नाত্গ্প দালানসসূহ
 ..... 8®
२. জান্নাতীদের शুপ, নাকের পাनि ৪ পেশাব হবে না এবং জান্नাতের দালান वেবে মেশক আাম্যরের গক থাকবে ..... 8®

## Contents

[22]
৩. জান্মাতেব্র দালানখ্রে সোনা, চাঁিির, নूড়ি গাথ্র, মোতি ৩ ইয়াকুভ্রে ইটেব্র হবে ..... ©
8. छান্নাডের দানানের্গ মাটি হবে বেশকেন্র, ঢান্ন কহৃ্র হবে মুক্তার আর্ন ঘাস হবে জাষ্রানের ..... (ब)
৫. জান্নাতের্ন বাগানঋলো হবে স্বর্নেন্ন ..... ©
 ..... ब२
৮. धান্মাতেন্প চাবুসমূহ
১. জান্নাতের দালানে তাবু থাকবে সেখানে হ্রগগণ অবস্থান করবে ..... OO
২. জান্নাতের প্রতিটি তাবু ৬০ মাইল প্রশস্ত হবে ..... ©
১. जান্মাত্তে্্প বাজান্ন
১. প্্ত্যেক জুমার্গ দিন জান্নাতের বাজার বসবে ..... co
Jo. জান্মাত্রে বৃষসমূহ
১. জান্নাতে সর্বপ্রকার গাছ থাকবে, তবে খেজ্রু, আনার ও আগুরের গাছ বেশি থাকবে ..... 88
২. বড়ই গাছ কঁটটাবিহীন, যার ছায়া অনেক নম্ধা হবে ..... $\odot 8$
 ..... cc
8. জান্নাতের গাছখলোর শাখাসমূহ শস্য শ্যামল ও নন্বা-ঘন হবে ..... ©
 পরও শেষ হবে না ..... ©
৬. জান্নাতের সকল গাছছর মূল স্বর্ণের হবে ..... $\odot$
৭. থেজ্রুর্র গাছের মূল হবে সবুজ পান্নার ও শাখার মূল হবে স্বর্ণের ..... ©
৮. বে তাসবীর সওয়ার জান্নাতে চারটি উত্তম গাছ রোপণতুল্য ..... ©
৯. যে তাসবীর সওয়ার জান্নাতে থেজ্রুর গাছ রোপনের পরিমাণ ..... ৫৭
১০. पুবা গাছের শীষ দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক হবে ..... $\odot 9$
3১. Elद्बाতেন্গ ফबসমूহ
১. জান্নাতে সর্বদা মৌসুমী ফল থাকবে, তা ভোগ করতে কোন অনুমতি बাগবে না ..... $\odot 9$
২. প্রত্যেক জান্নাতীব্র পছন্দ মত সর্যপ্রকার ফলমৃল মজুদ थাকবে ..... ©
৩. জান্নাতের ফম্মম্ সর্বদা নাগালের মধ্যে থাকবে ..... at

## Contents






১२. बाबाण्ট্য नभीनशृए い
১. बান্নাতে সুন্ধাদু পাनि, মধু B শরাব ইত্যাদির নদী बবাহিত হ্বে : ৬১


8. धान्नाতেব্গ नफীनমूহ खেকে উপनদी बেব্গ হबে ৬২






৫. কোন কোন ঝর্ণা ফোয়ারান্র न্যায় উদ্লেলিত হবে い৫


28. काওসাত্র नमी

د. জান্নাতের সবচেয়ে বড় ও উন্নত নদী হন কাওসার ... ৬e
२. কাওসার নদী স্ব, মোতি ६ ইয়াকুত জারা নির্মিত আর মাটি মেশকের চেয়েও সুগক্কিময় , ৬৬



৩. হাশরের দিন র্রাসূল (সা) মিধ্ধরে বসে হাউজে কাওসার থেকে পानि পাऩ कबावেন

## Contents

## [ 88 ]



৬. হাশরের্র দিনে ঈচ্যেক নবীকে হাউখ্র দেয়া হবে ৬৯
१. বিদआতিব্রা হাউসে কাষ্সার্রেব্র পানি থেকে বষ্চিত হবে い৯

১৬. छादाणीमেत्र चाবাत्र 3 भानीय्र

२. आমাদেব্র বর্তমান এ পৃথ্বি জান্नाতীদের্র যুणি হবে 9১


৫. শরাব পানে জান্নাতীদের মাথায় কোন প্রত্তিক্রিয়া হবে না ৭২
৬. সকাল-সক্ধ্যায় খাবার পরিবেশন করা হবে ... ৭৩



3. জান্াডীরারা পাতলা ও ম্মাটা সবুজ রেশমের কাপড় প্রিধান
बরবে, शাতে সোনার অলংকার थাকবে
२. बान्नाতীব্রা থাটি রেশমী কাপড়ের পোশাক, মোতি ও স্বর্ণেব
অनংকার পড়বে
৩. জান্নাতীরা সুন্দুস ও ইঙ্েেবরাক নামক রেশম ব্যবহার করবে ৭৫
8. জান্নাতীत্রা চাঁিির অलংকারఆ ব্যবহার কর্সবে ৭৫
৫. জান্नাতীরা উন্नত্মানের রেশমের द্রمমাল ব্যবशার কব্রবে ৭৬





২. জান্नাতীরা সামनাসামनि द्राখা খুব সুन्দ্র बাটে বসবে

## Contents

［ $2 ه$ ］

8．সোনা，চাঁদি ও জাওহারের মূল্যবান পাथর ঘার্রা নির্মিত আসনে জান্নাতে আসন গ্রহণ করবে
৫．বসার আসন দূর্币ভ সবুজ রং ও কার্পেট দ্বার্রা নির্মিত হবে ..... १จ
৬．জান্নাতীদের আসন উঁদ थाকবে या মঋমল ও নরম কার্পেটের তৈরি，সুন্দর বিছানা ও মূল্যবান বালিশ थাকবে ..... 9】
৭．ঘন ছায়াময় স্থানে মসনদ স্যাপিত হবে যেখানে জান্নাতীরা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে আলাপচার্রিতায় থাকবে bo
3＞．曰ান্নাতীनের্গ সেবক
১．জান্নাতীদের সেবক হবে কিশোর বয়সের ও তারা খুবই চৌকশহবে মনে হবে যেন বিক্ষিষ্ঠ মোতি bo
২．बান্নাভীদের সেবক ধুলাবালিমুক্ক মোতির ন্যায় পরিচ্ছন্ন থাকবে ..... bo
 ..... bo
8．জান্নাতী মহিলারা হায়েय－নেফাস ইত্যাদি থেকে মুক্ত হবে ..... bs
৫．জান্নাতী মহিলারা ক্যান্রী অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ কন্রবে ..... bs
৬．জান্নাতী মহিলারা সৌক্দর্य ও চরিৰ্রের দিক থেকে অতুলनীয় হবে ..... bs
१．আनন্দের্প পূর্ণতা नাভ হবে ব্রমণীদের্র সাথে মিলনের মাধ্যমে ..... bR
৮．জান্নাতী মহিলারা হুরদের্প তুলনায় অধিক মর্যাদাবান হবে ..... ৮マ
৯．জান্নাতের নার্রীরা দুনিয়ায় উককি দিলে সব জালোকময় হয়ে যেত ..... ৮マ
১০．জান্নাতী মহিলারা সত্তর্ন জোড়া পোশাক পরিধান কর্নার্গ পব্রও তাদের হাড্ডির ভিতরের মষ্জা দেथা যাবে ..... bo
১১．জান্নাতে প্রবেশকারী নারীর্যা তাদের ইচ্মা ও পছন্দনুयায়ী দুনিয়ার স্বামীদেরকে গ্রহণ করবে ..... ৮8

২০．হর্রেইন
১．জান্নাতের ছুর্রেইনন্রা সতিত্ব ও শষ্টাশীলতায় অনন্য হবে ..... bc
২．छৃরেরা খুবই অজ্চাশীল হবে，ग্বীয় ञমী ব্যতীত অन্য কার্রো দিকে তাকাবে না，তান্রা ডিমের্র চামড়ার্র ন্যায় নত্রম হবে ..... be
 ..... bc
 ..... bu

## Contents

## [১৬]

৫. एরেরা ঢাদের ন্বামীদের সমবয়সী হরে b- blall
৬. স্বাসীদেব্র आনन्দদানে হ্রদেদ্র बাতীয় সলীত : bu



২. জান্নাতে আল্মাহ জান্नাতীঢের সাথ্ কथा বলবেन .... bo

8. 38 তার্রিখের চাঁদের ন্যায় आब्øाহকে দেষা যাবে bs
৫. ইহজगতে आল্মাহর দীদার সষ্ভব নয় ১o
৬. শেষ বিচারের দিন আল্মাহর দীদার্র নাভের্র দুজা ১১
२2. জान्वाठीमित्र षণायनि bरे

২. জান্নাচে জান্नাতীদের প্রার্থনা : ৯৩




१. खान्नाजীরা ঘूমের़ প্রয়োজनীয়তা অनूভব কব্রবে না ৯৫
৮. সমস্ত জান্নাতীদের কাঁধ হবে ষাট হাত ৯৫
৯. জান্নাতীদের গোফ-দাঁড়ি থাকবে না, বয়স ৩০-৩৩ বছরের হবে ৯৬
১০. बান্নাতীরা या কামনা কন্নবে সাথ্থে সাথেই তা পৃর্ণ হবে . ৯৬
১১. आদম সন্তানদের মষ্যে জান্নাতীর হাব্র হাজার্রে ১ জন ৯৭
১२. জান্নাতীদের অর্ধেক হবে সুহাম্মদ (সা)-এর উम্মত ..... ৯৯






## Contents

[ ১৭]
8. পরকালের মর্যাদা ও পুরস্কার পার্থিব দিক থেকে মুক্ত
Sov
৫. মুমিनের জन्য দूनिয়া জেলখানার ন্যায় JOט

১. রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম জান্নাত্ প্রবেশ করবেন Jo8
২. আবু বকর ও ওমর (র্রা) বৃদ্ধ বয়সে যারা ইন্তেকাল করেছেন
তাদের নেতা হবেন
৩. হাসান ও হ্সাইন জান্নাতে যুবকদের সর্দার হবেন Jo৫
8. জান্নাতের্ন সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন ১০৫
৫. খদিজা (রা)-কে রাসূল (সা)-এর সুসংবাদ জান্নাতের ১০৬
৬. আয়েশা (রা)-কে রাসূল (সা)-এর জান্নাতের সুসংবাদ ১০৬
৭. বেলাল (রা)-কে রাসূল (সা)-এর জান্নাতের ঘরের সুসংবাদ ১০৬

৯. বদর যুদ্ধে ও বৃক্মের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারী জান্নাতী ১০৭
১০. চারজন (8) জन মহিলা জান্नাতী ব্রমণীদের সর্দার ১০৭

ゝد. জায়েদ বিন आমর (রা) জান্নাতী .
১2. आম্মার বিন ইয়াসার ও সালমান ফারেসী (রা) জান্নাতী ১০৮
১৩. জাফর বিন আবু তালেব এবং হামজা (রা) জান্নাতী ১০৯
১8. জায়েদ বিন হারেসা (রা) জান্নাতী ১০৯
১৫. ण্মাইসা বিনতে মিলহান (রা) জান্নাতী ১১০
১৬. হারেসা বিন নুমান (রা) জান্নাতী ১১০
১৭. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারী জান্নাতী ১১০
১৮. ইবনে দাহদাহ (রা) জান্নাতী ১১১
১৯. উম্মুन มूমিনীন হাফসা (রা) জান্নাতী ১১১
২৫. জান্মাত প্রবেশকার্রী ব্যক্তিদেব্র খণাবলি
১. নরম দিল, থোশ মেজাজ ও সর্বদা আল্মাহ ভীতু লোক জান্नাতী ১১২
২. গక্রীব মিসকীন ও ফকীররা জান্নাতে যাবে ১১৩
৩. নরম দিল, ভদ্র ও প্রত্যেক ভাল ব্যক্তি জান্নাতে যাবে ১১৩
8. রাসূল (সা)-এব অনুসরণকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে ১১৩
৫. প্রতিদিন ১২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায়কারী জান্নাতী ১১8
৬. आய্यীয়তার সম্পক্ক রক্ষাকারী জান্নাতী ১১8
৭. চরির্রবান, তাহাষ্জুদ খुজার ও নফল সালাত আদায়কারী জান্নাতী ১১৫

## Contents

| $>6$ |
৮. ন্যায়পরায়ণ বাদশা, অন্মશহকারী ও নরম অস্তর ওয়ালা জান্नাতী ..... ১১৫
৯. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী জান্নাতী ..... ১১৬
১০. দুই বা দুয়ের অধিক কন্যাকে সूশিক্ক দানকার্রী জান্नাতী ..... ১১৬
১১. "জू করার পর দুই র্রাকাত সালাত জাদায়কার্রী জান্নাতী ..... ১১৬
১২. যথাযथ সালাত জাদায়কার্রী ও স্বামীর অনুগত নারী জান্नাতী ..... ১د9
 ..... ১১৭
১8. আা্লাহত্র রাঙ্তায় জিহাদকারী জান্নাতে প্রবেশ কব্রবে ..... 3 36
১৫. মুত্রাকী অবং চরিচ্রবান জান্নাতে যাবে ..... د3t
১৬. ইয়াতীমের্র লালন-পালনকারী জান্নাটী ..... ১১b
১৭. যার হাষ্ब কবুল হয়েছে সে জান্নাতী ..... ১১৯
১৮. মসজিদ নিম্মাণকারী জান্নাতে প্রবেশকারী ..... ১১৯
১৯. নজ্জাস্रান ৫ জিহ্না সংর্ষণকার্রী জান্নাতী ..... ১১৯
২০. প্রতিবেশীর প্রতি উত্హু আচ্রণকারী জান্নাঢী ..... ১২०
২১. আল্লাহর নিব্রানব্বই নাম মুখস্সকারী জান্নাতী ..... ১২০
২२. কুরুআনের হিকজাতকারীী জান্নাতী ..... ১२०
২৩. বেশি বেশি সালাম বিনিময়কারী জান্নাতী ..... ১২১
28. ্ুপী দেখাশোনাকারী জান্নাতী ..... ১২১
 ..... ১২১
২৬. সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়্যেদুল ইস্টেগফার পাঠকারী জান্নাতী ..... ১২২
২৭. যার চোথ অন্ধ হয়ে গেছে এবং তাতে ধৈ্ধ্বধারণকারী জান্নাতী ..... ১২৩
২৮. পিতা-মাতার সেবাকাভীী জান্নাতী ..... ১২৩
২৯. মুসলমানদের কোন কষ্টদায়ক বত্তু দূহকারী জান্নাতী ..... ১২৩
 ..... ১২8
৩). নবী, ছিদ্লিক, শহীদ ও স্বামীর নির্যাতনে ধৈর্যধারণকার্রী জান্नাতী ..... ১२8
৩২. শরীীয়াতের হালানকৃত বিষয়কে হালাল বলে মনেকারী জান্নাতী ..... ১২৫
 ..... ১२৫
 ..... ১২৬
৩৫. बা-হা৬লা ওয়াকুয়্যাতা ইল্মা বিল্মা পঠকারী জান্নাতী ..... ১২৬
৩৬. সুবহানাল্ধাহিল आयীম ওয়া বিহামमिशি পাঠকারী জান্নাত ..... ১২৬
৩৭. বে ব্যক্তি সশ্পদ রশ্শার্থ নিহত হয় সে জান্নাতী ..... ১२१
৩৮. অनिচ্ঘাক্ত গর্ভপাত হওয়াতে ধৈর্যধারণকারী জান্নাতী ..... ১२१

## Contents

## [ D ]

৩৯. ন্যায় বিচারকারী বিচারক জান্নাতী ১২৭
80. মুসनिমের ইययত রক্মাকারী ব্যক্তি জান্নাতী ১২৮
8১. কারো নিকট কখনো হাত পাতে না এমন ব্যক্তি জান্নাতী ১২৮
8২. রাগ দমনকারী ব্যকক্তি জান্নাতী ১২৮

88. যোহরের পৃর্বে 8 রাকআত সালাত আদায়কারী জান্नাতী ১২৯

8৬. নিম্নোক্ত সাত ব্যক্তি জান্নাতী ১৩০
89. অপরকে ক্ষমাকারী ব্যক্কি জান্নাতী Jos
8৮. অহংকার্, খিয়ানত ও ঋণ থেকে মুক্ত ব্যক্তি জান্নাতী ১৩১
8৯. आयानের জবাব দানকারী জান্নাতী ১৩১
২৮. बাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত লোকেন্গা
১. মিথ্যা কসম করে অন্যের इক নষ্টকারী জান্নাতে যাবে না ১৩২
২. হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ভক্ষণকারী জান্নাতে যাবে না ১৩২
৩. পিতা-মাতার অবাধ্য ও দাইউস জান্নাতে যাবে না ১৩২
8. आप্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না ১৩O
৫. উপศার করে খৌটl দেয়, পিতা-মাতার অবাষ্য ৫ মদপানকায়ী জান্নাতে যাবে না ১৩O
१. প্রতিবেশীকে কষ্টদাতা জান্নাতে প্রবেশ করবে না ১৩৩
৮. অশ্লীল ভাষা ও বদ মেজাজী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না ১৩৪
৯. অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ১৩৪
১০. চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না ১৩৪
১১. জেনে বूঝে নিজ্জেকে অন্যের পিতার সাথে সশ্পর্কबাযী জান্नাতে যাবে না ১৩8
১২. বিনা কারণে তালাক দাবিকারী নারী জান্নাতে যাবে না ১৩৫
১৩. কাল রংয়ের কলপ ব্যবহারকারী জান্নাতে যাবে না ১৩৫
२१. निर्मिষ बোন ব্যক্কিন্গ ব্যাপার্রে বলা याবে না যে সে জান্নাতী
১. কে জান্নাতী আর কে জাহান্नামী निर्দিষ্ট কর্নে বলা যাবে না ১৩্ট
২. বদর যুদ্ধ করেও জাহান্নামী ১৩৭


## 2৮. জান্নাতে বিগত দিনেন্গ স্মब্পণ

১. পুরাতন সাথীর্র স্মরণ ও তার সাথে স্বাক্কাতের শিশ্পামূলক দৃশ্য ১৩৮
২. জান্নাতীরা आসনে বসে তাদের ইহজগতের্প কর্মকাষ ম্মরণ করবে ১৩৯

## Contents

## ［२०］

২৯．জাব্राख্ন্ন জধিবাসীগণ

২．আরাফের অধিবাসীরা জাহান্নামীদের দেখে যে প্রার্থনা করবে $\quad>8 \circ$

vo．দুটি বির্রোষপুর্ণ বিশ্মাস ও তাব্প দুটি বির্রোধপুর্ণ প্রতিষন
১．পৃথ্বীতে সুর্খ শান্তি ও নিয়ামাত ভোগকারীরা আখেরাতে
অন্যের দ্ঘারা বিদ্রুপের শিকার হবে
285

## ৩）．ইহबभতে জান্মাতেব্ব কতিপয়্য नि’য্রামাত

১．হাজরে আসওয়াদ জান্নাতের পাথরসমূহের অন্যতম ..... ১8२
২．আজওয়া থেজুর জান্নাতী ফল ..... 38२
৩．রাসূল（সা）－এর হুজরা ও মিম্বারের মধ্যবর্তীস্থান জান্নাতের অংশ ..... ১8२
8．মেহেন্দী জান্নাতের সুগক্ধিসমূহের একটি সুগক্ধি ..... ১8৩
৫．বকর্রী জান্নাতের প্রাণীসমূহের একটি প্রাণী ..... 28৩
৬．বুহতান উপত্যকা জান্নাতের উপত্যকাসমূহের একটি ..... 38৩

১．আল্লাহর নিকট জান্নাত চাওয়ার দু‘আ ..... ゝ8৩
७．বিবিষ
১．అধুমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই জান্নাতে প্রবেশ সষ্বব ..... 38৬
 ..... 389
৩．আা্মাহর পথ্থ হিজরতকারী ফকীর ఆ মিসকিনর্যা ধনিদের চাইতে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে ..... 389
 ..... 389
৫．জান্নাত্ যাদদররকে জাহান্নামী বলে ডাকা হবে ..... 289
৬．জান্নাতী ব্যক্তির র্রহহ কিয়ামতের পূর্বে জান্নাতে প্পীছে যায় ..... ১8৮
१．মুমিনরা সর্বদা আল্পাহর রহহমতের আশাবাদী থাকবে ..... 28も
 ..... 28৯
৯．মুসলমানদের মৃত্যুবরণকারী অপ্রাষ্ঠ বয়ষ্ক বাচাদের্রকে ই্বাহীম ও সার্হা（জা）লাनন করবেেন ..... ১8®
 ..... ১৫०
 ..... ১৫S
১২．মৃত্যুকে জবাই করা木্র দলन ..... ১৫

## জাহান্নামের বর্ণনা

## दिতীয় অ

उद्रम दणा ..... sece
2．Eাহান্মামের্ন आ৫ন ..... je4
2．धाহানামেন্প आরো কিছ্র শাট্তি ..... Des
3．বিষাক্ত দুর্শন্ধময় খাবার ও উত্তন্ত গরম পানীয় শাস্তি ..... د৫か
২．মাथায় উত্ত্ত পানি প্রবাহিত করার মাধ্যমে শাস্তি ..... ১৬২
৩．সংকীর্ণ আথ্নের অন্ধকার কক্ষে রাখার মাধ্যমে শাস্তি ..... دUC
8．চেহারায় অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করার মাধ্যমে শাস্তি ..... ১৬१
৫．তর্জ ও হাতুড়ির আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি ..... ১१०
৬．বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ুুর ছোবলের মাধ্যমে শাস্তি ..... ১৭२
9．দেহকে বিকট আকৃতি দেয়ার মাধ্যমে শাশ্তি ..... Ј१8
৮．মারাত্মক ঠাধ্খর দ্বারা শাস্তি ..... د৭৬
৯．আরো কতিপয় অজানা শাস্তি ..... ১৭৭
৩．শাস্তিন্ন পরিমাপ थাবা চাই ..... ১৭৯
 ..... sbs
 ..... د৮ぃ
 ..... د৯8
१ এयটি ব্রাযিি্র অপনোদন ..... ১৯৯
৮．Gাহানামের্প অট্তিত্বে্্র ধ্রমাণ
 ..... २०৫
২．কবরে জাহান্নামীকে জাহান্নাম দেখানো হয়। ..... २०৫
d．জাহান্মামের দর্রজাসমূহ
3．জাহান্নামের সাতটি দরজা দিয়ে বিভিন্ন অপরাধী প্রবেশ কররে ..... र०৫
১o．জাহান্মামেম্র স্ত্নসমূহ
১．জাহন্নামের দूটি স্তর－সর্বনিম্ত্তর ও সর্বোচ্চ স্তর ..... २○い
২．মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে ..... ২০৬

## Contents

## [२२]

৩. জাহান্নামর বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন পাপের্র জন্য নির্ধারিত ২০৬
8. জাহান্নামের একটি স্তরের নাম জাহীম ২০৭
৫. জাহান্নামের আরেকটি সुরের নাম হৃতামা ২০৭
৬. জাহান্नামের আর্রেকটি স্তরের নাম হাবিয়া ২০৭
१. জাহান্नাম্মে আরেকটি স্তরের নাম সাকার ২০৮
৮. জাহান্नाমের आরেকটি সुর্রের নাম লাयা
৯. জাহান্नামের আরেকটি স্তর্রের নাম সাঈর ২০৮

2). बाহाন্নান্মে্র গษীব্रण
১. জাহনন্নামের গভীরতা ৭০ বছরের রাস্তার দূরত্ব - ২০৯
২. জাহান্নাম্র প্রশ্তত আকাশ ও यমিনের দূরত্̧ন নেয়ে অধিক ২০৯


৫. राজারে ৯৯৯ জন হওয়া সন্ক্子ে জাহান্নাম ফাঁকা থাকবে ২১০


## ১২. জাহানামের্র জাयাবেন্র ভয়াবহতা

১. কাফ্রেকে লেথে জাহান্নাম রাগ ও ক্রোে ক্টে পড়বে ২১৷
২. কাফেরকে শাঙ্তি দিতে জাহান্নাম কঠিন আাওয়াজ কর্木বে ২১২
৩. কাফেরকে শাত্তি দেওয়ার জন্য জাহনন্নাম পাগল হয়ে थাকবে: ২১২

৫. জাহান্নাল্র আয়াব দেশ্খই কাফেরের চেহারা কালো হয়ে যাবে ২১৩
৬. জাহান্नाมীদের চামড়া বার বার পরিবর্তন কর্গা হবে ২১৩
१. জাহান্নামীরা বারবার মৃত্যু কামনা করবে কিন্ুু মৃত্যু হবে না ২১৪
৮. জাহন্নাম্রের আখন বারবার প্রজ্জলিত করা হবে ২১৪
৯. জাহন্নামের আযাব কथনো হানকা করা হবে না ২১৪
১০. জাহান্নাম্র আযাব জীবনকে সককীর্ণময় করে দিবে ২১৫

১২. জাহান্নামে মৃত্য হলে জাহান্নামীরা চিন্তায় মৃত্যুবরণ করতো ২১৬

## Contents

## [ ২৩]

## 

১. জাহান্নামের প্রথম স্কুনিঙ্ই মাংসকে হাড্ডি থেকে আলাদা করবে ২১৬
২. জাহান্নামের আখেনে মৃত্যুও হবে না জীবিতও থাকবে না ২১৭
৩. জাহান্নামের আশুনের সাধারণ স্কুলিত্ অট্টালিকার সম হবে ২১৭
8. জাহান্নামের আগুন ধারাবাহিকভবে উত্তপ্ত হবে, ঠাখ্গা হবে না ২১৭

৬. জাহান্নাম সমস্ত জাহান্নামীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবে ২১৮
१. জাহান্নামের জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর ২১৮
৮. জাহান্নামের আশ্তু দুনিয়ার আখনের চেয়ে ৬৯ পুণ বেশি ২১৮
৯. জাহান্নামকে সর্বদা প্রজ্জ্বলিত করা হচ্ছে ২১৯
১০. লোকেরা T্ত্রী সহবাস ও হাসা ভুলে যেত য়ি জাহান্নাম দেখতো ২১৯
১১. জাহান্নামের আ๒্খন সহ্য করা মানুষের জন্য সাধ্যাতীত . र२০
১২. গরমের সময় প্রচণ গরম জাহান্নামের কারণেই হয় ২২০
১৩. জাহান্নামের বাম্পের কারণে জ্বর হয়ে থাকে ২২১
38. আরাম ও ঘুমে বিভোর থাকা যায় না জাহান্নামের কথা জানলে ২২১

38. জাহান্মামের্প হানকা শাস্টি
2. জাহান্নামের হানকা শাপ্তি আাখনের্র জূতো, যা মমিষ্ক বিগলিত কহরে ২২২
২. হালকা আযাবে গায়ের নিচে আখুনের টকরা রাখা হবে ২২৩

১e. জাহান্পামীদের্র অবস্থা
১. জাহান্নামে চিৎকারের আধিক্যে কারো আওয়াজ কেউ খ্নবে না। ২২৩

৩. অহংকারী জাহান্নামে পিপিলিকার শরীরের ন্যায় হবে ২২৪
8. জাহান্নামী জ্বলে জ্বলে কয়লার ন্যায় হবে ২২৪
৫. জাহান্নামীর চোখের অশ্রুতে নৌকা চালানো যাবে - ২২৫


* খাবার্গ ২ २२৫
১. याক্রম र२৫
२. জারি ২२१
৩. गिসनिन ..... ২२१

8. जा-अসসা ..... ২२१

* भानी़्र ..... ২২৮

3. গরম পানি ..... ২২৮
২. পতস্থান থেকে নির্গত প্রঁজ ও র্ত্ত ..... ২২৯
৩. তৈলাক্ত গরম পানীয় ..... ২৩o
4. কালো দूर्शধ্ধময় পানীয় ..... ২৩০
৫. জাহান্নামীদের घাম ..... ২৩১
১Q. জাহান্নামীদ্র্ন পোশাক
১. জাহান্নামীদেরকে আলেনের পোশাক পরানো হবে ..... ২৩২
২. জাহান্নামীদদরকে আলকাতরার পোশাক পরানো হবে ..... ২৩২
১৮. জাহানামীদের বিছানা
১. ন্দ্রা যাওয়ার জন্য আঞ্নের বিছানা দেওয়া হবে ..... ২৩২
২. জাহান্নামীদের গালিচাটাও হবে আখেনের ..... ২৩৩
৩. জাহান্নামীদের চাদর ও বিছানা হবে আাখনের ..... ২৩৩
১৯. জাহান্নামীদ্দর্র জাছ্মাদন ৫ বেষ্টনী
5. জাহান্नামীদের উপর থাকবে আधনের আচ্ম্দদন ..... ২৩৩
২. আঔনের তাঁবুসমূহে জাহান্নামীদের অবস্থান হবে ..... र৩8
৩. বেড়ি ও শৃখ্খলের মাধ্যমে শাস্তি ..... ২৩8
6. অন্ধকার ও সংকীর্ণময় স্থানে নিক্ষেপের মাধ্যমে শাশ্তি ..... २०8
৫. জাহান্নামীদের মুখমఆ্ল বিদগ্ধ করার মাধ্যমে শাস্তি ..... २৩8
৬. বিষাক্ত গর্রম হাওয়া ও কাল ধোঁয়ার মাধ্যমে শান্তি ..... ২৩৭
१. তীব ঠালার মা্যমম শান্তি ..... ২৩৮
২০. बाराন্নাম্স্প बাছ্নাময় শাস্তি
১. কাফেরদেরকে জাহান্নামে লাঙ্ছিত করা হবে ..... ২৩৯
२. জাহনন্নামীরা গাধার ন্যায় উদ্দू উদू আওয়াজ দিবে ..... र80
৩. জাহান্নামীদের নাকে দাগ দেয়া হবে ..... 280

## Contents

[२৫]
8. জাহান্নামীদের মুখমধল কালো হবে ২8০
৫. জাহান্নামীদের মুখপ্ণ ধুলিময় হবে ২8০
৬. জাহান্নামীদের কেশ চচচ্ছ ধরে হেঁঢড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে $\quad 28 \circ$
१. জাহান্নামে গভীর অক্ধকারের মাধ্যমে শাত্তি 28১
৮. জাহান্নামে চেহারা আলকাতরার চেয়েও কালো হবে ২৪১
৯. উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শাস্তি ২৪২
১০. কাফেররা অন্ধ, মূক ও বধির হবে ২৪২
১১. কাফেরদেরকে জিজ্জিরাবদ্ধ করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ২৪২
১২. কাফেরদেরকে টেনে নিবে ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্য ২৪২
১৩. কাফেরদেরকে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে পাকড়াও করা হবে ২৪৩
38. কাফেরদেরকে উপুড় করে চালাতে থাকবে ২৪৩
১৫. আঞুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে শাস্তি ২৪৩
১৬. আথ্তেের থুঁটিতে বেঁধে রাখার মাধ্যমে শাশ্তি ২88
১৭. জাহান্নামে লোহার হাতুড়ি ও তর্জের আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি ২৪৫
১৮. জাহান্নামে সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমে শাস্তি ২৪৫
১৯. স্বাস্থ্য বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে শাস্তি ২৪৬
২০. কতিপয় অনুল্ধিখিত শাস্তি ২৪৮
২). জাহান্মামের্গ কোন কোন পাপের্ন নির্দিষ শাষ্তি
১. যাকাত না দাতার জন্য টাক মাথাওয়ালা বিষাক্ত সাপ ২৫০
২. যাকাত না দেয়ার জনা সস্পদকে গর্রম পাত বাनिয়ে ছেঁ৭ দেয়া হবে ২৫০
৩. রোজা ভఇকাগীদের জন্য উপুড় করে লটকিয়ে মুষ বিদীর্ণ কর়া হবে ২৫২
8. ইলম গোপনকারীকে আখুনের লাগাম পড়ানো হবে ২৫২
৫. দ্বিমুখী नোকদের জন্য আથেনের দুটি মুখ থাকবে ২৫৩
৬. মিথ্যা প্রচারণাকারী, জেনাকার ও সুদখোরের জন্য শাশ্তি ২৫০
१. মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কান্নাকারীর জন্য শাস্তি ২৫৩
৮. কুরআন ভুলে যাওয়া ও এশার সালাত আদায় না করাব্র শাত্তি ২৫৪
৯. ভাল কাজ্রের নির্দেশ করে কিতু নিজে করে না অমন বাब্নিন্ব শাশ্তি ২৫৫
১০. आ丬্মহত্যাকারী ব্যক্তিরু শায্তি

১د. গীবতকারী ব্যক্তির শাস্তি ২৫৫

## Contents

## [ ২৬]

## २२. ক্র্রানের্গ জানোকে জাহানামীब্রা

১. শেষ বিচারের প্রতি অবিপ্বাসী ভদ্র ব্যক্তিদের শাস্তি ২৫৬
২. রাসূল (সা) কে যাদুকর বলার শাস্তি ২৫৬

৩, কাফেরদের উস্দেশ্যে জাহান্নামের পাহারাদারদের উক্তি ২৫৭
২৩. জাহান্নামে গোমর্যাহ নেতা-প্রজান্ন ঝগড়া
১. জাহান্নামে প্রজাদের উক্তি নেতাদের উদ্ৈেশ্যে ২৫৮
২. জাহান্নামে নেতাদের উক্তি প্রজাদের উদ্দেশ্যে ২৮
৩. গোমরাহ নেতাদের দ্বিগুণ শাত্তি দেয়া হবে ২৫৯
8. জাহান্নামে নেতা ও প্রজার পরস্পর ঝগড়া ২৫৯
৫. জাহান্নামে নেতারা নিজেদেরকে নির্দোষ বলবে ২৫৯
৬. জাহান্নামে প্রজার্রা নেতাদের বলবে-আমাদেরকে বাচাচ ২৬০
२8. দৃষ্টান্তমূণক জালাপ-জালোচনা
3. জাহান্নাম্রে পাহারাদার : তোমাদের নিকট কি রাসূল এসেছিলো?

২৬১
জাহান্নামী : হ্যাঁ, আমরা শাস্তি মেনে নিয়েছি।
জাহান্নামের পাহারাদার : তাহলে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।
২. জাহান্নামের পাহারাদার : কোন ভয় প্রদর্শনকারী এসেছে কী? ২৬১ জাহান্নামী : হ্যা, কিত্তু মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি, যদি মেনে নিতাম, তাহলে বেঁচে যেতাম।

জাহান্নামের পাহারাদার : তোমাদের প্রতি লানত।
৩. জাহান্নামের পাহারাদার : তোমাদের বিপদ দূরকারীরা কোথায়? ২৬২ কাফের : আফসোস, তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে
8. কাফের : নিজের কান, চোখ ও চামড়াকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা আমাদের বির্সুদ্ধে কেন সাক্ষী দিয়েছ? ২৬৩ চোখ, কান ও চামড়া : আল্পাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন
৫. জান্নাতীরা : জাহন্নাभীদের বলবে অাল্মাহ জামাদের সাথে কৃত «য়াদা ২৬৩ পূরণ করেছেন, তোমাদের সাথেও কি করেছেন? জাহন্নামীরা : হা, আমাদের সাথ্থে কৃত সকল প্রতিশ্রতি পূর্ণ করেছেন

## Contents

[ २१]
৬. মুনাফিক : আমাদেরকে তোমাদের জালো থেকে কিছ্ম জালো দাও

มু’মিন : তোমরা আমাদের সাথে তো ছিলা, কিন্দু আধ্মাহ ও তাঁর রাসূলের বাপারে তোমাদের সলেহ ছিল, তাই তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম
২৫. আাল্মাহর্ন সাথে কাষ্ষেব্রের্গ কথাবার্তা
১. আল্ধাহ : আমার নিদর্শনসমূহ কি তোমাদের নিকট আসে নাই! ২৬৫ কাষ্রে : হে আা্মাহ! নিচয়াই অসেছে কিতু আমরা গোমরাহ ছিনাম
২. আল্মাহ : মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সত্য কি না? ২৬৬ কাফের : কেন নয় বিলকুলই সত্য
২৬. জান্নাত ও জাহান্মাগীদেব্র মঝে একটি আানোচনা


3. আল্লাহ: : তোমরা কি আমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করেছ? ২৬৭ লোকদের নেতা : সুবহানাল্মাহ! আাম্রা ত়মি বাতীত অন্য কাউকে আমাদের বিপদ-আপদ দূরকারो কি বানাতে পারি?

## २৮. निक्षল্ল काমना

১. কয়েক ফোঁটা পানির জন্য আফসোস প্রকাশ ২৬৮
২. জাহান্নামের শাত্তি হালকার জন্য আবেদন উত্তরে ধমক ২৬৮
৩. निফन মৃত্যু काমना ২৬৯
8. জাহান্নামীদের হায় হায় বলে আফসোস আফসোস ২৬৯
৫. নেতা-নেত্রীদের পদদলিত করাব্র নিফল কামনা ২৬৯
৬. বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ না করার আফসোস ২৭০
१. কাফ্রেরের আফসোস : হায় আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম ২৭০
৮. কাফ্েরের আফসোস : হায় আমি যদি রাসূলের কথা মানতাম ২৭০
৯. কাফেরের এাফসোস : হায় আামি यদি যাসৃলের্র কथা অনুসরণ করতাম ২৭১
১০. কাফের স্বীয় কৃতকর্ম স্বীকার করে বের হতে আফসোস ২৭১
১১. পাপী ব্যক্তি মুক্তি চাইবে সব কিছু জিমায় রেখে ২৭২

## Contents

## [ २ २ ]

১২. পাপী ব্যক্তি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে হলেও মুক্তি চাইবে ..... २१२
১৩. জাহান্মামীয়া নেতাদের অর্রসনা কব্রবে এবং দুনিয়ায় জাসতে চাইবে ..... २৭৩
38. আӊুন দেথে কাফেরের মনে সৃঁট বেদনা ..... २৭७
১৫. প্রতিষল দেশে কাফেরের দুঃ্ব ৪ আফসোস : অামার মৃত্যুই যদি ণেষ হত ..... २१४
১৬. আফসোস : यদি আল্মাহর সাথে শরীক না করতাম ..... २१8
১৭. জাহান্নামীদের আরো একটি সুযোগ হাছিলের ইচ্মা ..... २१৫
১৮. জাহান্না|ীীদের কथা : নাজাত পেনে অাগামীতে ভাन কাজ করুব ..... २१®
১৯. জাহান্নামীদের কথা মোমেন হওয়ার আকাক্ষ্ম ..... २৭৬
২০. জাহান্নামের পাহারাদারের উক্তি : তোমরা স্বাদ আস্বাদন কর ..... २૧৬
২১. জাহান্নামীরা পুনরায় সৎ হয়ে জীবনयাপন কর্রতে চাইবে ..... २११
২२. জাহান্नামীরা ঈমান আনতে চাইবে আন্মাহ ধমক দিবে ..... २११
২৩. কাফেররা এক মুহূর্তের জন্য সুযোগ চাইবে, কিন্তু জগ্যাহ্য হবে ..... २१
২৪. কাফেরদের দুনিয়াতে ফিরে আসতে দফায় দফায় আবেদন ..... २१৮
২৫. জাহান্নামীরা দুনিয়াতে দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে চাইবে ..... २१৯
 ..... ২৭৯
২৭. ই্বাহীম (जা) ..... ২৮o২৯. জাহান্নাম ४ ইবলিস
 ..... ২৮১
২. সর্বপ্রথম ইবলিসকে আখনের পোশাক পড়ানো হবে ..... ২৮১
৩o. স্মৃচিচান্রণ১. জাহান্নাম্ এক ভাল বক্ধুর শ্থৃত্চিচার ও তার তালাশ , ২৮২
১. জাহন্নামকে আননদদায়ক আমলসমূহ দারা ডেকে দেয়া হয়েছে ..... ২৮২
২. পৃথিবীর চাকচিক্যতার পরিণতি জাহান্নাম ..... 260
৩. आাল্মাহর নাফরমানীমূলক কাজসমূহ আনন্দদায়ক ..... ২৮৪
७. জাদম সस्కানেন্গ মধ্যে জান্নাত ఆ জাহান্নামীন্গ হাত্র
১. হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামী ..... ২৮8
২. ৭৩ দলের মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামী ১ দল জান্নাতী ..... ২৮৫

## Contents

## [ २৯]

- জাহান্নামের্ন নাब্রীদের্র সংब্যাধিক্য
১. জাহান্নামে নারী বেশি হবে পুরুষের তুলনায় ২৮৫
২. নারীরা স্বামীর অবাষ্য হলে জাহান্নামী হবে ২৮৬
৩. স্বামীদের লানত করার কারণে জাহান্নামে যাবে ২৮৭

8. যে মহিলা অन্যদের অাৎৃষ্ট করাার জন্য পোশাক পড়ে সে জাহান্নামে যাবে ২৮৭
9. छাহান্মামেব্প সুসৎবাদ थাষ্ত্রা
১. আমর বিন লুহাই জাহান্নামী ২৮৮
২. মূর্তি নির্মাণকারী আমর বিন আমের খুজায়ী জাহান্নামী ২৮৮
৩. বদর যুক্ধে নিহত 38 জন কুরাইশ নেতা জাহান্নামী ২৮৯
10. থন্দক যুদ্ধে অংশগ্গহণকারী কাফ্রে ও মুশরিকরা জাহান্নামী ২৮৯
৩. চिব্ৰস्राয়ी জাহান্মাयী
১. মুশরেকরা চিরসস্থায়ী জাহান্নামী হবে ২৯০
২. কাফেররা জাহান্নামী হবে - ২৯০
৩. মুরতাদ জাহান্নামী হবে ২৯০
11. মুনাফিক জাহান্নামী হবে ২৯০
৫. ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণকারী জাহান্নামী হবে ২৯২
৬. সত্যি ও সরলা নারীর প্রতি অপবাদকাব্রী জাহান্নামী ২৯৩
৭. ফাসেক, ফাজের ও অসৎ লোকেরা জাহান্নামী হবে ২৯৩
৮. সালাত ঢ্যাগকারী জাহান্নামী ২৯৩
৯. সক্ষম ও সামর্থবান इওয়া সত্তেও হজ্জ না আদায়কারী জাহান্নামী ২৯ট
১০. नোক দেখানো আমলকারী জাহান্নামী ২৯৪
১১. নবী (সা)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদদাতা জাহান্নামী ২৯৫
১২. অহংকারী জাহান্নামী হবে ২৯৬
১৩. নিষ্প্রয়োজনে ছবি তৈরিকারীরা জাহান্নামে যাবে ২৯৬
12. সম্পদের আশায় জ্ঞান অর্জনকারী জাহান্নামী ২৯৬
১৬. বৃদ্ধ ব্যভিচারী; মিথ্যুক বাদশা ও অহংকারী ফকির জাহান্নামী ২৯৭
১৭. দান করে খেঁটা দ্য়া ও মিথ্যা শপথ করে দ্রব্য বিক্রিকারী ২৯৭

## Contents

## [ vo ]

১৮. জীবজ্্তুর প্রতি জুলুমকারী জাহান্নামী ২৯৮
১৯. অন্যের ওপর জুনুমকারী ও হক নষ্টকারী জাহান্নামী ২৯৮

২১. অসৎ চরিত্রের অধিকারী ও ঝগড়া-ঝাটিকারী জাহান্নামী - vo০
২২. নিজ্জের প্রয়োজনের অতিরিক জিনিস অন্যকে না দানকারী vo০
২৩. লাগামহীন বক্তব্য দানকারী ব্যক্তি জাহান্নামী vos
২8. কসম করে অপরের হক নষ্টকারী জাহান্নামী . ৩০১
২৫. টাখনুর্র নিচে জামা, প্যান্ট ও নুহ্পি পরিধানকারী জাহান্নামী vo১
২৬. ভাল করে ওজুনাকারী জাহান্নামী ৩o২
২৭. হারাম সম্পদ্দ লালিত ব্যক্তি জাহান্নামী ৩০২
২৮. প্রসিদ্ধি লাভের জন্য পোশাক পরিধানকারী জাহান্নামী ৩০২
২৯. হত্যার জন্য হামলাকারী জাহান্নামী , vo৩
৩०. ধোাকা ও চক্রান্তকার্রী জাহান্নামী vo৩
৩). সোনার আংটি ব্যবহারকারী জাহান্নামী vo৩
৩२. সোনা চাঁদির প্লেটে পানাহারকারী জাহান্নামী ৩08
৩৩. অপরের সম্মানে যে গর্বিত হয় সে জাহান্নামী ৩08
৩8. গণিমতের মাল থেকে চুরিকারী জাহান্নামী vo8
৩৫. যবান ও লজ্জাস্থানের হেফাজত নাকারী জাহান্নামী ৩০৫

い. জাহানামের্থ কথোপকথন
১. জাহান্নাম আল্লাহর নির্দেশে কথা বলবে vo৫
२. জাহান্নামের চোখ থাকবে, যা ज্বারা অপরাধীকে চিনবে vo৫
৩. জাহান্নামের চোখ, কান ও মুখ থাকবে ৩০৮

১. নृহ (आ) ง०৭
২. ইব্রাহীम (आা) ソ०१
৩. इू (आ) v०৭
8. ৫য়াইব (आ) vob

## Contents

[os]
৫. মूना (আ) Nob
Vob
৬. ঈসা (আ)
৩o৯
१. অन्যান্য নবী ও রাসূলগণণ
৩০৯
৮. মুহাম্মদ (সা)
৯. সকল মুসলমান নর-নারীকে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে ..... ৩১০
১০. লোকেরা জাহান্নামের আক্ন থেকে দৃরে সর ..... OSS
 ..... ৩SS
১২. রাসূলের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় হয়েছে ..... oseeb. জাহান্মাম $\Theta$ ষের্সেশতা
১. ফেরেশতারা জাল্লাহর শাস্তিন ভয়ে ভীত ..... ৩ゝ৩
২. আল্মাহর ভয়ে ফেরেশতারা ভীত সন্ত্রৃশু থাকে ..... OSV
©. बाराন্নাম ४ নবীণণ
১. নবীদের নেতা মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতেন ..... 038
২. সকল নবী বলবে-আমাকে নিরাপত্তা দিন ..... VS8
৩. জাহান্নামের ভয়ানক আওয়াজ তনে সকল নবী নিরাপত্তা চাইবে ..... OS®
8. তাহাজ্জুদে রাসূল (সা) বারবার যে আয়াত পড়তেন ..... OSQ
৫. রাসূল (সা) উম্মত জাহান্নামে যাওয়াতে কাঁদবেন ..... 03U80. জাহানাম ও সাহাবীগণ
১. আয়েশা (রা) জাহান্নামের কথা স্মরণে কাঁদতেন ..... งร9
২. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ও তার স্ত্রীর কান্মা ..... ৩ゝ9
৩. ওবাদা বিন সামেত (রা) এর কান্না ..... OSb
8. ওমর (রা) এর কান্না ..... OSb
৫. আারদूলুই বিन মাসটদ (রা) কামারের্র দোকানের কাছে সিত্যে কাঁদতেন ..... - 036
৬. মুয়াজ বিন জাবাল (রা)-এর জাহান্মামের ভয়ে কান্না ..... ৩১৯
৭. আবদুল্মাহ বিন ওমর (রা) জাহান্নামের ভয়ে কান্না করতেন ..... ৩১৯
৮. সাউ্দ বিন যোবাইর (রা) জাহান্নাস্রু স্বর্রণ কখনো হাসতেন না ..... ৩১৯
৯. কোন ঈমানদার পুলসিরাত পারের পূর্বে নির্ভয় হবে না ..... ৩২০

## Contents

85. জাহান্মাম ৩ পূর্ববর্তীগণ
86. खমর বিन আাবদুল জযীীয জাহান্নাম্যে বেড়ী ও শিকলের জায়াত পড়ে কাদতেন ৩২০
২. সুফিয়ান সাওরী (রা) আথেরাতের স্মরণে ভীত থাকতেন ৩২০
-৩. জাহান্নামের ভয়ে জীবনের তরে হাসি বন্ধ ৩২১
87. জাহান্নামের ভয়ে হাসান বসরী (রা) এর কান্না ৩২১
৫. ইয়াজিদ বিন হার্রুন (রা) কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান ৩২১
৬. মৃত্যুর পৃর্বে ঈমান নষ্ট ইওয়ার ভয় ৩২২
88. এबটू চিষ্ঠা बরুन
১. কে উত্তম? জান্नাতী না জাহান্नামী? ৩২২
২. জাহান্নামের আখুন উত্তম না জান্নাতের মেহমানদারী উত্তম? ৩২৩
৩. জান্নাতের আথিথেয়তা উত্তম না যাক্কম বৃদ্ম উক্তম? ৩২৩
89. দूनिয়াতে জানन উপভোগকারী উজ্জম না আথেরাতের আননদ উত্মম? ৩২8
8৩. জাহান্মামে্র শাস্তি ষেকে আশ্রয্স কামনা
১. তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ৩২৪
২. জাহান্নাম থেকে আশ্রয়ে প্রার্থনামূলক কুরআনের আয়াত ৩২৫
৩. জাহান্নাম থেকে আশ্রয়ে প্রার্থণামূলক দোয়া রাসুল (সা) থেকে ৩২৬
90. জাহান্নামের গরম থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া ৩২৬
৫. শোয়ার পূর্বে আল্মাহর শাস্তি থেকে আশ্রয় পার্থনা ৩২৭
৬. তাহাজ্জুদ সালাতে আল্মাহর শাশ্তি থেকে আশ্রয় দোয়া ৩২৮;
৭. জাহান্নামের শাত্তি থেকে বাঁচার জন্য দোয়া ৩২৮

## Contents

## 

## প্রথম খ

## জান্নাতের বর্ণনা



চির্ওন সত্য মৃষ্যুর প্র আখিরাতে সকল মানুম্রে শেষ ঠিকানা হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম। জান্নাত ও জাহনন্নাম কি? এ বিষয়ে মোটামুটি সকন মুসলমানের শ্মরণে অত্টা ধারণা তো আছে বে, আল্লাহ মু’মিন ও সৎ আমলকারীদদররকে আথিরাতে পুরক্乛ৃত ও সপ্মানিত কর্রবেন। আর তারা সুখ-শাত্তিতে জীবন যাপন করবে। সুथ, শান্তি ও আরামের সাথে বসবাসের ঐ স্ছানট্রি নাম জান্নাত। পক্ষান্তরে বে ঈমান গ্রহণ করেনি এবং পাপেন্ন কাজ করেছে, তাদেরকে আখির্যাতে আল্ধাহ নানা রকক্ম আযাব দিবেন। আর তারা খুবই বেদনাদায়ক জীবন যাপন



## জান্নাত-জাহান্মাম এবং যুক্তির পূজা

দ্মীনেন মূলভিত্তি ওহীর জ্ঞানের ওপর। তাই ওহীর জ্ঞানের অনুসরণ সর্বদাই মানুমের জন্য মুক্তি ও পরিত্রাণের উপায়। ওইীর জ্ঞানের মোকাবেলায় যুক্তির পৃজা করা সর্বদাই পথজ্রষ্টতা ও ক্ষত্মি্তস্ততার মাধ্যম। আম্বিয়ায়ে কের্রামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা ఆহীর্木 নির্দেশাবনী মোতাবেক গায়েবের প্রতি ঈমান এনেছে এবং মৃত্যুর পর আখিরাত তথা হাশর, হিসাব, কিতাব, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির প্রতি ঈমান এনেছে, সে সফলকাম হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা এ নির্দেশাবলীকে যুক্তির আলোকে যাচাই করেছে তারা ক্ষত্মিস্ত হর্যেছে। পবিত্র কুরনান মাজীদের বিভিন্ন স্গানে আল্লাহ কাফেরদের যুক্তিহ কথা উল্লেখ করেছেন বে, তারা বলে-

 निस्क्रপ-
5. আল্লাহ তায়ালা কুনMান কারীমে ইরশাদ করেন-
"আমাদের মৃত্যু হন্গে এরং আমরা মাটি হয়ে গেলে (আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হ"ব) সেঙপত্যাবর্ড়ন তোসুদূর পরাহত। (সূরা কাফফ-৩)
২. তিনি আরো ইরশাদ করেন-



কাফেররা বনে : আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে বলে : তোমাদের দেই সশ্পূর ছ্নিন্নিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টির্ধপে উথিত হবেন। সে কি আল্মাহ সম্পর্কে মিপ্যা উদ্জাবন করে, অথবা সে কি পাগল? ব্যুত যারার আখিরাত্ বিপ্পাস করে না তারা শাত্তি ও ঘোর ভ্রাত্তিতে র্যেছে। (সুরা সাবা-৭-৮)
৩. সূরা সাফ্ফাতে জাল্মাহ তায়ালা ইরশশাদ করেন-


এবং তারা বলে, এটাতো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয় । আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব তখনো কি আমাদেরকে পুনর্হথথিত কর্া হবে এবং আমাদের পৃর্ব পুকুষদেরকেও ? বল : হাঁ এবং তোমরা হবে লাষ্থিত। (সূत्रा সাফ্ফাত-১৫-১b)
8. आাল্মাহ তায়ালা আরো ইর্রশাদ কর্রেন-


কাক্েেরা বলে, আমরা ও আমাদের পিতৃপুর্নষষ্রা মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে পুনরুথিত করা হবে? এ বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং আমাদের পৃর্ব পুরুষদেরকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটা ঢো পৃর্ববর্তী উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয় । (সৃরা নামল-৬৭-৬৮)
৫. সৃরা মু’মিনুন্ন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-


সে কি তোমাদেরকে এ থ্রত্রিশ্রতিই দেয় বে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুথ্থিত করা হবেp অসब্ব,


মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীকৃত শিক্ষাকে যুক্তির আলোকে যাচাইকারী পөিতবর্গ সর্বকালেই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিন্ুু অতীত কানে যারা ওহীর শিক্কাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন কর্তত তারা মুসলমান হতো না। তবে বর্তমানকালে यারা অহীর শিষ্ষাকে যুক্তিন আলোকে যাচাই করে ওহীর শিক্ষাকে নিথ্যায় প্রত্পন্ন করে, ঢারা ঐ স সমন্ত লোক যারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রহণ করেছে এবং মুসলমান বলে দাবি করে। হिজরী দ্বিতীয় শতাद্দীর అরুতে জাহাম বিন সাফওয়ান গ্রীস দর্শন্ন
 পর্রিবর্তন করে আরো অনেক লোককে সে তার সাথে পথয্রষ করেছে, যা পর্রবर्তীত জাহমিয়া সশ্প্রদায় নাম্ম আখ্যায়িত হয়েছে, এমনিভাবে মু তাযিলা সশ্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত ওয়াসেল বিন আতও অহীর জ্যান বাদ দিত্যে যুক্তিকে মানদণ
 ब্পেকা বলা হয়।

रिজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি ওহীর শিক্ষার বিন্তদ্ধে যুক্জির পূজারী সুফিয়া বাগদাদে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করল যার নামকরণ করা হয়েছিল, "ইখওয়ানুস্সাফা" यাদদর নিকট সম> ধর্মীয় পর্রিভাযাঔলো যেমন- নবুয়ত, त্রিসালাত, মালাইকা, সানাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির দুটি করে অর্ব। একটি জাহেরী অপরটি বাতেনী। জাহেহী অর্থ ঐটি या ইসলামী শর্রীয়ত




## Contents

 পৃথিবীর সকन দেশে কোনো না কোন সুর্তে আছেই।

নিকট অতীতের স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খানের উদাহরণ আমাদের সামনে আছে বে, ১৮৮৮-১৮৭০ ইং পর্যন্ত ইং্্যাল থ্থেে ফির্রে এসে প্রাচ্যের সাইস, উন্নতি টেকনোলজি, দেবে এতটা প্রক্রিয্যাশীল হয়েছিল বে, আলীগড়ে এম, এ, ও, কনেজ প্রতিষ্ধা করেছিল, আর এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে এ কথা লেখা ছিন যে, দর্শন আমাদের ডান হাত নেচারাল সাইন্স আমাদের বাম হাত, আর্র না-ইলাহা ইল্লা|্ধাহ মোহাস্মাদুর্র রাসূনুল্ধাহ তাজ, যা আমাদের মাথায় থাকবে। কলেজের উদ্বেধন কর্রিয়েছিল লর্ড লিটনের মাধ্যমে। আর কলেজের সংবিধানে অকথা লেখা ছিল যে, এ কলেজ্রের্রিশিপাল সর্বদা কোন ইউরোপীয়ান হবে।

প্রচ্যের সাইস ও টেকনোনজিতে প্রতিক্রিয়াশীল সাইয়েদ সাছেব যথন কুর্রান মাজীদের তাফস্গীর লেখা ఠক্ক করলেন, তথন তিনি নবীগপের মোজেযোঙেোকে যুক্কির আলোকে যাচাই করতে নাগলেন এবং সমষ্ঠ মো'জেযাখেলোকে এক এক করে অস্বীকার করতে নাগলেন। স্-শশরীরে উপস্থিত না থাকা ফেরেশেতাদেরকে অস্থীকার করতে লাগল। জান্নাত, কবরেরে আযাব, কিয়ামতের আলামত, বেমন : দাব্বাতুল আরূদ (মাটি ফেটট প্রাণীর আগমন) ঈসা (অ)-এর আগমন, সूর্य পুর্বদিক থেকে উঠা ইত্যাদি অস্বীকার করতে লাগল। জান্নাত, জাহান্নাম্মর অস্তিত্ব অস্বীকার কর্নল। আর ওহীর শিষ্ল থেকে দূরে সরে খ্যু সে নিজেই পথ্রষ্ঠ হয় নি বরং তার পিছনে যুক্তির পূজারীদের এমন এক্দন রোে গেছে, যারা সর্বদাই টশ্মতকে নাস্তিকতার বিষবাচ্প ছড়িয়ে দেয়ার అुবু দায়িত্ব পালন করহছ। আামাদের একথা ग্বীকার করতে কোন দ্বিষা নেই।

উল্লেখ্য, জাহমিয়া এবং মুতযিিলা উত্য়ে আল্ধাহর खুণাবনী যার বর্ণনা কুরতান্লে স্প্টভাবে বর্ণিত আছে। শেমন, আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, পায়ের গোছা ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছে, এমনিভাবে সমস্ত আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছে, আর তাকमীর প্রসক্পে জাহমিয়াদের আকীদা হল মানুষ বাধ্য। আর সমস্ত হাদীস ও আয়াত বেখানে মানুষকে আমল করার কথা বলা হয়েছে, তার্না তার বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা করেছে। মো’তাযেলারা তাকদীরের ব্যাপারে মানুষ স্বইচ্মধীন বলে বিশ্ধাস করে।

বে পৃথিবীতে জান্নাত ও জাহান্নাম্রে বাস্তব অবস্গা প্রসল্গে সবিস্তারিত বুঝ আসলেই অসষ্বব যুক্তিব আলোকে ঢা পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা যাবে না। কিত্ু প্রশ্ন হল ভে, কোন জিনিস যুক্তিতে না ধরাই কি তা অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট? আাুন বিজ্ঞান ও যুক্তির আল্লোকেই এ থশ্নের উত্তর থেঁজার চেষ্টা করি।

## Contents

সর্বশেষ বিষ্ঞানেন্র आবিষাম অনুयায়ী-
১. সর্বদা এ পৃথিবী ঘুজ্রছহ, একভাবে নয়ে ববং দু’তাবে। প্রথমত নিজের চতুর্পার্বে।


8. সৃর্ব্বেন্র দেছ পৃথিবীর মোকাবেলায় ৩ কোটি লঝ ৩৭ হাজার তুণ বেশি।
৫. আমাদের সৌর জণৎ লেকে 8শ কোটি কি: মি: দূরত্বে আরো একটি সুর্य আাছ, যা আমাদের নিকট ছোট একটি আলোকর্রশ্মি বলে মনে হয়। তার্থ নাম জানফাকেনুতু্মস। (ALFAGENTAURISA)
৬. আমাদের্গ সৌৈ্র জগতের বাহিরে অন্য একটি নাম কালব আকর্যাব (ATNTARES) তার ব্যাস ২৮ কোটি ৩০ লষ মাইল প্রায়।

গভীরভাবে চিন্তা কর্পুন বাস্তবেই কি আমাদের অনুভুতি হচ্মে যে, পৃথিবী মামাদের চতুর্পার্পে ঘুরছ্ছে বাহাত পৃথিবী পরিপূর্ণভাবে স্ছির আছে, আর তার সামান্য কষ্পন পৃথিবীবাসীকে তছ্নছ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অशচ বলা হচ্ছে বে পৃথিবী ঘুরে বলে বিশ্ধাস কর?

বাস্তবেই কি সূর্य আমাদের নিকট স্থির বলে মনে হয়ে সকল মানুষ স্বচোথে প্রত্যক্ষ করহে বে, সূর্य পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়ে আत্তে আत্তে চলতে চলতে পচিমে গিত্রে অস্ত যাচ্ছে।

বাস্তবেই কি সূর্য পৃথিবীর তুলনায় ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ণণ বড় বলে মনে হয়। বব্গং সকল ব্যক্তিই দেখতে পায় বে, সুর্য নয় বা দশ মিটারের্ন একটি আলোকরশ্মি। মানবিক জ্ঞান কি একথ্থা বিশ্ধাস করে যে, আমাদের এ সৌর জগতের বাহিরে, কোটি কি: মি: দূরে আরো একটি সূর্य আছে, যা আমাদের এ পৃথিবী ও সূর্থ্যর তুলনায় নছ্ষ ঔণ বড়। এ সমষ্ত কথ্থা তু বাত্তব দেখা বিরোধীই নয় বরং বিবেকসম্মতও নয়। কিষ্ুু এতদসত্ত্বেও আমরা তা ত্খু এ জন্যই বিশ্বাস করি যে, বিষ্ঞানীগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে এ সমস্ত তথ্য দিয়ে থাকে। এর পরিষ্কার ও শ্পষ্ট ব্যাখ্যা হল এই যে, কোন জিনিস বিবেকসষ্ণত না হওয়ায় তা অস্ধীকার করা সম্শূর্ণ ভুন।

এมনিভাবে জান্নাত ও জাহন্নামের্ন অস্তিত্ব এবং তার্র বিস্তারিতি অবস্থা মানবিক
 চত্রন্ত্ত মাত্র। নিউটন ও আইনদ্ঠাইনের সূব্রঔলো যদি বুঝ্েে না আসে তা হলে

## Contents

আমরা তখন শুধু আমাদের স্বল্প জ্ঞান এবং কম বুদ্ধির কথাই স্বীকার করি না বরং উল্টো তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্ণমুখ্র হই। অথচ আল্মাহ ও চাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আসা বিষয়ঞুলো যুক্তিসম্মত না হলে তখন থ্ধু তা অস্বীকারই করি না বরং ট়ল্টো ঠাট্টা-বিদ্রিপও করি। এর অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্মাহ ও তাঁর রাসূলের কথার ওপর আমাদের এতটুকু ঈমানও নেই যতটা ঈমান আইনস্টাইন ও নিউটনের গবেষণার ওপর আছে। বাস্তবতা হল এই যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত শুণাবলি পরিপূর্ণরূপে মানার একমাত্র দলীল হল এই যে, "গায়েবের প্রতি বিশ্বাস" যাকে আল্মাহ কুরআন মাজীদে মানুষের হেদায়াতের জনা প্রথম শর্ত হিসেবে উত্লেখ করেছ্নে ।

আল্নাহ তায়ালা ইরশাদ্দ করেন-


এটা ঐ কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এটি হিদায়াত। যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা থেকে তারা দান করে থাকে। (সূরা বাক্বারা ২-৩)

এর স্পষ্ট অর্থ হল এই যে, গায়েবের প্রতি যার ঈমান যত মজবুত হবে, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি তার বিশ্বাসও তত মজবুত হবে। আর গায়েবের প্রতি যার ঈমান যত দুর্বল হবে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি তার বিশ্বাসও তত দুর্বল হ্রে।

অতএব यার বিবেক জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিড্ব মেনে নিতে প্রস্থু নয় তার উচিত বিবেকের চিত্তা না করে ঈমানের চিক্তা করা। ঈমানদারগণের আমল অত্যত্ত স্পষ্ট। যাদের প্রসল্গে স্বয়ং আब্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

- ,

হে আমাদের প্রভু! নিশ্যয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্নান করতে তনেছিন্নাম তে, তোমার স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্শাস স্থাপন কর, তাতেই্ট আমরা বিশাস স্থাপন করেছি। (সূরা আলে ইমরান-১৯৩)

## Contents

## জाন্নাত্রে गীমাত্নেষা ఆ জীবন यাপन


 করে বলা অ্ুু কষ্টকরই নয় বরং অসম্ভব৫ বটে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইর্রশাদ করেছেন-


কেউই জানেনা তার জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বর্ধপ। (সূরা সাজদা : ১৭)

কুরআন হাদীস চর্চা ও গবেষণার পর যা কিছু বুঝা যায় তার সারমর্ম হন এই বে, জান্নাত আল্মাহ প্রদত্ত এমন এক রাজ্য হবে যা আমাদের এ পৃথিবীর তুলনায় কোন অতিরঞ্জন ব্যতীতই বলা যেতে পারে যে, আমাদের এ পৃথিবীর তুলনায় বছুগ্তণ বেশি প্রশস্ত হবে। জান্নাতের বিশাল আয়তনের কোন ছোট একটি অংশই আমাদের পৃথিবীর সমান হবে। জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী প্রসজ্গে রাসূলুল্মাহ বলেছেন, যে, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে, তখন সে আরय করবে হে আল্লাহ! এখন তো সব জায়গা পরিপৃর্ণ হয়ে গেছে, জামার জন্য আর কি বাকি আছে? আল্মাহ বলবেন : যদি তোমাকে পৃথিবীর কোন সর্ববৃহৎ বাদশার রাজ্জত্বের সমান স্থান দেয়া হয় তাতে কি তুমি খুশি হবে? তখন বান্দা বলবে, হ্যাঁ হে আল্মাহ! কেন হব না? আল্লাহ তখন বলবেন, যাও জান্নাতে তোমার জন্য পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজ্যের সমান এবং এর চেয়ে অধিক আরো দশ শুণ ঙ্থান দেয়া হল। (মুসলিম)

জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারীকে এতটুকু স্থান দেয়ার পরও জান্নাতে এত স্থান বাকি থেকে যাবে যে, তা পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন। (মুসলিম)

জান্নাতের স্তর্নসমূহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্মাহ বলো শত স্তর আছে। আর সকল স্তরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবী সম দূরত্ম র়়েছে। (তিরমিযী)

জান্নাতের ছায়াবান বৃক্ষসমূহের কথা বর্ণনা করতে গির়ে রাসূলুল্মাহ রকটি বৃক্ষের ছায়া এ্রত লম্বা হবে যে, কোন অঙ্ধারোহী শত বছর পর্যন্ত তার ছায়ায় চলার পরও সে ছায়া শেষ হবে না। (বুభারী)

## Contents


 আর এক বিশাল জ্রাজ্যের আসবাবপত্র তোমাদের চোথে পড়ৰে। দুনিয়াতে কোন বנক্? যত ফকীরই হোক না কেন যখন সে তার সৎ আমল নিয় खান্নাতে প্রবেশ করবে, তথন সে সেখানে এমন অবস্থায় থাকবে, ব্রে সে যৃহৎ কোন ম্বাক্ট্যে


উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে এ অনুমান করা বষ্টকর নয় বে, জান্নাতেন সীমারেথা নির্ধারণ করা তো দৃর্রের কথা এমনকি ঐ প্রসণ্গে চিত্তা করাও মানুচ্বর জন্য সষ্বব নয়।

জান্নাতে মানুষ কি ধরনেন জীবনযাপন করবে? জান্নাঢীদের ব্যক্তিপত ঈণাপ্ণ কি হবে? তাদের পারিবারিক জীবন কেমন হবে? ঢাদের খানা-পিনা, थাকা কেমন रবে, यদিও এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে বলা সষ্ঠব নয়। जর্পপর্ কুয়্রান ও হাদীস থ্েে যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তার্র আলোকে জান্নাতী জিন্দেগীর কোন কোন অংশের বিস্তারিতি বর্ণনা নিম্ন্রপ :

## ১. শাद্রীর্রিক শণণা氏

জান্নাতীদের চেহারা আলোকময় হবে, চক্ষুদ্য় লাজুক হবে, মাথার চু ব্যতীত শরীরের আার কোথাও কোন চুল থাকবে না। এমনকি দাড়ী-গ্গৌকও থাকবে না, বয়স ৩০-৩৩ বছরেরে মাঝামাবি হবে, উচ্চতা মোটামুটি ৯ ফিটের মতো হবে। জান্নাতবাসী সর্ব্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র থাকবে, এমনকি શूথু এবং নাকের পানিও आসবে না। ঘাম ইবে কিন্তু তা দেশক আমেরের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত থাকবে। জান্নাতবাসীগণ সর্বদা আরাম-আয়েশ ও হাসি-پুশি थাকবে। কারো কোন চিন্তা, ব্যथা, বিরক্ত ও ক্বান্তিবোধ থাকবে না। জান্নাতবাসীগণ সর্বদা সুস্থ थাকবে। जারা কখनো অসুস্থ, বৃদ্ধ ও তাদের মৃত্যু হবে না। জান্নাতী মহিলাদের মে ঔোবলির কथা কুর্রানে বারবার এসেছে তা হল এই বে, জান্নাত্গে রমণী লজ্জাশীল হবে, দৃষ্টি
 জান্নাতী রমণীগণ যদি ক্ষণিকের জন্যও পৃথিবীতে দৃষ্বিপাত করে তাহলে পৃর্ব পচ্চিমের মাঝেে যা কিছু আছে সব কিম্ৰকে আলোক্ময় করে তুনবে এবং পূর্ব পণ্চিমের মাঝে যত খালি জায়গা আছে তা সুগল্ধিময় করে তুলবে। (বুथারী)

## २. পার্রিবाর্रिক জীবন

জান্নাতে কোন ব্যক্তি একাকী থাকবে না। ब্রত্যেকের দু'জন করে ত্তী থাকবে, আর এ দু ত্র্রী আদম সজ্তানদের মধ্য পেকে হবে। (ইবনে কাসীর)

## Contents





 মজো স্বীয় ষ্ত্রীণণের্র সাণে ঘন মীতল ছায়ায় প্রবাহমান নদীর তীর্রে সোনা-চান্দি ও মুক্তার নির্মিত আসনসমূহে বসে জানন্দময় গল্পে হেতে উঠবে। খানাপিনার জন্য মহিলাদের কৃ কয়্ত হবে না। বব্রং তারা যা কিমু চাইবে মুজার ন্যায় সুন্দর ও
 निকট आা্ফীয়ণণ ফেমন : পিতামাত, দাদা-দাদী, নাनা-बাनी, ছেনে-লেয়ে,

 সুবহানাদ্ধাহী ఆয়া বিহাম্সিছী সুবহানাল্gाइিন आযীীম।)

## ৩. थाना-भिना

জান্নাতে প্রবেশ কব্রার্র পর্র জান্নাত্বাসীপণকে সর্বপ্রथम মাছের কলিজা দিয়ে আাপ্যায়ন করানো হবে। র্রপ্র গরুন্র গোশত দিশ্যে আপ্যায়ন কর্রানো হবে। আান্র পানীয় হিসেবে প্রথম দেয়া হবে, 'সালসাবীল' নামক ঝর্ণার পানি। যা আদার্র স্বাদ মিশ্রিত হবে। সর্বপ্রকার সুস্বাদ ফল্ল যেমন আপ্ৰু, आনার, থvজুর, কনা, ইত্যাদির কथা বিশেষভাবে কুর্রানে উল্মেষ হয্েেছে। এব্রপনও আরো থাকবে সর্বপ্রকার সুস্বাদু ও সুগক্ধিময় পানীয়, यেমন : দू४, মখু, কাউসার্রের পানি, आদা বা কর্ফূর্রের ষ্বাদ মিশ্রিত পানি। বিশেষভাবে ঊন্লেথ্য হন জান্নাতীদের সস্যানার্থে সোনা, চান্দি ও
 বহং সর্বक্ছवই তার্যা নডুন নতুন খানা-পিনা থ্থে কোন প্রকার গন্ধ, রাল, घাनসত, ঠাধ্ বা थারাপ नেশাদার হবে না।
 হাতের নাপালে চলে আসবে। কোন পাখির গোশত থেতে চাইলে তখনই প্রস্থুত করে তার সামনে উল্লেখ কন্গা হবে। बান্নাত্রে এ সমস্ত নিআমত চিরস্থায়ী হবে। তাতে কখনো কোন কমতি লেখ দিবে না। আর কখননা লেষও হবে না। ना তা কোন বিশেষ মৌসুম্রের সাত্ সম্পৃক্ত থাকবে। আরো বড় বিষয় হল এই যে, এ নি'আমতЖ্কনো পাওয়ার জন্য জান্নাতীকে কার্রে কাছ থেকে কোন অনুমতি নিতে হবে না। यে জান্নাতী যथনই চাইবে যে পরিমাণে চাইবে স্বধীনভাবে সে ঢা হাসিল কনতে পারবে।

## Contents

আর অল্মাহ্র এ বাণীর® এ অর্থই-

জান্নাত্রে নি'আমতের ধারাবাহিকতা কখনো ছ্নিন্ন হবে না, আর না তা নিষিদ্ধ হবে। (সুরা ওয়াকেয়া-৩৩)

## 8. বসবাস

জান্নাত্ সকল দম্পতির জন্য পৃথ্র ও প্রশশ্ঠ বাড়ি থাকবে যার ঘনত্লো নির্মিত সোনা চাপ্পির ইট এবং উন্নতমানের সুগ্কি দিয়ে। ঘরের পাথ্রণেলো হবে মুক্ত ও ইয়াকুতের, आর ঢার মাটি হরে জাফন্রানের। (তিরমিযী) সকল জান্নাতীকে তার্র স্তর্ণ অনুযায়ী দু’টি করে প্রশস্ত বাগান দান করা হবে। উভয় বাগান স্বর্ণ निর্মিত হবে, यার প্রতিটি জিনিস স্বর্ণ্রে হবে। সমন্তু आসবাবপ্র্র স্বর্ণের হবে, গাছ-পালা স্র্ণের

 তাদের বাগান হবে চাক্দি নির্মিত অর্থাৎ তার সব কিছু চান্দির হবে।

ঐ বাগানসমূহহ সুউচ্চ বালাখানাঔলো থাকবে। সেখানে সবুজ রেশমের কার্পট মূল্ণবান आসনণুলো थাকবে। প্রতিটি ঘর এত প্রশষ্ঠ হবে বে, তার এক একটি থীমার প্রশশ্ত হবে ৬০ মাইন। জান্নাতের নদীসমূছের মধ্যে সকল নদীর একটি ছোট শাখl নদী সকল ঘরে প্রবাহমান থাকবে। घরের বিভিন্ন স্থানে আগার ধানিকা থাকবে যান্র মধ্য থেকে চন্দনের যাদুময় সু্রাণ এলে সমস্ত বাড়ির खাঁকা জায়গাখ্টলোকে সুগক্ধিময় কর্রে দিবে। এ ধরনের ঘর, খীমা, নদী, ঘনছায়া সশ্পন্ন পরিবেশে জান্নাতীরা জীবন যাপন করবে।

## ৫. পোশাক

জান্নাতীদেরকে বর্তমান রেশম্মের চেয়ে ক<্যেকখ্ণ মূল্যবান র্রেশম দেয়া হবে। यার ব্যবহার থেকে পৃথিবীতে তদদরকক নিমেধ করা হয়েছিল। রেশম ব্যতীত আরো বিভ্ন্ন ধরন্নর মৃল্যবান চাক-চিক্মমান পোশাক, যার মধ্যে সুদ্দুস, ইस্তেবরাক ও ইতলাস। (বিভিন্ন প্রকার রেশম্মে নাম) উন্নেখ হয়েছে। এ সুযোগও থাকবে শে, জান্নাতে মহিলারা ব্যতীত পুরুষষরাও সোনা চান্দির অলঙ্কার ব্যবহার করবে। উল্লেথ্য মে, জান্নাতে ব্যবহৃত স্বর্ণ পৃথিবীর স্বর্ণের চ্টে বহ্যেণ উন্নত হবে।

 ય্মেন সূর্ঘ্যে আলো তারকার আলোকে ঢেকে দেয়। (ঢিন্নমিযী)

সোনা-চাঁন্দি ব্যতীত আরো অন্যান্য প্রকার মুক্তা ও প্রবালের অলঙ্কার জান্নাতীদেরকে পরানো হবে। জান্নাতী মহিলাদেরকে এত সুন্দর ও হালকা পোশাক পরানো হবে যে, কোন কোন সময় সতর আবরিত করে পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও তার পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। (বুখারী)

মহিলাদের সাধারণ পোশাকও এত মূল্যবান হবে যে, মাথার উড়নাও পৃথ্বিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়েও মূল্যবান হবে। (বুখারী) জান্নাতীদের পোশাক কখনো পুরানো হবে না। কিন্তু তারা তাদের ইচ্ছেমতো যখন খুশি তখন তা পরিবর্তন করতে পারবে।

এর্রই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, সকল আল্লাহভীর্তু ও হেফাযতকারীর জন্য। (সূরা ক্াফ : আয়াত ৩২)

## ৬. আল্মাহর সস্তুষ্টি

জান্নাতে উল্লিখিত সমস্ত নি'আমতের চেয়ে সবচেয়ে বড় নি‘আমত হবে স্বীয় স্রষষ্ঠা, মালিক, রিযিকদাতার সত্তুষ্টি যার উল্লেখ কুরআন মাজীদের বহ জায়গায় করা হয়েছে।


যারা আল্মাহভীরু তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাত রয়েছে, नিম্নে স্রোতস্বিনীগুলো প্রবাহিত, তনুধ্যে তারা সদা-সর্বদা অবস্থান করবে এবং সেখানে পবিত্র সহধর্মিণীগণ এবং আল্মাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। (সৃরা আলে ইমরান : ১৫)

আরো এরশাদ হয়েছে -


আল্লাহ মু’মিন পুরুষ্য ও মু’মিন নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরগুলো। যেগুলোর (উদ্যান) মধ্যে তারা

## Contents





স্রা তাওবার আয়াতে আল্মাহ নিজেই সুস্পষ্ট করেছেন যে, জান্নাতের সমষ্ত नि'আমতসমূহ্হে মধ্যে আল্মাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় নি‘আমত। উল্লিशিত
 বলবেন : হে জান্নাতীরা! জান্নাতীরী বলবে, হে আমাদের র্ব! আপনার নিকট জমরা উপস্থিত आছি। আর জাপনার অনুসরণের মধ্টে রল্য়েে সার্বিক কন্যাণ। আল্ছাহ আবার বনবেন : এখন কি তোমরা সত্বুষ্ঠ হয়েছ্ জ জান্নাতী বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা কেন স্ভুষ্ঠ হব নাp তুমি আমাদেরকে এমন এমন নি আমত দান করেছ যা তোমার সৃষ্টি জীবের মধ্যে কাউকে দাও नि। আল্মাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে ঔ নি‘আমত দিব না, या এ সমস্ত নি‘আমত থেকেও উত্তম? আল্পাহ বনবে : आমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টির মাধ্যনে সম্মানিত করব। আজ থেকে আর কथনো আামি তোমাদের প্রতি অসত্তুষ্ট হব না। (বুখাগী, মুসলিম)

তদের কতইনা সৌতাগ্য যারা আল্লাহর সব্বুষ্টি হাসিল করবে এবং তাঁর রাণ থেবে মুক্তি পাবে। আর ৯ সমস্ত লোকদের কতইনা দুর্ভাগ্য যারা আল্নাছর সর্ֵুষ্টি থেকে বৃিত্ হবে আর তাঁর গজবের হকদার হবে।
 সন্ভুষ্টির মাধ্যমে সপ্মানিত কন্নু এবং তাঁর অসত্ধুষ্টি থেকে মুক্তি দিন, आমীন।)

## १. জাল্লাহत्र সাক্ষাৎ

অन্যান্য মাসয়ালা-মাসায়েলের ন্যায় আল্লাহর সাষ্ষাৎ এ বিষয়েও মুসলমানরা অতিরিক্ত ও কমতির দিক থেকে বিভিন্ন দলে বিতক্ত হয়েছে। একদল ঢো মোর্রাকাবা ও মোকাশাফার মাষ্যমে দুনিয়াতেই আা্্লাহর সাক্ষাতের দাবি করেছে। আবার কোন কোন দল কুর্রানের আয়াত ছ্বারা দলীন দিচ্ছে-

ঢাঁকक কোন দৃষ্টি পরিরেষ্টন করতে পারে না আর তিনি সকন দৃষ্টি পরিবেষ্টনক小রী। (সূরা জান‘ম : ১০৩)

অনেকে আলোচ্য আয়াতের আলোকে আখিরাচে আল্পাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেতে। কুরজান ও হাদীস থেকে প্রমাণিত আক্টীদা এই বে, বে কোনো মানুब্রের জন্য, চাই সে নবীই হোক না কেন, এ পৃথিবীতে আল্মাহর সাক্ষাৎ সষ্বব নয়।

কুরআন মাজীদে মূসা (আ)-এর ঘটনা অত্যন্ত পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন তিনি ফেরাউনের হাত থেকে মুভ্িি পাওয়ার পর বনি ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে সীনা নামক দ্বীপে পৌঁছলেন তখন আল্লাহ তাকে তূর পাহাড়ে ডাকলেন। আর সেখানে চল্লিশ দিন অবস্থান করার পর, তাকে তাওরাত দান করলেন। তথন মূসা (আ) আল্লাহর দিদারের আগ্গহ করল, তাই তিনি আরয করলেন-


হে আমার প্রভু! আমাকে অনুমতি দাও যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই।
আল্লাহ উত্তরে বললেন : হে মূসা! তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না। তবে তুমি সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও यদি তা স্বস্থানে স্থির থাকতে পারে, তাহলে তখন তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ের আলোক সম্পাৎ কর্লেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আর মৃসা (আ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে পেন। যখন তার চেতনা ফিরে আসল, তখন সে বলল- আপনি মহিমাময়, আপনি পবিত্র সত্তা, আমি তওবা করছি। আমিই সর্বপ্রথম (গায়েবের্ন প্রতি) ঈমান আনলাম। (বিস্তারিত দেখুন সূরা আ’রাফ $১ 8 ৩$ )

এ ঘটনা থেকে এ কथা স্পষ্ট হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার সষ্ভবই না। মে’রাজের ঘটনা প্রসজ্গে রাসূলুল্নাহ রাmen ব্যাপারে আয়েশা (রা)-এর বর্ণনাও এ আব্বীদার কথাই প্রমাণ করে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বলে মুহামদ ন্গো স্বীয় রবের সাথ্বে সাক্ষাৎ করেছে সে মিথ্যুক। (বুখার্রী ও মুসলিম)

এ দুনিয়ায় যখন নবীগণ আল্লাহকে দেখতে পারে নি, তাহলে উম্যতের কোন ব্যক্তির দাবি করা যে, সে আল্झাহর সাক্ষাৎ লাভ করেছে তা মিথ্যা ব্যতীত আর কি হতে পারে? আখিরাতে আল্লাহর সাক্ষাৎ কুরআন ও সহীীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-


নেককারদের জন্য উত্তম প্রতিদান ব্যতীতও আরো প্রতিদান থাকবে। (সূরা ইউনুস : ২৬)

অनোচ্য আয়াতের তাফসীরে সুহাইব ক্রমী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ এ আয়াত পাঠ করেছেন এবং বলেছেন : যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চনে যাবে তখন এক আহ্নানকারী আহ্বান করবে : হে জান্নাতীরা! আল্মাহ তোমাদের সাথে এক ওয়াদা করেছিলেন, তিনি

## Contents

आজ তার পৃর্ণ করত্তে চান। তারা বলবে সে কোন ওয়াদা? আল্লাহ তাঁত স্বীয় দয়ায় আমাদের আমলগুলোকে মিযান ভারী করে দেন নি? আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাত্ প্রবেশ কর্木ান নি? তখন পর্দা উঠে যাবে এবং জান্নাত্বাসী আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। সুহাইব বলেন : আল্লাহর কসম! আল্লাহকে দেখার চেট্রে জান্নাত্বাসীদের জন্য আনন্দদায়ক এবং চোথের শাত্তিদায়ক আর কিছুই थাকবে না। (মুসলিম)

অनাভ্র আা্দাহ ইরশাদ করেনে-


সেদিন কোন কোন মুখমভ্ল উজ্জ্ণল হবে, তারা তাদের্র প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ : ২২-২৩)

আলোত্য আয়াতে জান্নাতীগণণর আল্লাহর দিকে তাকানোর কথা স্পষ্টতাবে বর্ণিত হয়েছে। জারীর বিন আবদুল্ধাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী 2nman নিকট টপস্থিত ছিলাম ১8 তার্রিখের চাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : জান্নাতে তোমরা তোমাদের রবকে এমনভাবে দেখবে যেমনভাবে এ চাদদকে দেখছ। সেদিন আল্মাহকে দেখতে তোমাদের কোন কষ হবে না। (বুখারী)

সুতরাং ঐ লোকেরা পথష্রষ্ট হয়েছে যারা দাবি করে ভে, তারা এ পৃথিবীতে আাল্লাহকে দেখেছে এবং তারাও ধেঁাকায় পড়েছে যারা মনে করে বে, কিয়ামতের দিনও আল্মাহকে দেখা যাবে না। সঠিক আব্টীদা হল এই বে, দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার অসষ্বব, তবে অবশ্যই আথিরাতে জান্নাতীরা আল্মাহকে দেখতে পাবে। যা


## জান্নাত্ থ্রবেশকার্রী মানুষ

উল্মিথিত শিরোনামে এ গ্রন্থে একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। শেখানে কত্পিয় ৫ণেণান্মিত ব্যক্তিকে জান্নাত প্রবেশের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দুটি জিনিস স্পষ্ট করা প্রড়োজন মনে কর্জছি। প্রথমত: এ অধ্যায্য আলোচিত শপাবनोর উল্mে্যে মোটেও এ নয় বে, এఆলো ব্যতীত আর এমন কোন শ্তাবলী নেই बে, या মানুষকে জান্नাতে নিয়ে যাবে। এ অধ্যায়ে আমরা ৫ষ্ুু ৯্র সমস্ত
 করেছে" এবং "তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাত্র 'করে কোন সন্দেহ বা অপব্যাখ্যান অব্বাশা না थাকে।

## Contents

 সুসংবাদ দিল্যেছেন তা बেকে এ অর্থ বুঝা মোটেও ঠিক হবে না বে, বে ব্যক্তি উল্দিথিত ঞণাবলীর কোন একট্তে ఠণান্বিত হবে সে সরাসরি জান্নাত্ চলে যাবে।
 এমनভাবে সम্পর্কিত यে, একটি থেকে অপরটিকে পৃথক কর্গা সষ্বব নয়। যে কোনো ব্যক্তির ইসলামের র্রকনসমূহের যতই আমল থাকুক না কেন, সে যরি পিতা-মাতার অবাধ্য হয, তাইলে তাকে এ কবীরা ৫নাহর্র শাস্তি ভোগ করান্ জন্য बাহান্নাম যেতে হবে। তবে যদি সে অাওবা করে, আরূ আল্দাহ তাঁ্র বিশেষ צহহ্মতে তাকে কম করে দেয়, ঢা হবে আলাদা বিষয়।

অত্রব এ অধ্যায়ের উল্পিখিত হাদীসসমূহের্র সঠিক অর্থ হবে এই বে, শে य্যি ঢাওহীদদর ওপর বিশ্বাস হয়ে, ইসলামের্র ক্রকনখলো পালন করাার জন্য
 দেখায় না, কবীরা তনাহ থেকে বাচার জন্য সর্বাছ্যক চেষ্টা করে, এমন ব্যক্তির মধ্যে বদি উল্লিशिত ওণাবनীর মধ্য থেকে কোন একটি বা তার অধিক তণ থাকে তাহলে মাল্লাহ তাঁ্র ব্বীয় দয়া ও অনুণ্েরের মাধ্যম্ না জানা পাপখখলো কমা করে প্রথমেই তাকে জান্নাত্ দিবেন এবং তকে জাহন্নামের আগুন থেকে রকা করবেন।

এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে মে, যাদের মধ্যে উল্ণিথিত শণাবনীর মধ্য শেকে কোন একটি থাকবে, यদিও সে কোন কবীর্যা গোনাহর কারণে জাহান্নামে বায়ও শেষ প্র্যন্ত আল্মাহ তাকে তার ঐ অণণ শণা|্িিত হఆয়ার কারণে জাহান্নাম
 করেছেন, কোন এক সময় ঐ ব্যক্টিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে বে
 ভালো আছে। (মুসলিম) (এ বাাপারে আল্লাহই অধিক ভালো জানেন)

## প্রাধমিকडাবে জান্নাত লেকে বধ্চিত মানুষ

এ অন্ছে "জান্নাত থেকে প্রাথ্থমিভানে বৃ্চিত থাকা মানুষ" নামক অধ্যায়াি भाমিল করা হন, এখানে মে ঐ সমস্ঠ কবীরা গোনাহর কथা आালোচনা করা হবে, बান্র কারণে মুসলমান স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ কন্রার জন্য প্রখমে জাহান্নামে যাবে। জ্রপর জান্नাত্রে প্রবেশ করবে। এ অধ্যায়েও সমস্ত কবীরা ఆনাহর কথা আলোচনা

 ना" বা "আল্মাহ তান্র ওপর জান্নাত হারাম করেছেন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার ক্র্রেছে। यাতে করে কোন কथা বলার বা অপ্যাখ্যার্র অবকাশ না থাকে।

## Contents

 (






जপ্র রক হাদীসে বর্ণিত হn্যেছছ, কোন बোন লোকেন সমন্ঠ শরীরেই
 (१वन मायाए)
 *

 জারাম-জায়েশের কथা ভুনিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। তাই সকন মুসলমানের অनুভূতিগতडাবে এ নেষ্টে চালাতে হবে বে, জাহান্নাম পেকে সে বেঁচে থাকে এবং
 সাথে দেখ্ দরকার।




 সালাতের পর ৩৩ বার্র সুবহানাল্পাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্পাহ, ৩৩ বার অাল্মাহ

 সপীরা अ্নাए কমা করে দেন যদিও তার ওনাহ সমুদ্র্র ফেনা তুন্য হয়।" (মूসलिম)

জন্য এক হাদীসে বর্ণিত হুয়েছে, खে ব্যক্তি বাজারে প্ররেশ করার পৃর্বে:
 ইয়ুহয়ী ওয়া ইউমিহু, ওযাহ্য় হাইয়ুন লাইয়ামুহ্, বিয়াদিহিন খাইন, ওয়া হয়া আলা কুল্নি শাইঈন কাদীর।

जর্থ : आল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীীক নেই, তাঁর জनাই সমস্ত বাদশাহী, তাঁর জন্যই সমד্ত প্রশংলা, তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরজ্জীব, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না, তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ, তিনি সর্ব বিষয়ের ওপর শক্তিমান। এ দোয়া পাঠ করবে তার আমলনামায় আল্লাহ দশ লক্ষ নেকী नিথে দিবেন এবং দশ লঙ্ষ গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং দশ নক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি কর্রে দেন। (তি্রমিমী)

দক্রচের ফ্বীলত প্রসর্গে নবী ?minn এরশাদ করেছেন : ব্যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দর্রদ পাঠ কৃরে আল্মাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তার দশাি ওনাহ ক্ষমা করেন। তার একটি মর্যাদা বৃদ্গি করেন। তাই বেশি বেশি করে সিজদা কর। (অর্থাৎ বেশি বেশি করে নফল সালাত আাদায় কর) (ইবন্ন মাজাহ)

কবীরা ఆনাহ থেকে পরিপূর্ণ্র্পপে বেঁচে থাকা এবং নিয়মিত তাওবা করা এবং সগীরা ওনাহণ্তেোকে ফমাকারী আমলগুলো ধারাবাহিকভাবে বেশি বেশি করে করার পরও আল্মাহর দয়া ও অনুগ্ণহের আশা রাখা বে, তিনি আমাকে জাহান্নামের आাওন থেকে রক্ষা কর্রেন এবং প্রথম সুযোগেই আমাকে জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্য়ই তিনি তাওবা কবুলকারীী এবং অত্যন্ত দয়াময়।

## এবটি বাতিল आাক্কীদাব্র অপনোদন

কোন কোন লোক এ বিশ্ধাস রাথে যে, বুযুরুগানে দ্ধীন এবং ওনীগণ যেহেহু আল্gাহর নিকট বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এবং আল্gাহর প্রিয়, তাই তাদের টপায় বা ওসীলা করা বা তাদের হাতে হাত রাখলে আমরাও তাদের সন্গে সরাসরি জান্নাতে চলে যাব। তাদের্ন এ আক্ধীদার পক্ষে বড় বড় অফিসারদের উদাহরণ উল্লেখ করে থাকে। যেমন কেউ কেউ কোন মত্র্রী বা গভর্নরেরে নিকট যেতে হলে তাকে এ মত্রী বা গভর্নর্রের কোন ঘনিষ্ঠ লোকের সুপার্রিশ নাগবে। এভাবে আল্লাহর নিকট তার ক্ষমা পেতে হলেও কোন না কোন ওসীলা বা উপায় नাগবেই। কোন কোন বুযুর্গ নিজেরা এ দাবি করে थাকে মে, আমাদের সাথে মিশে সে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। আর্র এজন্য ঐ ধরননের দুনিয়াবী উদাহরণণুলো উল্লেখ করা হয়ে থাকে। यেমন ইঞ্জিনের পিছনের গাড়ির সাথ্থে সংথ্যাজিত ডাব্বাও ঐ স্থানেই পৌৗছেে বেখানে ইজ্রিন পৌছে ইত্যাদি। কোন নবী বা কোন ওলীর বা কোন সৎ লোকের সাথে সুসশ্পর্ক থাকাই কি জান্নাতের যাওয়ার জন্য যথেষ? জাসুন এ প্রশ্নের উত্তর কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে ঁুুঁজে দেথি।

কুর্ান মাজীদে এ ক্থার প্রতি বারবার ইপ্কিত করা হয়েছে বে, শেষ বিচারের দিন সমत্ত মানুম রকাকী আল্মাহর নিকট হিসাব দেয়ার জন্য উপস্থিত হবে। কারো জান্নাত-জাহান্নাম - २

সাথ্থে কোন ধনসম্পদ থাকবে না, না থাকবে কোন সন্তান-সন্ততি, না কোন নবী বা ওলী। আল্মাহ তা’য়ালার বাণী-

সে এ বিষয়ে কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা । (সূরা মারইয়াম : ৮০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

এবং শেষ বিচারের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম: ৯৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন-



আর তোমরা আমার নিকট এককভাবে এসেছ, যেভাবে প্রথম আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজ্রের পষচাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সে সুপারিশকারীদেরকে দের্খছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবি করতে যে, তাদেরকে তোমাদের কাজে কর্মে (আমার সাথে) শরীক করতে। বাস্তবিকই তোমাদ্রের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর তোমরা যা কিছ্ ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে।
(সূরা আন‘আম : ৯৪)
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ অত্যত্ত স্পষ্ট করে তিনটি জিনিস বর্ণনা করেছেন।
১. শেষ বিচারের দিন সমস্ত মানুষ হিসাব দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট একাকী উপস্থিত হবে।
২. শেষ বিচারের দিন বুযুর্গ, ওলী, পীর, ফকীরের ওপর ভরসাকারীদেরকে হেয় করা হবে এ বলে যে দেখ, আজ তারা কোথাও তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

৩．স্বীয় বুযুর্গ，ওলী বা পীরের ভক্তরা তাদের সাথে যোগাভোগের জন্য আপ্রাণ
 সাল্ কোন প্রকার যোগাভোগ স্থাপন কর্ততে পারবে না।

এ আক্রীদাকে স্পষ্ট করার জন্য কুরআান্ন আল্পাহ কিছ్ উদাহরণ উল্নেখ কর্রেছেন：


আল্মাহ কাফেরদের জন্য নূহ（আ）ও লূত（আ）－এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর্রেছেন，তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু ক্স্না তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাকতা করেছিল，ফলে নূহ（আ）ও লূত（আ）তাদেরকে ■ান্নাহর শাস্তি থেকে রহ্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল জাহান্নামে दবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।（সূরা তাহন্নীম আয়াত－১০）

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ এ আক্টীদা স্প্ট্ট করেছেন যে，শেষ বিচারের দিন Cमन নবীর সাথে সম্পর্ক থাকা বা তার সাথে চলা－ফেরা করাই জান্নাতে যাওয়ার चन्ঠ যথেষ্ট নয়। রাসূলে মাকবুল গrme টれদেশ দিয়েছেন যে－


হে ফাত্মে！তুমি তোমাকে জাহান্নামের আঞ্তন থেকে রক্ষা কর। কেননা Ш্অাহর নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।（মুসলিম）
 অলन ：শেষ বিচারের দিন ইবরাহীম（আ）ঢাঁর পিতা আयরকে এমন অবস্থায় Gヲততে পাবে যে তার মুখ কালো ও আবর্জনাময় হয়ে আছে，ইবরাহীম（আ）〒लनन ：আমি তোমাকে দুনিয়াতে বলি নি যে，আমার নাফরমানী করবে না？তাঁর Fিত বলবে ：ঠিক আছে আজ আর আমি তোমার নাফরমানী করব না। ইবরাহীম －ন্মাহর্র নিকট দরখাশ্ত করবে যে，হে আমার প্রভু！ঢুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিল

## Contents

বে, শেষ বিচার্রের দিন আমাকে অপমানিত করবে না। কিন্ুু এর চেয়ে বড় অপমান জার্র কি হতে পারে বে, আমার পিতা আজ তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্ধাহ বললেন : আমি কাকেরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি। অতপর আল্মাহ ইবরাহীম (আ)-কে সম্বোখন করে বলবেন : ইবরাহীম! দেখ তোমার উভয় পায়ের নিচে কি? ইররাহীম (আ) তাকিয়ে দেখবেন ময়লা আবর্জনা মিপ্রিত একটি প্রাণী ফেরেশতাগণ তাকে পদাঘাত করে জাহান্নামে নিক্কেপ করছে। (বুখারী)

মূলত ময়লা আবর্জনা মিশ্রিত প্রাণী ত হবে ইবরাহীম (আা)-এর পিতা আयর। একটি প্রাণীর আকৃতিতে তাকে জাহান্নাম্ম এজন্য নিক্ষে করা হবে যাতে ঢাঁর পিতাকে মানুষের আকৃতিতে দেথে মায়ায় না পড়ে যান। কিজ্ুু আল্মাহর বিধান স্ব স্शানে স্থির থাকবে। যতন্ষণ পর্যত্ত মানুষ সঠিক आকৃীদা, তাওহীদ এবং সৎ আমনের ওপর না থাকবে ততক্ষণ কোন নবী, ওলী বা আল্লাহহ নেক বান্দার সাথে সুসম্পর্ক থাকা বা প্রিয় হওয়া, কাউকে না জাহান্নাম থেকে বাচাচতে পারবে, আর না জান্নাত্ প্রবেশ করাতে পারবে।

এ সম্পর্কে এথানে দু’টি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার মনে কর্যহি।
প্রপমত : শেষ বিচার্রের দিন নবী, সеলোক এবং শझীদগণ সুপার্রিশ কর্রবে তা সম্পূর্ণ সত্য এবং কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে প্রমািি। কিন্ু সে সুপারিশ আল্মাহর সత్సুষ্টি এবং তাঁর অনুমত্রিক্রুম হবে কোন নবী, ওলী বা শহীদ স্ব ইচ্মায় আল্মাহর নিকট সুপার্রিশ করার সাহস দেখাতে পারবে না। আর এ সুপারিশও হবে একমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য যার ব্যাপারে সুপার্রিশ করার জন্য আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন।

আল্লাহ ত'য়ালা ইরশাদ করেন-

(আাল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত কে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? (সুরা বা巾ৃানা - ২৫৫)
仑িতীয়ত : আল্লাহর ওনী কে? শেষ বিচারের দিন কাকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে, আর কাকে তা দেয়া হবে না, তা একমাত্র আল্মাহই ভলো জানেন । কোন বাক্তি এ দাবি করতে পারবে না ভে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর ওলী তাই লে অবশ্যই সুপারিশের অনুমতি পাবে। না কোন ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে এ দাবি করতে পারবে যে, আমাকে আল্লাহ অবশ্যই সুপারিশের অনুমতি দিবেন। আমি অমুক অমুকের জন্য সুপারিশ ক্রব। কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে লোকেরা আল্মাহর ওনী বলা বান্তবেই সে आল্লাহর ওনী বা প্রিয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অসষ্বব নয় বে, মৃত ব্যক্তিকে লোকেরা ওনী মনে করে, তার ওসীলা ধরতে তার কবরে মানত

টল্লেখ করছে, সে ব্যক্তি নিজেই কোন ঔুনাহর কারণে আল্মাহর শাস্তি ভোগ করছে।
 বললেন : কখনো না গনিমতের মাল থেকে একটি চাদর চুরি করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখ্খেছি। (তিরমিযী)

সার কথা হল এই যে, ওলী ও বুযুর্গদের ওসীলা ধরে বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে জাম্নাতে চনে যাওয়ার আক্ফীদা সম্পূর্ণই একটি ভ্রান্তি এবং শয়তানের চক্রান্ত। যে ব্যক্তি আসলেই জান্নাত কামনা করে তার উচিত একনিষ্ঠভাবে তাওহীদ ৫ সঠিক আক্কীদা অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ তা’য়ালা ইরশাদ করেন-

অতএব যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহ্ফ : ১১০)

আর জান্নাতে যাওয়ার সঠিক রাস্তা এটাই।

## ১. জান্মাতের অস্তিত্বের্র প্রমাণ

## ১. র্বামাযান মাসে জান্মাতের দর্রজাঔলো খুলে দেয়া হয়।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ রmatin ইরশাদ করেছেন : যখন রামাयানের আাগমন ঘটে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে জিঞ্রিরাবদ্ধ করা হয়। (মুসলিম)
২. কবরে জান্মাতী ব্যক্তিকে জান্মাতে চান্গ ঠিকানা দেঋানো হয়।

## র্রাসূन (স.) জান্নাত ও

আব্দুল্মাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ , man ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন সকাল-সন্ধ্যা তার ঠিকানা তার সামনে উল্লেখ করা হয়, যদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাতে (তার仓িকানা তাকে দেখানো হয়) আর যদি জাহান্নামী হয় (তাহলে জাহান্নামে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়। (বুখারী)
৩. বাসূল কারীম জান্নাতে ওমর (র্যা)-এর ঠিকানা দেঞে এসেছেন।






আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা নবী নিকট ছিলাম, তখন তিনি বললেন : আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ করে আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম? আমি একটি দালানের পাশে এক নারীকে ওজু করতে দেথে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ দালানটি কার ? তারা বলল : এটা ওমর বিন খাত্তাব (রা)-এর। আমি তখন তার আ丬্মমর্যাদাবোধের কথা চিন্তা করলাম। তাই আমি ফিরে গেলাম। ওমর (রা) বললেন : হে আল্নাহর রাসূল! আমি কি আপনার ওপর আখ্মমর্যাদারোধ দেখাব? (বুখারী)

জান্মাত মোট আটটি। স্তর হিসেবে পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে জান্নাতগুলো रচ্ছে-


৩. জান্নাতুল মাওয়া (جَنَّةُ الُـَـَاوُى)
8. দারুল ক্বারার (


9. দার্রুন নাঈম ( (كارُ الـنَّعـــــــم)

এগুলোর মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত।
১. জান্নাতুল ফিরদাউস


নিষ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (১৮-সূরা আন-কাহাফ : ১০৭)
২. দাব্রলল মাক্বাম


যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসাবাসের স্বায়ী আবাস দিয়েছেন তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না, স্পশ করে ন্না ক্লান্তি। (৩৫-সূরা ফাতিন-৩৫)
৩. জান্নাতুল মাওয়া



যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্ম্মর আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (৩২-সুরা সাজদাহ : ১৯)

## 8. मাব্রুল কাবার


হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু, এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (8০-সুরা মু’মিন : ৩৯)

$$
\begin{aligned}
& \text { ৫. দাক্সস সালাম }
\end{aligned}
$$

তাদের জন্য প্রতিপালকের নিকট নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্ম্মে কারণে। (৬-সূরা আনয়াম : ১২৭)
৬. জান্মাতুল আদন


আল্নাহ তায়ালা ঈমানাদার শুরুষ্ষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জনের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ তারা সেশুলোর মাঝে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জনে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্মাহর সন্ত্রিষ্টি আর র্রকটি হলো মহাসাফল্য (৯-সূর্রা তাও্রবা : ৭২)

## १. দাবুन नाঈम



যमি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। (৫-সুরা মায়েদা : ৬৫)

## ৮. দাব্রুन ॠুলদ



বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকিদেরকে? সেটাই হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান।
(২৫-সূরা ফুরক্বান : ১৫)

## ২. জাল কুরআনের আলোকে জান্মাত

১. ঈমান গ্রহণের পন্র সৎ আমলকার্রী জান্নাতে প্রবেশ কব্রবে। জান্নাতের ফन৫ハো নাম ও আকৃতির দিক পেকে ইহজগত্র্র ফলের অনুক্রপ হবে।
 ब্রুটি থেমন : (ত্রোধ, হিংসা) ইত্যাদি লেকে পবিজ্ম থাকবে একং জান্নাতের্র बীবন হবে চির্থাহ্যী।

(আার হে নবী!) यারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজখেলো কর্রেছে, আপ্পন তাদেরকে এমন জান্নাত্র সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহনণলো প্রবাহমান थাকবে। घখনই তার খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তথনই তারা বলবে, এতো অবিকল ঐ ঐ ফল যা ইতোপৃর্বে আমরা (দুনিয়ায়) প্রাধ্ত হয়েছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। আর তাদের জন্য তদ্দচারিণী नারীীণ থাকবে। आর সেখানে তারা অনত্তকান অবস্থান কন্নবে। (সুরা বাক্ְারা-২৫)
२. জান্নাতীণণ শেষ বিচার্রের্গ দিন সর্বপ্রকান্র অপমান ও নাহ্হনা থেকে निब्राপদ थাকবে এবং आাল্লাহর দীদার লাভ কর্রবে।

যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি। আর তাদদর মুখমध্লকে আবরিত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাত্বাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অন্ত্বকাল। (সूরা ইউনুস-২৬)
৩. মু'মিনদের মধ্য থেকে যাদের অत্তর্রে পর্রশ্পর্রের ব্যাপারে কোন প্রকার হিংসা বা অপছ্দনীয়তা थাকবে জান্নাত যাওয়ার পর্র আাল্লাহ তা মিটিয়ে দেবেন।




তাদের অন্তরে বে দুঃখ ছিন, অমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্বর্রণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে, যাবতীয় প্রশংা আল্পাহর, यিনি আমদদেরকে এ পর্যত্ত পৌছিত্রেছেন, আমরা কখনো পথ পেতাম না। যদি আল্মাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না কর্ততেন। আমাদের প্রতিপালকের দৃত আমাদের নিকট সত্য কথা নির্যে এসেছিল, আওয়াজ আসবে : এটি জান্নাত, ঢোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সুরা আ’রাফ-৪৩)
8. জানাতে জান্মাতীর্যা কঋনো জুধা এবং পिপাসা অনুভব করবে না,


তোমাকে এই প্রদান করা হলো ভে, তুমি ক্কারার্ত হবে না এবং বד্ত্রহীন হবে না। আর তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌৗ্রের কষ্টও পাবে না। (সুরা ত্বা-ইা-১১৮, ১১৯)
৫. এবই বशশের্য নেককার লোকের্গা শেমন : বাপ-দাদা, त্রী-সד্তান, ইত্যাদি জান্যাত্ এবই স্গানে অবস্থান করবে।


তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ কর্রেে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-ন্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেরেশতরা তাদদর নিকট আগমন করবে সকন দরজা দিয়ে আর বলবে তোমাদের সবরেরে কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম ঘর কতইনা চমৎকার। (সূরা রা’দ-২৩, ২৪)
৬. জান্নাতীদদর জান্নাতে কোন খ্রকান্র কষ্ঠ করতত হবে না।


যে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্ধৃতও হবে না । (সূরা হিজর আয়াত - 8b)
৭. জান্নাতে জান্মাতীদের সাথে যথেষ্ট সম্মানজনক ব্যবহার্ন কর্না হবে, জান্মাতের সেবকরা জান্সাতী লোকদের জন্য সাদা রংয়ের্থ সুমিষ্ট মদের পানপাত্র সামনে পেশ কর্নবে। জান্মাতী মদ নেশামুক্ত হবে, পাখার নিচে লুক্কায়িত সুরক্ষিত ডিরের ঢেট়ে নরম ও আনতনয়না তব্পণণী জান্মাতীদেরকে পুরস্কারস্বর্রপ দেয়া হবে।


অাদ্রর জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিযিক, ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত। (আরেরা রফ়্েছে) নি আমতের বাগানণ্তলে। ( (তারা) মুখোমুখি আসনে আসীন হবে। তাদেরকে ঘুরে-ফিত্রে পরিবেশন করানো হবে স্বচ্হ পানপাত্র। সুক্র্র यা भানকানীদদরর জন্য সুস্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই। আর তারা তা পান बব্রে মাতানও হবে না। তাদের নিকট থাকবে নত আয়তলোচনা তরুণীীণ। যেন তার্যা সুর্রিত ডিম। (সূরা সাক্যমত-8১-8৯)
৮. জান্নাতীদের জন্য জান্লাত আদনে এমন বাগানঔনো পাকবে यার্ত फাজাঙলো তাদের্প জন্য সর্বদা থোলা থাকবে। জান্নাতীत्रा চোথের পলকের্র


## Contents

 ঢাদের্গ সামীদের্র সমবয়ষ্কা হবে।

কখনো জান্নাত্রে নি‘আমত্ধলো কমবেও না এবং শেষও হবে না।


মুত্তকীনদের্র জন্য রয়েছে উত্ম ঠিকানা তথ্া স্থায়ী বসবালের জান্নাত, তাদের জন্য তাদের দরজ থোলা রয়েছে, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়। তাদের পাশে থাকবে আয়তনয়না সমবয়্কা তক্থহীগণ। তোমাদেরকে এরই ওয়াদা দেয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য। এটা আমার দেয়া র্রিযিক যা শেষ হবে না। (সুরা সোয়াদ-8৯-৫৪)
 যাপন ক্রবে। জান্নাতে দম্পতীদের সামনে সোনার্গ থালে নানা প্রজাতির খাবার পর্রিবেশন কর্না হবে এবং সোনার্ পানপাত্রে বিভিন্ন প্রকাত্র পানীয়
 ব্যবস্থাপনা থাকবে। জান্নাতী লোকদের সশ্পান্ন ও উৎসাহের্র জন্য বनা হবে শে, ঢোমাদের জামলের পতিদানম্বজ্পপ ঢোমাদেরকে এ নি‘আামত পব্রিপৃর্ণ জান্নাত দান কর্না হল।


তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাত্ত সানন্দে প্রবেশ কর। তাদের নিকট পরিরেশেন কর্যা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র। আর তথায় রভ়েছে মনে যা চায় জবং

নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মফল। তথায় তোমাদের জন্য প্রচুর ফল-মূল। তা থেকে তোমরা আহার করবে। (সূরা যুখরুফ-৭০-৭৩)
১০. জান্নাতে কোন প্রকার দুঃখ-বেদনা, বিপদ-আপদ, চিন্তা থাকবে না। জান্মাতীদের পোশাক পাতলা ও পুব্প রেশমের তৈরি হৃবে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় চোখসম্পন্ন তর্পুণীর সাণে তাদের মিলন হবে। জানাতে মৃত্যু আসবে না বরং চিনস্থায়ী জীবন যাপন করবে। সর্বপ্রথম জান্গাতে প্রবেশকারীরা জাহান্মামের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে গমন কর্না সষ্যব নয়। জান্নাতে প্রবেশ করাই মূল সফबতা ও কামিয়াবী।


নিশয়ই তাকওয়াবান ব্যক্তিরা নিরাপদ স্থানে থাকবে, উদ্যানরাজি ও নির্বরিণীসমূহে, তারা পরিধান করবে চিকন ও পুর্স রেশমী পোশাক। তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে। এর্পই হবে এবং আমি তাদেরকে আয়তলোচনা স্ত্রী দিব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য। (সূরা দোখান-৫১-৫৭)
১১. জান্মাতে পরিষার পরিচ্ছন্ন পানি, দুধ, মখু ও মদ ইত্যাদির ঝর্ণা পাকবে, যা बেকে জান্মাতীন্না পান কর্রবে। জান্মাতের ঝর্ণা এবং পানীয়সমূহহ্র আাল্লাহ যাবতীয় পাপ ণেকে মুক্ভ কর্রে জান্সাতে দিবেন।

## Contents



তাকওয়াবান ব্যক্বির্গকে জান্নাতের ఆয়াদা দেয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা निম্ন্রপ ：সেখানে রয়েছে পানির নহর，নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপর্রিবর্তনীয়， পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধ্রু নহর। লেখানে তাদের জন্য রভ্যেছে রকমারী কল－মূन ఆ তাদের পালনকর্তার ক্ষমা।
（সূরা মুহাম্মদ－১৫）
১২．নেক সুসন্তানদেরকে তাদের আদর্শ বাপ－দাদার্গ সাথে জান্মাতে একত্রিত কর্গা হবে। यদি জান্নাত পরশ্পর্রের স্তের মধ্যে কোন ব্যবथান
 মাধ্যমে তাদের মর্यাদা বাড়িत্যে উভয়েকে উচ্চ্তत্রে মিলিত ক্রবেন। याতে জানাতে তাব্রা সকলে একে অপরকে দেত্েে আনন্দ টপভোগ কর্তে পার্রে।


যারা ঈমান গহণ করে এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী，আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপ্প্রুষদের সাথে মিলিত করে দিব এবং তাদের আমল বিদ্দুমাত্রఆ কমানো হবে না। সকল ব্যক্তি তার ন্ধীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী।
（সূরা ঢৃর－২১）
১৩．জান্মাতীদের্बল্ब সুস্বাদু ফলের পাশাপাশি ঢাদের র্পচিসম্মত গোশতও পর্রিবেশন করা হবে। बান্নাতীत्रा খানা－পিনার সময় অন্তরকভাবে आলোচনায্ লিষ্ঠ হবে। জান্রাতীদের সেবকর্木া এত সুন্দর হবে বেন ঢার্রা সश्रकिण প্রবাল মুক্ত।


আমি তাদেরকে প্রদান করব ফল-মূন এবং মাংস যা তারা চাইবে, সেখানে তারা অকে অপরকে পানপাত্র দিবে, যাতে অসার বকাবকি নেই এবং অপরাধমূলক কাজ়ও নেই। সুরক্ষিত মোতি সদৃশ বালকেরা তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে। (সূরা তূর-२२-२8)
38. জান্নাতে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্য দুটি করে বাগান থাকবে, या নি‘আমতের দিক থেকে সাধারণ ঈমানদারদের বাগানের তুলনায় উত্তম হবে। উভয় বাগানে দুটি করে ঝর্ণা থাকবে, আরো থাকবে নানা র্রকম সুস্থাদু ফল ও রেশমী অসনশুো। জান্মাতীদের্র স্ত্রীগণ যথেষ্ট লাজুক, পবিত্র, হীরা ও মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল সুন্দর হবে। তারা কেবলমাত্র তাদের স্বামীর্র जেবায় नিমগ্ম থাকবে। জান্মাতীদের স্ত্রীগণকে জান্মাতে প্রবেশেব্র পুর্বে নতूন बর্রে সৃষ্টি করা হবে। আান্র এরপর্গ তাদেরকে আর্য কোন জ্রিন ও ইনসানের স্পর্শ তাদের স্পর্শ কর্রনি। (এক্রাত্র তাদের্র জান্মাতী স্বামীই তাদেরকে টপভোগ কব্রবে)


যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য ও্রয়েছে দুটি বাগান। অতএব তোমরা উভ্যে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা পল্মব বিশিষ্ট। অতএ্র তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? টভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমদের পালনকর্তার কোন কোন নি’য়ামতকে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে সকল ফল বিভ্নিন্ন রকমের হবে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? তারা যেখানে রেশদ্মর আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। অতএ্র তোমরা

## Contents

তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিআমতকে অন্বীকার করবে? সেখােে থাকবে आয়তনয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব যাদেরকে কথন্ো ব্যবহার করেনি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি আমতকে অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সাদৃশ তর্রুণীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের

১৫. সাধার্যণ ঈমানদার্রদের্রকেও দুটি কর্নে উদ্যান দেয়া হবে তবে তা বিশেষ বান্দাদের বাগানের ঢুলনায় কম মর্যাদাপৃর্ণ হবে। তাদের্র বাগানসমূহে আর্ণা ও সুস্বাদू ফन-মূল थाকবে। সতী. পবিত্র, সুন্দ্র
 কেউ স্পর্শ কর্রে নি।


এ দুটি ছাড়াও আরো দুঁটি উদ্যান রয়েছে, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিআআতকে অস্বীকার করবে? কালোমত ঘন সবুজ, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি‘আমতকে অস্বীকার করবে তथায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রব। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পাননকর্তার কোন কোন নি‘আমতকে অস্বীকার করবেং তথায় আছে ফল-মূন, খর্জুর ও আনার। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পাননকর্তার কোন কোন নি‘আমতকে অश্বীকার করবে? সেখানে থাকবে সচ্চরিত্র সুন্দরী তব্রণীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পাননকর্তার কোন কোন নি ‘ামত়ক অস্বীকার করবে? তাঁবুত্ অবস্থানকারী হৃর্রগণ, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমত্রে অস্ধীকার করবে? কোন জ্রিন ও মানব পৃর্বে তাদেরকে স্পর্শ করে নি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি‘আমতকে অস্বীকার করবে? তারা সবুজ আসনে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেনান দিয়ে বসরে। অত্রব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন

কোন নি‘আমতকে অম্বীকার করবে? কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব। (সূরা আরর রহমান-৬২-৭৮)
১৬. সারাজীবন মনের হারাম কামনা-বাসনা থ্টেকে নিজেকে সং্রহ্ষণকারী এবং আল্লাহর্র নির্দেশ পালনকার্রী জান্মাতে यাবে। জান্নাতে না अधिক গরম হবে না অধিক শীতল বব্গং নাতিশীতোষ্ণ সুন্দর আবহাওয়া বির্নাজ করবে। জান্মাতের সেবক জান্নাতীগণকে চাদী ও স্ফটিক নির্মিত পান পান্রে পান পর্রিবেশন করবে। জান্মাতের ফनঔলো এত নাগালের্ন মর্যে थाকবে ঘে, জান্নাতী চাইলে দাঁড়িয়ে, শয়ন করে বা বডে গ্ণণ করবে পারবে। সাनসাবীল নামক জান্মাতের ঝর্ণা থেকে এমন মদ প্রবাহিত হবে যার্ন মধ্যে आদান্র স্বাদ মিত্রিত থাকবে। সকল জান্মাতীর উদ্যানশ্লো এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ন্যায় দৃশ্যমান হবে। জান্नাতীদেরকে চাঁাদীন্গ কংকন পড়ান্না হবে।









এবং তাদের לধর্যের প্রত্দিদান তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা সেখানে আসনসমূহে ছেলান দিয়ে বসবে। সেখানে গরম ও ঠাজ্ৰ অনুভব কর্রবে না। তার বৃक্ষছায়া তাদের ওপর ধুঁকে থাকবে এবং তার ফলমূনЖูলো তাদের আয়ত্বাধীন র্াাখা হবে। তাদেরকে পরিবেশন কর্যা হবে র্পপার পাত্রে এবং

## Contents

স্ফট্টিরের মতো পান পাত্রে। ক্রপালী স্ফটিক পাত্র- পর্রিবেশনকার্রীরা তা পর্রিমাপ করে পূর্ণ করবে। তাদেরকে সেখানে পান কর্রানো হবে আদা মিশ্রিত পান পাত্রে। এটা জান্নীত স্থিত সালসাবীল নামক অকটি ঝর্ণা। তাদের পাশে ঘোরাফেরা করবে চির বালকগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন বেন বিক্ষিধ্ মণ মুক্ন। आপ়নি যখন সেখােে দেখবেন তখন নিআমতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে পাতলা সবুজ র্রেশম ও মোটা সবুজ রেশম, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন শরাবান তাহ্না। এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমদের পঢেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করবে। (সূরা দাহর-১২-২২)
 ঋর্ণা, সুউक আসন, সাত্রि সাত্রি গালিচা এবং বিষ্থৃত বিছানো কার্প্, এসবই ब बান্নাত্তেন নি‘অামত या থেকে জান্নাতীর্木া উপকৃত হবে।


অনেক মুখমધ্ল সেদিন সজীব হবে। তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা সত্তুষ্ট। তারা থাকবে সু-উচ্চ জান্নাতে। সেখানে ৫নবে না কোন অসার কथাবার্তা। সেখানে থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। সেখানে থাকবে সুউচ্চ সুসষ্ছিত আসন ও সংর্জি্ষিত পান








#   

যারা ডান দিকে থাকবে তারা কত অাগ্যবান। जারা থাকবে কন্টকহীন বড়ই বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কनায়। আর দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহমান ঝর্ণায় ও প্রচूর ফুলমূলের মাঝে। যা শেষ হার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়। आরো থাকবে সমুন্নত শय্যায়। আমি জান্নাতী নারীীণকে বিশেষর্পেপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়ক্কা, ডান দিকেব্ব ব্যক্তিদের জন্য।
(সूরা ওকেয়া ২৭-৩b)
১৯. জান্নাতে কাফুর নামক జর্ণা থেবে এমন শর্রাব প্রবাহিত হবে যে, याতে কাফুत্রের স্ষাদ পাকবে এবং তা জানাতীদের্রে পান কর্গানো হবে।
 সুসশ্णন্ন হর্যে যাবে।

निশ্যই নেককারগণ পান কর্রবে কাফুর মিশ্রিত পানীয়। এটা একটি ঝর্ণা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান কনবে, তারা রকে প্রবাহিত কর্পবে। (স্মুা দাহর্র ৫-৮)

## ৩. জান্নাতেন্ন মাহাশ্ম্য








## Contents



সাহান বিন সা’দ আস্ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি
 জান্নাতের বৈশিষ্ট आলোচনা করতে ছিলেন এবং যহেষ্ট শুণাবনীর কথা আলোচনা করনেন। এরপর শেষে বললেন : তাতে রয়েছে এমন জিনিস যা কোনো দিন কোনো চক্ষু দেখে নি, কোনো কান কোনো দিন এ ব্যাপারে কোন কিছ্ু শ্রবণ করেনি। মানুবের অন্তরেও এ বিষয়ে কোনো দিন কোন চিত্তা নি। অতপর পাঠ কর্রলেন : "তাদের পার্শ শय্যা থেকে পৃথক থাকে। আর তাদের পালনকর্তাকে আহবান করে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে র্রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। কেউ অবগত নয় তার কৃতক্ম্মের নয়ন ঐীতিকর কি কি খ্রতিদান
 ফি সিফणিি द্वान्नाহ)
 সশপদের্ন চেয়ে উত্তম।

সাহান বিন সা’দ আস্সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনूল্রাহ বলেছেন : জান্নাত্ ધকটি লাচির সমপরিমাণ স্থান দুनिয়া ও দুনিয়াতে यা কিছू আছে

 নি‘আামতঋলো দেথে জনন্দে মৃত্যুবর্রণ কর্নত।


আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূন্লুাহ র্য় বলেছেন : শেষ বিচারের দিন মৃত্যুকে সাদা কাল্ো রং বিশিষ্ট বকরীর ন্যায় জান্নাত ও জাহান্নাম্রে মাঝে উপস্থিত করে, যবাই করা হবে। জান্নাতী ও জাহান্নামীরা এ দৃশ্য স্বচক্ষে নিজেরা দেখবে। যদি আনন্দে মৃত্যুবরণ করা সষ্ব হতো তাহলে জান্নাতীরা আনন্দে মৃত্যুবরণ করত। আর যদি দুঃথে মৃত্যুবরণ করা সষ্ভব হতো তাহলে জাহান্নামীরা
 জাহनिন জান্নাহ- ン/২০৭৩)
 भाবে।

আবদুন্ধাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে কারীম ৷"m বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিপ্মীকে (ইসলামী রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজা) হত্যা করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। অথচ সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দৃরত্পের রাা্তা থেকে পাওয়া

 णখ্রু নামের্গ দিক वেকে এক জাতীয় হবে।


আদ্মুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলূল্রাহ হ, বলেছেন : জান্নাত্র কোন জিনিস ய্খু নাম ব্যতীত, দুনিয়ার কোন জিনিসের

৬. জীবনব্যাপী দুঃてে-কধ্টে অত্ক্রিমকারী ব্যক্তি জান্নাত্ এক পলক চোখ পড়ামাত্র ইহজগত্ত্ন যাবতীয় দুঃখ-কষ্টেন্ব কথা ভুলে यাবে।


 বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে জাহান্নামীদের মধ্যে থেকে এমেন এক ব্যক্তিকে আনা रबে বে, ইহজগত্ত অত্যন্ত আরাম-আয়়শের সাথে জীবন যাপন করেছে। অতঃপর তাকে সাময়িক সময়ের জন্য জাহান্नামে দিয়ে আবার বের করে আনা হবে, এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, হে আদম সন্তান! তুমি কি পৃথিবীতে কোন সুখ শান্তি দেখেছ? তুমি কি কোন নি‘আমত ভোগ করেছ? সে বনবে : হে আমার রব! তোমার কসম কখনো না।

অতঃপর জান্নাতীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্টিেেজানা হবে বে পৃথিবীতে জীবনব্যাপী দুঃथ-কষ্ট ভোগ কর্রেছে। অতঃপর তাকে সাময়িক সময়ের জন্য জন্নাতে দিয়ে আবার বের্ন করে আনা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, ঢে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন দুঃখ-কষ্ঠ দেখেছ্? তোমার জীবনে কি কোন দুঃฆ-কষ্ঠ এসেছিল? সে বলবে : হে আমার রব! তোমার কসম কখনোও আসে नि। आমি কখনো কোন দুঃथে-কধ্大ে জীবন যাপন কর্রি নি। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফ্কীন, বাব সিল কুফ্ফার)
१. জান্মাতিন্ন नि‘আামত এবং মর্यাদা দর্শনের পর্র জান্মাতীদের आকাए্মা।
 কোন জিনিলের প্রি আকাজ্যা প্রকাশ করবে না, তবে ত্যু ঐ সंময়ের জন্য বে সময়টি তারা (দুনিয়াতে) আল্লাহর স্মরণে খরচ করেনি। (ত্বাবারানি)

## 8. জান্নাতের প্রশস্ততা

3. জান্নাতেন্ন সর্বनिম জানুযানিক প্রশষ্ঠতার পব্বিমাণ পৃথিবী এবং সমস্ত মাকাশের্ন সমপব্রিমাণ, बাব্র সর্বোচ্চ প্রশা্তুতার্ন কোন পর্রিমাণ নেই। (তা অকমাত্র জাল্লাহই ভানো জানেন)

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও यমিন, যা তৈরি কর্গা হয়েছে আাল্gাহ ভীরুদের জন্য। (সূরা মালে ইমর্যান-১৩৩)
२. জান্যাত দেখার পর্ই সঠিকভাবে যুরা যাবে বে জান্নাত কত বিশান এবе তাঁ্র नि‘আমত কত বেশি।

জাপনি যখন দেখবেন, তখন নিআমতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (সুর্রা দাহার-২০)
৩. সর্বনেষ জান্নাত্ প্রবেশকাঁ্রী<ে ইহজগতের চেয়ে দশশণ বড় बाন্মাত দান কর্रा হবে।


## Contents

#    

আবদুল্নাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ , বলেছেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমি চিনি, তার অবস্থা হবে এই যে, সে হামাগড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবে, তাকে বলা হবে চন, যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন দেখবে যে পূর্ব থেকেই সকল মানুষ জান্নাতে স্ব স্ব স্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে বলা হবে তোমার কি ঐ সময়ের কথা স্মব্রণ आছে, यে সময় তুমি জাহান্নামে ছিলে? সে বনবে হ্যা। তখন তাকে বলা হবে চাও, সে চাইবে তখন তাকে বলা হবে তোমার জন্য রয়েছে তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সাথে আরো দেয়া হল ইহজগতের চেয়ে আরো দশগুণ বেশি। তখন সে বনবে আল্লাহ! তুমি বাদশা হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছ? হাদীস বর্ণনাকারী বলেন : আমি দেখলাম একথা বলে রাসূলুল্মাহ হাো গেল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাকে বলা হবে নিশয়ই আমি তোমার সাাথে ঠ্ঠাট্টা করছি না। তবে আমি यা করতে চাই তাতে আমি সর্বশক্ঞিমান। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশ্শাফায়া)

নোট : রাসূলুল্মাহ ঐ ব্যক্তির জবাব খনে এজন্য হেসেছেন যে, আল্মাহর ক্ষমতা প্রসজ্পে বান্দাদের ধারণা এত অল্প যে, আল্লাহর নির্দেশকে অসম্ভব মনে করে, जা সে ঠাট্টা বলে সম্বোধন করেছে।
8. জান্মাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তিকে ইহজগতের্র তুলনায় দশাণ স্থান দেয়ার পরও জান্নাতে অনেক জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। যা পূর্ণ কর্木ার জন্য আল্লাহ নতুন সৃষ্টি জীব সৃষ্টি করবেন।


আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূন্নুাহ আume বলেছেন: জান্নাতে যতটুকু স্থান আল্লাহ চাইবেন ততটুকু স্থান অবশিষ্ট থেকে যাবে। অতঃপর আল্মাহ তার ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য এক সৃষ্টি জীব সৃষ্টি করবেন। (মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, সিফাত বাযু জাহান্নাম)

## ৫. জান্নাতের দরজা

3. জান্নাতীদের্গ জান্নাত ধবেশের্গ সময় ফের্রেশতাগণ জান্নাতের্র দব্রজাঔ小ো গুলে দিবেন এবং দর্রজা দিত্যে প্রবেশের সময় ক্রেশ্রেশাগণ জান্নাতবাসীদের নিরাপক্তার জন্য দোয়া কর্ববে।


যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিত়ে যাওয়া হবে। যখন তারা খোলা দরজা দিতয় জান্নাতে প্ৗঁছবে এবং জান্নাতের দ্বার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুত্খে থাক, অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা যুমার-৭৩)
২. সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ এ-এর্স জন্য জানাতের দরজা খোলা হবে।



আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনুল্লাই বলেছেন: শেষ বিচার্রের দিন আমি (সর্বপ্রথম) জান্নাতের দরজার সামনে আসব এবং তা খুলতে বলব, দ্বার রক্ষী (ক্লেরেশত) বলবে কে ঢুমি? আমি বলব : মুহাম্যদ, তখ্থ সে বলবে আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে বে, জাপনার পৃর্বে আর কারো জন্য দরজজা না খুলতে। (মুসলিম, কিতাবুন ঈমান, বাব ইসবাহুশৃশাফয়া)

আরো বর্ণিত হয়েছে-



## Contents

आनাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ ৷ বলেছেন : শেম বিচারের দিন সবচেয়ে বেশি উথ্থত আমার হবে। आর আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলার জন্য নক (খটখট করব) ক্রব। (মুসলিম, কিতাবুল দমান, বাব ইসবাহুশাশাফয়া)
৩. জান্নাত্র দর্রজা আটটি।

 জান্নাত্র আটটি দরূজা র়্যেছে যার মধ্যে একটির নাম হলো- রাইয়ানান, একমাত্র রোযাদারগণই এর মধ্যদিয়ে প্রবেশ করবে। (বোয়ী, কিতাব বাদউন খালক, বাব মা याয়া ফি সিফणিল জন্না)
8. জান্মাত্তে অন্যান্য দর্রজাঔেোর নাম হন ‘বাবুস্সালাহ’ ‘বাবুন জিহাদ’ ‘বাবুন সাদাকা’।








 ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া জিনিস ব্য় করেছে (বেমন : দু’টি ঘোড়া, দুটি তলোয়ার) তাকে জান্নাত্ এ বলে আহবান করা হবে লে, হে আল্মাহর বান্দা! তুমি या ব্যয় করেছে। তা উত্তম। आর যে ব্যক্তি সালাতী ছিল তাকে বারুস্ সালাহ দিয়ে

আহান করা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদী ছিল তাকে বাবুল জিহাদ দিয়ে আহবান করা रবে। বে ব্যক্তি দান-খয়়াত করত তাকে বাবুস সাদাকা দিয়ে আহবান করা হবে। বে ব্যক্তি রোযাদার ছিল ঢাকে বাবুর্ রাইয়্যান দিয়ে ডাকা হবে। (এ কথা শৃনে) আাব বকর (রা) জিজ্sেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তিকে জান্নাতের সমস্ত দরজাণ্লো দিয়ে আহবান করার প্রল্যোজন হবে কিp আর এমনকি কেউ আছে
 হ্যা। আর আমি আশা করহছি তুমিই হবে ঐ ব্যক্ত। (नाসায়ী, কিতবুল জিহাদ, বাদু घান জানফাকা যাও্যাইনি ফী সাবীলিল্মাহ)
৫. জান্নাতেন্র একটি দব্রজার প্রশশ্ততা প্রায় বান্র তেন্রশ কি: মি: সমান। কোনো ধরনের হিসাব-নিকাশ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশকার্রীদের দর্নজার নাম "বারু আইমান"।
(হে আল্মাহ! তুমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত कब।


আবু হহাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, শাশায়াত্রে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে বে ... बাन्बाহ তায়ালা বनবেন : হে মুহাম্মদ! তোমার উম্ষতের মধ্য থেকে ঐ সম ক্যক্টিরের জইমান দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও যাদের কোন হিসেব নিকেশ লই। আর তারা অন্য ব্যক্তিদের সাথেও শরীক আছে যারা জান্নাতের অন্যান্য দরজজা भিয়ে জান্নাত্ প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ : তারা यদি অন্য কোন দরজা দিত্রে জান্নাতে «বেশ করতে চায় তা হলে তাও তারা করতে পারবে) কসম ঐ সত্তার যার হাতে


## Contents

হিজর (বাহরাইনের একটি শহরের নাম) এর দূরত্রের সমান বা তিনি বলেছেন,


নোট : মক্কা ও হিজরের মাঝের দূরত্ণ হল ১১৬০ কি:মি:। আর মক্কা ও রসরার মাব্েের দূরত্ব হন ১২৫০ কি: মি:।
৬. কোনো ধরনের হিসেব ছাড়া সত্তর হাজার লোক এক সাথে জাইমান নামক দর্রজা দিয়ে জান্নাত্ প্রবেশ কর্রবে অথচ বেউ সামনে পিছনে হবে ना।

$$
\begin{aligned}
& \text { كَبْلَة الَبُدرِ }
\end{aligned}
$$

সাহাল বিন সাদ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ বলেছেন : আমার উশ্মতের মধ্বে সত্তর হাজার লোক বা সাত লফ্ষ লোক বর্ণনাকারী আরু
 একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি যতম্ষণ পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি লেখানে প্রবেশ করে। (অর্থাৎ : তারা সকনেই এক সাথ্থে একবারে জান্নাতে থ্রবেশ করবে) ঐ জান্নাতীদের মুখমఆল 38 তারিখের রাতের চাঁদদর ন্যায় চমকাতে थাকবে। (হুসনিম, কিতাবুল ঈমান, বাব আफ্দাनীল আলা দুখুলি তৃাওয়ায়েফিন মুসলিমীন আল জান্নাহ বিগাইরি হিসাব)

নোট : মুসলিম্মের বর্ণনায় অন্য এক হাদীসের সত্তর হাজারের কথা বর্ণিত হয়েছে। (এর সঠিক সংখ্যা প্রসন্পে একমাত্র আল্লাইই ভালো জানেন)
 बান্নাত্রে জাট দর্রজার্র মধ্য থ্থকে বে কোনো দ্রজা দিয্যেই জান্নাতে প্রবেশ কর্নতে পাব্রবে।


## Contents


 বে ব্যক্তি উত্মম্ধপে ওজু করে এরপর এ দুয়া করে,

आমি সাক্ষ্য দিচ্ছি থে, আল্ধাহ ব্যতীত সত্য কোন মাব্বুদ নেই এবং মুহাম্মদ
 করে দেয়া হয়, সে তথন বেটি দিয়ে খুশি সেটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর্রবে। ( (ৃসলিম, কিতাবুত্ তাহারা, বাব যিকরিল মুস্তাহাব আকিবাল উयू)
৮. निয়মিত भाँচ उয়াত সাनाত आদায়কার্रী, র্যমयानে সिয়াম
 अय্য পেকে বে কোনো দর্রজা দিত্যে জান্নাতে প্রবেশ ক্রতে পার্রবে।


 **্রশণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে, শেষ বিচারের দিন তাকে বলা হবে, बन्নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়ে তুনি জান্নাতি প্রবেশ কর। (ইবনে হিক্মান,





আানাস বিন মালেক (রা) নবী ". থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : যে ম্রুসনমান ব্যক্তির তিনজন নাবালেগ সন্তান মৃত্যুবরণ করন (আর সে তাতে সবর কর্নল) সে জান্নাতের আট দরজাতেই তাদের সাক্ষাৎ পাবে এবং এর বে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়েই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (সুনানে ইবনে মাयাছ, কিতাবুন জানাহ্যেय, বাব মাयায়া ফী সাওয়াবি মান অসীবা লিওয়ালোদিছি-১/১৩০৩)
১০. সোম ও বৃহশ্পতিবার দিন জান্নাতের্র দব্রজাঞলো খুলে দেয়া হয়।


আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূনুল্মাহ ই" ইর্রশাদ করেছেন : সোম ও বৃহশ্পতিবার জান্নাতের দরজাখলো উন্মুক করে দেয়া হয় এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে ক্ষমী করা হয়, यে আল্gাহর সাথে শিরক করে নি। কিন্ু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত বে তার জন্য কোন ভাইফ্যের সাথে হিংসা রাধে। (ঢাদের উভয়ের প্রসকে) ফেরেশতাকে বলা হয় বে, তাদের জন্য অপেক্ষা কর যাতে তারা পরশ্পরে মিলিত হয়ে যায়। (झুসলিম, কিতাবুল বিন্গ ও্যা সিলা, বাব সাহানা)

## 



आবু হহাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনুল্মাহ ※ফ বলেছেন : যथन রমযান আসে তখন আকাশের দরজাӊ্েলো খুলে দেয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাঙ্েো বঙ্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে জিঞ্জিরাবব্ধ (শিকল দিয়ে বেধে রাঝা) করা হয়। (সুতাফাকুন আनাইহি, আাল নু'লু' ওয়াল মারজান, প্রথম च• হাদীग নং ৬(२)

## ৬. জান্নাত্র্র স্তরণুলো

১. জান্নাতেব্ন উন্নত স্থানখলো জান্মাতীদের স্তর অনুযায়ী উঁচू-নীছू হয়।


কিষ্ু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত র়্ে়েছে আসাদের ওপর প্রাসাদ, এখেলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন, बাद्बाइ ওয়াদা ভঙ করেন না। (সৃরা যুমান, অায়াত ২০)
२. জান্নাত্ন্ন সর্বোচ্চ সथানজनক সुর্র ‘ఆসীলা’ याা্প মানিক হবেন



 آنَا هؤ .
 ভোমর্রা আমার প্রতি দদ্গদ পাঠ করবে তথন জাল্মাহর নিকট আমার জন্য ‘ওসীলার’ লেয়া করবে। সাহাবাগণ জিজ্sেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওসীলা কি? তিনি
 ब्बवে, आর জামি আশা করছি সে ব্যক্তি আমিই হব। (जাহমদ, মুসনাদ आহমদ, उन्निम नः १(৮b)

 ‘‘ক্ব্রদাউস’। या থেকে জান্নাত্ত্র চারটি অর্ণা প্রবাহিত। সকন মू’মিনের



## Contents



ওবাদা বিন সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ জান্নাতে শত স্তর আছছ, সকল স্তরের মাঝে দূরত্৭ হল আকাশ ও যমিনের দূরত্বের সমান। ফেরদাউস তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে রঢ়়েছ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহমান। এর উপরে রয়েছে আরশ। তোমরা আল্মাহর নিকট জান্নাত্রের জন্য দোয়া করলে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া করব। (তিরমিযী, আবওয়াবুন জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত দারাজাতিল্ন জান্না- ২/৬০(৬)
8. জান্মাতের নিচের স্তরের অবস্থানকার্রীরা উপরের স্তরের জান্নাতীদের্রকে দেฟে মনে করবে এ বেন দুরবর্তী কোনো তারকা।


আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ, জান্নাতী ব্যক্তিরা তাদের উপরস্থ জান্নাতীদেরকে দেখে মনে করবে যে দূরবর্তী আকাশের পূর্ব বা পশিচি প্রান্তের কোন তারকা ঝকমক করছে। এত দূরত্ रবে .জান্নাতীদের পরস্পরের স্তরের পার্থক্যের কারণে। সাহাবাগণ বলল : হে আল্মাহর রাসূল! ঐ উচ্চস্তরে নবীগণ ব্যতীত আর কে পৌছতে পারবে। রাসূলুল্মাহ বললেন : কেন নয়, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! তারা ঐ সমস্ত লোক হবে, যার্রা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। (মুসলিম, কিতাবুন জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা)
৫. জান্মাতে শতস্তর রয়েছে, আর সকল স্তরেব্ন মধ্যে রয়েছে শত বছরের্ন রাস্তার দূব্ম ।

আবু হুরাইরা (র্রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ন্য়া বলেছেন : ত্রান্নাতে শত স্তর রয়েছে। আর সকল স্তরের মাঝে দূরত্ব হলো শত বছরের। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্ন, বাব মাযায়া ফী সিফাত দারাজাতিল জান্না-২/২০৫)
৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য পর্রষ্পরকে মহ্ব্রতকারীর ঘট্র জানাতে शুর্ব প্রান্ত বা পচিম প্রান্তে উদিত উজ্জ্qল তাব্নকার ন্যায় মনে হবে।


আবু সাঈদ থুদরী (র্রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বনেন : রাসূলুল্মাহ , াল্মাহর সন্ত্টিষ্টি অর্জনের লক্ষে্য একে অপরকে মহক্বতকারীর ঘর জান্নাতে তোমরা এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন পূর্ব প্রান্তে বা পশ্চিম প্রান্তে উদিত কোন তারকা। লোকেরা জিজ্ঞেস কর্রবে এ কে? তাদেরকে বলা হবে এরা হল আল্মাহর সন্তুষ্টি नাভের নিমিত্তে পর্প্পর মহব্বতকারী। (আহমদ, কিতাবু আহলিল জান্না, বাব घानायিলুল মুতাহাব্বিনা ফীল্মাহি তাআলা)

## ৭. জান্মাতের্গ দালানশুলো

১. জান্মাত্ত্ন দালানæলো সর্বপ্রকার্ন ছোট-বড় নাপাকী এবং ময়না बाবর্জना থেকে পুতঃপবিত্র থাকবে।


আল্লাহ মুমিন পুর্রুষ ও নারীীদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন জান্নাতের। যার তলদেশে ঞ্বাহিত হয় প্র্রবণ। তারা সেঔেলোরই মাঝে অবস্থান করবে। আর এসব জান্নাতে শাকবে পরিচ্চ্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সযুদয়ের মাঝে সবচেফ্যে বড় হল আল্মাহর স্ভুষ্টি। जার এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (সৃর্木া जাও্বা-৭२)
२. জান্নাত্র দালানসমূহে সমষ্ঠ প্রেটঞেো হবে সোনা-চাঁদির। জান্নাতীদের দালাनসমৃহে সর্বদা চন্দন কাঠ জ্বলতে थাকবে, याর ষলে তাদের দালানণনো সুख্রাণযুক্ত হবে। জান্ধাতীদের্র ঘাম থেকে মেশক আম্মর্রের ঘ্রাণ জাসবে। জান্बাতে শুপু, নাকেব্র পানি, পায়খখানা পেশাব হবে ना। সমंষ্ঠ জান্নাতী কৃতজ্ঞण প্রকাশকারী হবে। কেউ কারো প্রতি বোন
 © তाসবীश भाঠ কब्रवে।


আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বনেন : ব্রাসূলুল্মাহ " বলেছেন, জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী দলটির মুঈমఆল হবে 38 তারিথের চাঁদের মতো
 পেসাবও হবে না। তাদের প্নেটৃেনো থাকবে স্নর্ণর, চিব্পণীও হবে স্ণর্ণে, তাদের आংটি থেকে চদ্দনের সুগক্ধি আসবে। জান্নাতীদের ঘাম থেকে মেশক আষ্যরের সুগধ্ধি আসবে। সকন জান্নাতীর এমন দু'জন ত্তী থাকবে যাদের সৌন্দর্ব্রের কারণে তাদের্র পাল্যের গোছার গোশত্রের্র ভিত্র দিয়ে হাড্ডির মজ্ঞা দেখা যাবে। জান্নাতীদের পরম্পরের মাবে কোন মতডেদ থাকবে না। না তাদের মাব্ে কোন হিংসা-বিদ্মেষ থাকবে। বরং তার্রা সমমনা হয়ে সকান-স্্ধা আল্gাহর তাসবিহ পাঠ কর্রবে। (बুथান্রী)
৩. জান্মাতের দালানশুো সোনা চাঁদির্প ইট দিয়ে নির্মিত হবে। बाद्मাতের্ন নুড়ি পাথর হবে মোতি ও ইয়াকুতের্ব, আন্র মাটি হবে बাষ্রানের। জান্মাতে মৃত্যু হবে না, জান্নাতী চিত্রকাল জীবিত থাকবে। च ब্মাত বার্ধক্যও आসবে না বরং জান্মাতী চিব্রকাল যুবক পাকবে।


আবু হুরাইরা (রা) ঞ্থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে
 भानि দিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : জান্নাত কি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে? তিনি बললেন : একটি ইট চাঁদি এবং আরেকটি ইট স্বর্ণে। তার সিমেন্ট সুগক্ধিযুক্ত মেশক আম্বর। তার কংকর মোতি ও ইয়াকুতের। তার মাটি জাফরানের। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে আনন্দে ও সুখ্ে জীবন যাপন কর্রবে, কোনো কষ্ট তাব্র দৃষ্টিগোচর হবে না। চিরকাল জীবিত থাকবে মৃত্যু হবে না। জান্নাতীमের পোশাক কখনো পুরানো হবে না। আর তাদের যৌবন কখনো বিনষ্ট হবে না। (চির্রমিযী, আবওয়া সিফাতিল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিষাতিল জান্না জঁয়া নায়ীমিহাマ/২০৫०)
 দালানখলো এক ইট হবে সাদা লোতিত্ন অন্য ইট হবে কালো মোতিব্র, এক ইें হবে নাन ইয়াঙুত্রে আব্রেক ইট হবে সবুজ পান্নাব্র। চাব্র মাটি হবে



আনাস বিন মালিক (রা) থ্রেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ আmern : জান্নাত আল্মাহ স্বীয় হস্তে নির্মাণ করেছেন। যার একটি ইট সাদা মোতি, আরেকটি লাল ইয়াকুতের, আর অপরটি সবুজ পান্নার। তার মাটি মেশকের, তার কংকরতুলো মুক্তার, আর ঘাসসমূহ জাফরানের। জান্নাত নির্মাণের পর আল্মাহ জান্নাতকে জিজ্ঞেস করল কিছু বল : জান্নাত বলল মু’মিন লোকেরা মুক্তি পেয়েছে। অতঃপর আল্লাহ এরশাদ করেন : আমার ইজ্জত ও মর্যাদার কসম! কোন বখীল তোমার মাঝে প্রবেশ করবে না। অতঃপর রাসূলুল্মাহ আmem আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন : যে ব্যক্তি কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর-৯) (ইবনু আবুদ্জুনিয়া, আননেহায়া লিইবনে কাসীর, ২য় ঋণ হাদীস নং ৩৫২)

নোট : উল্লিখিত হাদীসে কৃপণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা যাকাত প্রদান করে ना।
৫. জান্নাতের কোন কোন দালানে স্বর্ণ্র বাগান থাকবে, যাত্র প্রত্যেকটি জিনিস স্বর্ণের হবে। আাবান্ন কোন কোন দালানে চাঁদির্ন বাগান পাকবে যাব্র প্রত্যেকট জিনিস চাঁদিব্দ হবে।

 বলেছেন : দু'ঢि বাগান হবে চাঁদির, যার্র পাত্র এবং সব কিছूই হবে চাঁদির। দুটি বাগান হবে স্বর্ণের, যার পাত্র এবং সব কিছ్ই হবে স্বর্ণে। মানুষের জন্য জান্নাতে आদনে আল্মাহকে দেখার বিষয়ে কোনো বাধা থাকবে না, তবে একমাত্র তাঁর মহানুভবতার চাদর, যা তাঁর মুখমষলের ওপর থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল দমান,

৬. জান্নাতের্থ দালানশলো সাদা মোতির নির্মিত, যাতে বড় বড় গম্বুজ निर्মाণ কর্গা হয়েছে।

আানস বিন মালেক (রা) থেকে মে’রাজ্জের হাদীলে বর্ণিত হয়েছে, রাসূনুল্মাহ \#বলেছেন : অতঃপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হন, যাতে সাদা মোতির निर्মিত গম্মুজ রহ্য়ছে, আর তার মাটি হল মেশক আম্ঠরের। (মুসলিম, কিতবুল


## ৮. জান্নাতের তাঁবুসমূহ

2. সকল জান্মাতীর দালানে াঁাবু থাকবে বেখানে 巨্রগণ অবস্থান ج্्্যে।


তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান-৭২-৭৩)
२. জান্মাতের্ব প্রতিটি তাঁবু ৬০ মাইন প্রশস্ত হবে। ভিতরে शুব সুন্দর্ন बোতি খোদাই করে তৈরি কর্রা হয়েছে। ঐ তাঁবুথনোতে জান্মাতীদের্র স্তীরা बাকবে যারা সর্বদাই তাদেব্র (ग্বামীদের) আগমনের অপেস্মায় অপেল্মমান बাকবে।



আবদুল্লাহ বিন কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ , বলেছেন : জান্নাতে মোতি খচিত একটি তাঁবু থাকবে, যার প্রশস্ততা হবে যাট মাইল, ঐ তাঁবুর সকল কর্ণারে অবস্থান করবে ঈমানদারদের স্ত্রীরা। যাদেরকে অন্য দালানে অবস্থানরত ব্যক্তিরা দূরত্ এবং প্রশস্ততার কারণে দেখতে পাবে না। মু’মিন ব্যক্তি এ স্ত্রীদের মাঝে ঘুরে বেড়াবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা)

## Contents

রাসূল (স.) জান্নাত ও

## ৯. জান্নাতের্র বাজার্র


 ষক্রবার্রের বাজার্রে উপ্থিত হবে না কিন্ডু घরে বসে থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ ঢাদেন্গ সৌন্দর্य বৃক্জি কর্রে দিবেন।


আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্পাহ বলেছেন : জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে, যেখানে প্রত্যেক ত্রুবারে জান্নাতীরা উপস্থিত হবে। উক্তর দিক থেকে একটি বাতাস এসে যখন জান্নাতীদের দেহ্ ও কাপড়ে লাগবে তখন তা তাদের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দেবে। যখন তারা সেখান থেকে তাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন তখন (এসে দেখবে যে) তাদের স্ত্রীদের সৌন্দর্यও আগের চচঢ়ে বেড়েছে, স্ত্রীরা স্বামীদেরকে বলবে যে আল্মাহর কসম! আমাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে, জান্নাতীরা বলবে : আল্নাহর কসম আমাদের অনুপস্থিতিত্ত তোমাদের সৌন্দর্যও বেড়েছে। (মুসলিম, কিতাবুল্ জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা)

## ১০. জান্নাতের বৃক্ষসমূহ

১. জান্সাতে সর্বপ্রকার্র ঋলের গাছ থাকবে, তবে খেজু, আনার, আগ্ুুরের গাছ্ বেনি পর্রিমাণে পাকবে (৭ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)।


সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্গহ অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান-৬৮, ৬৯)


निষয়ই মুতাকীনদের জনjই সফनতা (সুশোভিত) উদ্যানসমূহ ও বিভিন্ন রকম্মের আঙ্গুর। (সূরা নাবা-৩১, ৩২)
২. কলা ও বড়ই জান্নাতেন্ন গাছ, কাঁটাবিহীন হবে, জান্সাত গাছबলোর্ন ছায়া অনেক মম্বা হবে।


আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। তারা থাকবে (এক ঊদ্যানে) সেখানে আছে কণ্টকবিহীন কৃল গাছ। কাঁদি ভরা কলা গাছ। স্প্র্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল। (সূরা ওয়াকিআ’হ-২৭-৩২)
৩. জান্মাতের গাছসমূহ এত সবুজ হবে যে, তাদের র্ সবুজ কালো মিত্রিত হবে, জান্মাতের গাছসমূহ সর্বদা শস্য-শ্যামল থাকবে।

घন সবুজ এ বাগান দুটি, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকেে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান-৬৪, ৬৫)
8. জান্মাতের গাছশুলোর শাখাসমূহ শস্য শ্যামল, নম্বা ও ঘন হবে।

উভয়টিই্ই বহুশাখা পল্মব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান-৪৮, ৪৯)
 এবাধার্রে শত বছর্র চলার্গ পর্নও ঐ ছায়া শেষ হবে না।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ নাmen ইরশাদ করেছেন : জান্নাতে একটি গাছ রর়্েছে যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শত বছর চলার পরও শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না। যদি চাও তাহলে পাঠ কর (সূরা আর

## Contents

রহমানের আয়াত) "দীর্ঘ ছায়া" জান্নাতে কোন ব্যক্তির ধনুক রাখার সমান জায়গা ইহজগত্রে সব কিছু থেকে উত্তম, যার মাঝ্小ে সূর্য উদিত হয় ও অস্তমিত হয়"। (নুথাযী, কিতাব বাদউল খাनক, বাব মাयाয়া ফী সিফাতিল জান্না)
৬. জান্নাত্র সকন গাছেন্র মূল স্বর্ণেন হবে।

আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ঈm ইরশাদ করেছেন : জান্নাতের প্রতিটি গাছের মূনল হবে স্বর্ণের। (তিজমিযী, আবওয়াব সিফাতিল জান্না, বাব মাयाয়া ফী সिखा आশজ্জারিল জান্না)
 মূলఆলো হবে লাল স্তর্ণে।




आব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জান্নাতের খেজুর গাছের মূল সবুজ পান্নার হবে, আরু তার শাখার মূলঞঙো হবে লাল স্নর্ণেন। আর ত দিয়ে জান্নাতীদ্দর পোশাক তৈরি করা হবে। ঐ ঢেঘুর মটকা বা বালতির মতো হবে যা দুধ থেকেও সাদা. মধু থেকেও মিষ্টি, মাথন থেকেও নরম, মোটেও শক্ত रবে না। (শরহহ্স সুন্নাহ, কিতাবুল ফ্তিতন, বাব সিফাতিন জান্না ৫য়া াহললিহ)
৮. বে তাসবির সওয়াব জান্মাতে চার্রটি উত্তমগাए র্রোপণতুল্য।





আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি গাছ রোপণ করছছিলেন, এমন দময় তার পাশ দিয়ে রাসূলুল্মা \%m পথ অতিক্রম করাছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস -्बলেন হে আবু হরাইরা! তুমি কি রোপণ করহছ্ তিনি বললেন : আমার জন্য ब्रটি গাছ লাগাচ্ছি। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়েও উত্তম গাছ ভেপণের কথা বলব না? সে বলল হুা, হে আল্মাহর রাসূল ? সৃবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্ধাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্ধাল্মাহ আাল্মাহ আকবার, এই «र্যেকটি শর্দের বিনিময়ে তোমদের জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ রোপণ করা द্যব। (ইবন্ন মাজাহ, কিতাবুল আদব, বাব ফ্যলিজাসবিহ- ২/৩০২৯)
১. যে ঢাসবির সওয়াব জান্নাতে খেজুর গাছ র্রোপণেত্র পর্রিমাণ।
 खকি বলে সুবহানাল্ধাহিন আयীম ওয়া বিহামদিছি, তার জন্য জান্নাত্ একটি খেজুর


 सब।

$$
\begin{aligned}
& \text { تُخْرِجْ مِنْ اكَمَامِهًا }
\end{aligned}
$$

 बन्নাতের একটি গাছের নাম, যার ছায়া হবে শত বছরের চলার পথথর সমান। बन्नाতীদের পোশাক তার শীষ দিত্যে তৈরি করা হবে। (आহমদ, आলবাनी র্রচিত


## Contents

## ১১. জান্মাতের ফলসমূহ

(মহান আল্লাহর নিকট এ কামনা করি যেন তিনি স্বীয় দয়ায় ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তা খাওয়ান)
3. জান্মাতেন্ন ফন জান্নাতীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে। জান্নাতে মৌসूমী প্রত্যেক ফন সর্বদাই बাকবে। জান্নাত্রে ফन ভোগ কর্木ার জন্য কার্রে নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে না। জান্নাতের ফলের মজুদ কখনো শেষ হবে না। জান্নাত্ন্ন কল কখনো নষ্ট হবে না। কলা ও বড়ই জান্মাত্র্র कन।


आর যারা ডান দিকের দল তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে (এক উদ্যানে) সেখানে আছে কন্টকাহীন কূল গাছ। কাঁদি ভরা কলা গাছ। সস্প্রসারিত ছয়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রুর ফন্নমূল। (সূরা ওয়াকিয়াহ-২৭-৩২)

যারা মোত্তাকী এটা তাদের কর্মফ্ন, আার কাख্রেদের কর্মফল অগ্নি।. (সুরা রা'দ-৩৫)
২. জান্মাতে প্রে্যেক জান্মাতীর পছক্দ মতো সর্বপ্রকাব্র ফनমূন মজুদ পাকবে।


মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে। তাদের রুচিসথ্থত ফলমমূলের প্রামূর্থের মাঝ্েে। তোমরা তোমাদের কর্মের পুরক্কারস্বক্রপ তৃক্তির সাথে পানাহার

৩. জाন্নাতের্ন ফन সর্বদা জান্নাতীদের্র নাগান্নে মধ্যে পাকবে, দাঁড়িয়ে, বসে, চলাফের্রা बর্গা অবস্থায়, যর্থন शুশি তখনই তা তান্রা ভহ্মণ কর্রতে পার্রবে।

## 

সন্নিহিত গাছছায়া তাদের ওপুর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণর্দপে তাদের বায়ত্তাধীন করা হবে। (সূরা দাহার- ১8)
8. জান্মাতের খেজুর মটকা বা বালতির মতো হবে যা দুধ থেকেও সাদা, মখু থেকেও মিষ্টি, মাখন থেকেও নরম। জান্নাতের্ন ফলেল্র শীষ এত বড় হবে শে, তা यদি পৃথিবীতে আসত তাহলে সাহাবাগণ শেষ বিচার পর্যন্ত তা ন্যম করতে পার্রত না।




আবদুল্নাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে সূর্যপ্পহণের সালাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে ๙সেছে যে, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ षামরা আপনাকে (সালাতের সময়) দেখলাম যেন আপনি কোন কিছू নিতে यাচ্ছিলেন কিন্তু আবার থেমে গেলেন। তিনি বললেন : আমি জান্নাত দেখছিলাম घার তার একটি শীষ নিতে চাইলাম, কিন্তু যদি আমি তা নিতাম তা হলে তোমরা ষতদিন দুনিয়ায় थাকতে ততদিন তোমরা তা খেতে পারতে। (মুসলিম, কিতাব সালাতিন খুসুফ)
৫. জান্মাতের্র একটি শীষ यদি পৃথিবীতে আসত তাহলে আকাশ ৫ বমিনের সমস্ত মাখলুক তা খেয়ে শেষ কর্রতে পার্তত না।


## Contents

জাবের বিন আদ্মলাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ৷ বলেছেন : আমার সামন্ন জান্নাত ও ততত বিদ্যমান সমষ্ত নি আমত উপস্থাপন কন্না হল, ফল-মূল, সবুজ সজীব জিনিসসমূহ। আমি তোমাদের জন্য ওখান থেকে आभ্ৰুর্রের রকটি থোকা নিতে চাইলাম, কিন্ঠू আমাকে থামিয়ে দেয়া হন, यদি ঔ থোকাটি তোমাদের জন্য নিয়ে আসতাম তা হলে আকাশ ও यমিনের সমস্ত সৃধ্টি জীব যদ্ি তা ধেত তাহলে তা খেয়ে লেষ করতে পারত না। (অহমদ, আন নেহহয়া লिইবনে কাসীর, ২০৩৬৭)

নোট : জান্নাতের নি‘অামত সস্পর্কে বর্ণিত এ সমষ্ত হাদীস অনন্তর মুসলমানদের জন্য কোন আার্য বিষয় নয়। যারা গত ১৫-২০ বছর থেকে জমজম কূপকে প্রবাহিত হতে দেণ্থ আসছে, যা থেকে সমন্ত পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হচ্ছে, রমযান ও হষ্জ এর সময় সমষ্ত মানুষ প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব ঢোখ্যে তা অবলোকন করে, লোকেরা আ丬ু আত্মতৃপ্তির সাথে তা পান করে তাই নয়, বরং স্ব স্ব এলাকায় প্রত্যাবর্তননালে বাধাহীনভাবে যার যত খুশি লে তত পরিমাণ নিয়ে যাচ্ছে। কিন্ুু जরপরও পানির মধ্যে কখনো কোন কমতি হছ্ছে না বা শেষও হচ্ছে না। আর শেষ বিচার পর্যস্ত এ পানি এভাবেই ব্যবহ্রত হতে থাকবে। (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিন আযীম।)
৬. জাজীत्र জান্नाणी ফन জান্नাতেন্ন সমষ্ঠ ফन आणिবিহীন হবে।

 হাদীয়া দেয়া হল, তিনি বললেন : খাও, তিনি নিজেও ঢা থেকে থেলেন, জার বললেন : यमि আমি কোন ফল সশ্পক্কে বলি বে, «টা জান্নাত থেকে আগত ফল, তাহলে এ সে ফলन, কেননা জান্নাতেন্ন ফল জাটিবিহীন হবে। অতএব খাও, আঞ্জীর অশ্ধরোগের ওমুধ, আর তা গ্থন্থির ব্যথা দूর করে। (ইবনে কায়িযম তাঁর তিব্বুন্নবীঢ়ে তা উন্gেষ করেছেন, তিব্বুন ন্নবুবী, পৃঠ্ঠা ৩৮-)
१. জান্তাতী যখन কোন গাছের্র ফল পাড়বে তখন সাথ্থে সাথে ওখানে घात्रिকট नতून ফन रয়ে याবে।

 ন্দন কোন ব্যক্তি জান্নাতের কোন ফল পাড়বে তখন তার স্থলে অন্য রকটি ফল इজ্র যাবে। (ত্ববারানী, মাজমাউজ্জাওয়ায়িদ-১০/8১৪)

## ১২. জান্মাতের নদীসমূহ্

3. জান্মাতে সুস্বাদু পানি, সুস্বাদু দুষ, সুমিষ্টি শা্রাব এবং স্বচ্ম মধুর্ন নদী
 Fन्तय প্র থাকরে।


মুতাকীনদেরকে যে জান্নাত্রে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টাষ্ত, এতে আছে F্দ্ল পানির দুধের নদী, যার স্ষাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য শরা<ের -i, আছে পরিশোধিত মধুর নদী। (সূর্রা মোহাশ্গদ-১৫)
২. সাইহান, জাইহান, ফোরাত ও নীল জান্নাতের নদী।


पাবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ב-रহান, জাইহান, ফোরাত ও নীল জান্নাতের নদী। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া -Aাহ নায়ীমিহা)

## Contents

৩. কাওসান্র জান্নাতের্ন নদী यান্গ भাनि দू४ cেকেও সাদা এবং মধু
 দেয়া উপঢৌকন।



 اكَكْتُهَ آنَعْمُ رمنهَا
আনাস বিন মালেক (র্রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনूল্बাহ জিজ্জেসিত হলেন কাউসার কি? তিনি উত্তরে বললেন : এ হল একটি নদী যা আমাকে আমার আল্মাহ জান্নাতে দিবেন। যার পানি দুধ্ধের চেয়েও সাদা হবে, মখুর চেয়েও মিষ্টি হবে এবং সেখানে এমন পাখি থাকবে যাদের গর্দান হবে উটের্র ন্যায়। अমর (রা) বলেছেন : ঐ পাখিরা থুব আনক্দে আছে। রাসূনूল্মাহ বললেন, ঐ পাথিখেোকে ভহ্ষণকার্রী আরো আনন্দে আছে। (তিরমিমীী, आবওয়ারুল জান্না, বাব মাयाয়া ফী সিফাত তইর্রিল জন্না)
8. জানাতীরা निজেদের্গ ইচ্ছেমতো জান্নাত্ন্প নদীসমূহ থেকে ছোট


 তিनि বলেন : জান্নাতে পানি, দूধ, মধু ও শরাবের নদী थাকবে। অতঃপ্র ঐ সম্ঠ নদী থেকে আর্রো ছোট ছোট নদী বের করা হবে। (চিত্রমিযী, আাবध্যামুन জান্না, বাবমাयाয়া শী সিশাত आनशয়িন জান্नা)
©. জান্নাতের একটি নদীব্র নাম হায়াত, यার্র পানি জাহান্মাম থেকে
 जिি হবে।


আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ বmerna : -মাহ স্বীয় দয়ায় যাকে থুশি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্মামীদেরকে जাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (অতঃপর দীর্মদিন পর বলবেন) দেখ যে ব্যক্তির ひ্টরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখ্ তারা ■न অবস্থায় বের হবে বে তাদের শরীর কয়লার ন্যায় জৃলে গেছে, তখন धদেরকে হায়াত বা হায়া নামক নদীতে নিক্ষে করা হবে, তখন তারা এমনভাবে সளীব হয়ে উঠবে, যেমন বন্যার আবর্জনার মাঝে চারাগাছ সজীব হয়ে ওঠে। ৫্টরা কি কখনো দেখ নি যে কেমন হলুদ রং বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। (মুসলিম, Пिणनুল भমান, বাব ইসবাতুসশাফায়া)

## ১৩. জান্মাতেত্ন ঝর্ণাসমূহ

3. बান্মাত্ব্র একটি ঝর্ণার্ব নাম "সালসাবীল" या থেকে জাদা মিশ্রিত *

## Contents

তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র এ্রং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান পাত্রে, র্মপালী ফ্টটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।

সেখানে পান করতে দেয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়। জান্নাতের এমন এক ঝর্ণা যার নাম "সালসাবীল"। (সূরা দাহর : ১৫-১৮)
২. জান্মাতের্র একটি ঝর্ণার্ম নাম কাফুর, यা পানে জানাতীরা আফ্মতৃপ্ঠি লাভ কর্রবে।

$$
\begin{aligned}
\text { يـَّ }
\end{aligned}
$$

সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফুর। এমন একটি প্রস্রবণের যা আল্মাহর বান্দারা পান করবে, তারা এই প্র্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। (সূরা দাহার : ৫-৬)
৩. জান্মাতেব্স একটি ঝর্ণার্ন নাম "তাসনীম" या স্বচ্চ পানি একমাত্র आল্মাহর্র বিশেষ বান্দাদেরকে পান করায্র জন্য দেয়া হবে। সৎকর্মশীল
 পানীয়ের্র সাণ্ৰে তাসনীমের পানি মিশ্রণ কব্রে দেয্যা হবে।


পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। তুমি তাদের যুখমণুলে স্বাচ্ছ্দ্দ্যর দৃপ্তি দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহরমুক্ত বিঙ্খ মদিরা থেকে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর, আর থাকে यদি কারো কোন আকাজ্কা বা কামনা, তবে তারা এরই কামনা কব্রু। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের। এটা একটি প্রস্রবণ যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করে। (সৃর্রা মোতাফ্ফিযীন : ২২-২৮)
8. কোন কোন ঝর্ণা থেকে সাদা উজ্জ্বল সুস্বাদু পানীয় প্রবাহিত হবে।


তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিষিক, ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত। থাকবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে, তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে। তাদেরকে ঘুরে घूরে পরিবেশন করা হবে বিশ্ধ শরাবপৃর্ণ পাত্র। অভ্র উজ্জূন যা হবে পানকারীদের बन्य সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছ্ইই থাকবে না, আর তারা তাত্তে মাতালও হবে न्ना। (সূরা সাফ্ফাত : 8১-89)
©. কোন কোন ঝর্ণা ফোয়ার্নার ন্যায্স উদ্বেলিত হবে।


তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অবদানকে অন্বীকার করবে? (সূরা আরূ রহমান : ৬৬-৬৭)
 बলপ্রপাতও জান্মাতে থাকবে।

সেখানে আছে প্রবাহমান ঝর্ণাসমূহ। (সূরা গাশিয়া : ১২)


সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি। (সূর্রা ওয়াকিয়া : ৩০-৩১)
৭. উन्बिधिত ঝর্ণাসমূহ ব্যতীত জান্জাতীদের আরামের জন্য বিভিন্ম স্থানে বিভিন্ন র্বকমে্ব আরো ঝর্ণা থাকবে।


মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। (সূরা দুখান : © ©-(2)

## Contents

মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুন স্থানে। তাদের র্রুচিসম্মত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। (সূরা মোরসানাত : 8১-8২)

## 38. কাওসার নদী

(আল্লাহ তাঁর স্বীয় দয়া ও অনু্রহের মাধ্যমে আমাদেরকে তা থেকে পানি পান করান)
 কাওসার নদী জানাতের সবচেয়ে বড় Q সবচেয়ে উহ্মত নদী।


 بِبْشُ آَثُرُرُ
 করেছেন : (মেরাজের সময়) আমি জান্নাত দেখতে ছিলাম, সেখানে আমি একটি নদী দেখতে পেলাম যার উভ্য তীরে মোতি খচিত গহুজ্র রয়েছছ। আমি জিজ্ঞেস কব্ললাম : জিবন্যাঈল এওলো কিp সে বলল : এ হন কাওসার যা আপনাকে আপনার প্রহু দিয়েছেন। আর তার মাটি বা সুপক্ধি মেশক আষ্যরের ন্যার। (বুथার্রী, কিতাবুর র্রিকক, বাব শিল্লহা্য)
 ইয়াকুত্তে। জার্গ মাটি মেশকের্র চেয়েe বেশি সুগকিময়।


আবদুল্মাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ৷োmin বলেছেন: কাওসার জান্নাতের একটি নদী, যার উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত, তার পানি ইয়াকুত ও মোতির ওপর প্রবাহমান। তার মাটি মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধিময়, চার পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়ে অধিক সাদা। (তিরমিযী, बাবधয়াব তাফ্সীর বাব তাফসীর সূরাতুল কাওসার)

## ১৫. হাউজে কাওসার

১. হাউজে কাওসারের পানি পান করানোর্র দায়িত্ স্ব্যং রাসূল
 ফাఆসার্র থেকে দূর্র করে দিবেন। হাউজে কাఆসারের্র প্রশস্ততা মদীনা এবং
 Лানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর্র চেয়েও মিষ্টি হবে।


সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ বলেছেন : হাউজে কাध্সারের পার্শ্বে আমি ইয়ামানবাসীদের সম্মানে অন্য লোকদেরকে স্বীয় লাঠি দিয়ে দ্র করে দিব। এমনকি পানি ইয়ামানবাসীদের প্রতি প্রবাহিত হতে থাকবে আর তার্রা তা পানে তৃত্তি নাভ করবে। ঢাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যে হাউজের প্রশস্ততা কতটুকু? তিনি বললেন : মদীনা থেকে ওমানের দূরত্বের সমান। এরপর হাউজের यानि সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তা কেমন হবে? তিনি বললেন : দুধের চেয়েও चষিক সাদা, মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি, ज্ররপর তিনি বললেন, আমার হাউজে জান্নাত ল্রে দু’টি নালা প্রবাহিত হবে, তার একটি হবে স্বর্ণের, অপরটি হবে র্గপার। (झ्সলিম, কিতাবুল ফাयায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী

নোট : আম্মান জর্ডানের রাজধানী, যা মদীনা থেকে এক হাজার কি: মি: দূরে। चन्ঠ!ন্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাউজে কাওসারের চতুর্পার্শ্বে সমান সমান। की

## Contents

২. হাউজে কাওসারের্ন কিনারায় সোনা চাঁদিব্র গ্লাস থাকবে যার্ন সংথ্যা হবে আকাশের তাব্রকার্র সমান।


 কাওসারের পাড়ে তোমরা আকাশ্রর তারকার সমান সংখ্যক গ্নাস দেখতে পাবে।

৩. लেষ বিচাब্নের দিন র্রাসৃলूল্লাহ \#
 পান করাবেন।

 আমার ঘর ও মিম্রের মাঝে বে স্থানটি আছে তা জান্নাত্র বাগানসমূহ্ের মধ্যে একটি বাগান। আর আমার মিষ্বর (লেষ বিচার্রের দিন) আমার হাউজের পার্শ্ধে রাथা

8. বে ব্যক্তি হাউজ্জ কাওসারের পানি পান করবে তার आার্র কষনো भानिब भिभाসা হবে না

 বলেছেন : জান্নাতে তোমাদের সামনে একটি হাউজ থাকবে, যার একটি কংকর যারবা থেকে আজরার (সিরিয়ার দুটি শহরের নাম) মাবের দূরত্তের সমান হবে। যার পার্লে আকাশের তারকা সংখ্যক গ্লাস রাখা হবে। बে ব্যক্তি ওখান থেকে একবার পানি পান কব্রবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। (মূসলিম, কিতাবুল

৫. হাউজে কাওসার্রে পানি সর্বপ্রथম পান কর্রবে গর্রীব মুহাজির্রগণ (घকা থেকে মদীনায় হিজরতকাব্রীরা)।


 বলেন : আমার হাউজ্েে সর্বপ্রথম আগমনকারী হবে গর্রীব যুহাজিরগণ। অলোকেশি, ময়লা পোশাক পরিধানকারী, সুখী সমৃদ্ধশালী মহিলাদেরকে বিবাহ করতে অক্ষম ব্যক্কিবর্গ। যাদের জন্য আমীর-ওমরাদের দরজা উন্মুকু থাকে না। (তিরুমিযী, जাব্য়াব সিফসতিল কিযামা, বাবা মাযায়া ফ্ সিফাতিল ঘউজ- ২/১৯৮৯)
৬. শেষ বিচার্রের্র দিন প্রত্যেক নবীকে হাউজ দেয়া হবে या থেকে তাঁর
 অন্যান্য নবীগণেন্য উম্মতদের্র ঢুলনায় অধিক হবে।


সাযু木া বিন জুনদুব (রা) থেকক বর্ণিত, তিনি র্যাসৃলूল্ধাহ থেকে বর্ণনা করেছেন : নিচয়ই প্রত্যেক নবীর জন্য অকটি করে হাউজ থাকবে, আর প্রত্যেক নবী পরশ্পরের সাথে গৌরব কর্রবে ভে, কার হাউজে পানি পানকারীর সংথ্যা বেশি। আমি আশা করহছ বে আমার হাউজে আগন্তুকদের সংথ্যা বেশি হবে।


 थाকবে।


#   

আাবদুন্মাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলূল্মাহ করেছেন : তিনি বলেন আমি হাউজে কাওসারের পাশে তোমাদের আগে থাকব। তোমাদের মধ্যে কিছ্ লোক সেখানে আসবে, অতঃপর তাদে্রকে আমার কাছ থেকে দৃরে সরিয়ে দেয়া হবে, আমি বলব : হে আমার প্রভু! এরা তো আমার উभত। বলা হবে যে আপনি জানেন না যে, আপনার পরে তারা কি কি বিদ‘আত চালু করেছে। (বুখারী, कিতাবুর ন্রিকাক, বাব ফীল হাটজ)
৮. কাফ্ব্রর্না হাউজে কাওসার্নের নিকট এসে পানি পান কন্রতে চাইবে
 উম্মত্দেরে ওজুর্র বারণে উষ্ঘ্র হাত ও কপাল দেথে চিনতে পারবেন।

 সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! आমি হাউজ থেকে অমুসলিমদেরকে এমনजাবে দূর করে দিব, থেমন উটের মালিকরা তাদের পাল থেকে অন্য মালিকের্ উটকে তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা ইল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বললেন, য্যা। তোমরা আমার নিকট আসবে এমতাবস্থায় ভে, অজুর কারণে তোমদের হাত; পা, কপান ইত্যাদি চমকাতে থাকবে। এ তণ তোমরা ব্যতীত অন্য কোন উম্মতের হবে না। (ইবনে মাজাহ, কিতাব্য যুহদ, বাব ফীন হাউজ- ২/৩৪৭১)

## ১৬. জান্নাতীদের খাবার ও পানীয়

3. জান্নাতীদের্র প্রথম খানা হবে মাছ, পন্রবর্তী থাবার হবে গক্রুর্র গোশ্ত। জান্নাতীদের সর্ব্রথ্ পানীয় হবে সালসাবীল নামক কৃপের্গ भानि।









 থেকে একজন পাদ্রী আসল এবং জিজ্ঞেস কর্রল বে, বেদিন আকাশ ও यমিন প্রথম পরিবর্তন করা হবে ঢখন মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলूল্মাহ ৷ বলनেন পুলসিরাত্রেন্র নিকটবর্তী এক অক্\%কার স্शানে। অতঃপর ইয়াহৃদী আলেম জিজ্sেস ক্রল সর্বপ্পথম কে পুলসিরাত পার হবেp তিনি বললেন : গরীীব মুহাজ্জিরগণ। (মকা থেকে মদীনায় হিজরতকারীরা) ঐ ইয়াহদীী পাদ্রী আবার জিজ্sেস কর্রল, জান্সাতীরা बান্নাতে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রणম তাদেরকে কি খাবার পরিবেশন করা হবে?
 পরিবেশন করা হবেপ রাসূনুল্নাহ লmer বললেন এরপর জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে भালিত গরুুর গোশত পরিবেশন করা হবে। এরপর ইয়াহৃদী জিজ্ঞেস কর্নল খাওয়ার
 বর্ণার পানি। ইয়াহদী পাদ্রী বলন : ঢুমি সত্য বলেছ। (মুসनिম, কিতবুল হাভ্রেজ, বায়ান মনিউন রজ্ভুল্ ওয়ান মার্र木া)

## Contents

## ২. আমাদের বর্তমান এ পৃথিবী জান্মাতীদের র্সুটি रবে।

# 管 <br>   


আবু সাঈদ ষুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুলুাহ ত্লে থেকে বর্ণনা করেছেন : শেষ বিচারের দিন এ পৃথিবী একটি র্তুটির ন্যায় হবে, আল্মাহ তা’য়ানা স্বীয় হর্তে তা এমনভাবে উলট-পালট করবেন যেমন তোমাদের কেউ সফররত অবস্থায় जার রুটিকে উলট-পালট করে। আর ঐ র্রুটি দিয়ে জান্নাতীদের মেহমানদারী করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম, মেশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতান, বাহুল হাশর, ফ্সনুল আউয়্যাল)
৩. জান্নাতে সাদা উজ্জ্qল পানীয়ও জান্নাতীদের সশ্মানার্থ্থ মজুদ थাকবে। জান্মাত্রে শর্যাব পান ক্যার্ পর্ কোন পকান্র মাতনামী ভাব দেখা দিবে না।


তাদদরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন কর্木া হবে স্বচ্ছ পান পাত্র। সু্যু্র या পানকারীদের জন্য সুস্ঠদু। ততে মাথা ব্যাথার (মাতলামির) উপাদান নেই। आর তারা তা পান করে মাতানও হবে না। (সুরা সাফ্ফাত : ৫৪-৫৮)

তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র এবং স্ফট্টেকে মতো ম্বচ্ম পান পাত্রে। র্পানী ক্ফটিক পাত্র, পরিবেশনকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে পৃর্ণ করবে (সুরা দাহার : ১৫-১৬)


সেখান্ন থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। (সুরা গাশিয়া : ১২)
৫. बानाতের শরাব পানে बান্नাতীদের মাথায় কোন প্রতিক্রিয়া হবে ना। জান্মাতীদের পছন্দনীয় ফन তাদের জুচি অনুযায়ী তাদেব্ন সামনে ট্টসস্থাপন কর্যা হবে। পছন্দনীয় পাখির গোশতও তাদের জন্য বিদ্যমান Nাব্ব।


তাদের নিকট ঘোরা-ফেরা করবে চির কিশোরেরা, পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরা র্ৰ পেয়ালা হাতে নিয়ে, যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকার্পস্তও হবে না আর ঢাদের পছন্দমতো ফলমূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখির মাংস নিয়ে। (সৃక্রা ওয়াক্বিয়া : ১৭-২১)
৬. সকাল-সষ্ধ্যায় জান্সাতীদের খাবার পরিবেশনের ধারাবাহিকতা চালু गাকবে।


এবং সকান-সন্ধ্যায় তাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা থাকবে। (সূরা মারইয়াম : খ)
৭. জান্মাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একশ লোকের খাবারের শক্তি দেয়া

## सख।



যায়েদ বিন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূনুল্মাহ , থmmer থেকে বর্ণনা কর্রছেন : জান্নাতীদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে খানা-পিনা, যৌন শক্তি, স্বামী-ক্ত্রীর মিলন (ইত্যাদির ব্যাপারে) একশত লোকের সমপরিমাণ শক্তি দেয়া হবে। তাদের দ্র্যানা প্রস্রাবের অবস্থা হবে এই যে, তাদের শরীর থেকে ঘাম বের হবে ফলে অৰ্গ্র পেট আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। (ত্বাবারানী)

## Contents

 भाज्ञে পর্রিব্বেশন কর্যা হবে।


তাদের নিকট পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থানা ও পান পাত্র। আর তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে ঢ়ৃ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হত্যেছ এটা তোমাদের কর্মের ফন। তথায় তোমদের জন্য আছে প্রদ্রর ফনমমল তা থেকে তোমরা আহার করবে। (সুরা যুथর্রফ : ৭১-৭৩)

## ১৭. জান্নাতীদের পোশাক ও অলংকার

১. জান্যাতীর্রা পাত্না ৫ লোটা সবুজ র্রেশমের কাপড় পর্রিখান কর্রবে। জান্নাতীর্木া হাতে সোনার অলংকার্র ব্যবহার কর্রবে।


যারা বিষ্ধাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আমি সৎকর্মশীলদের পুরক্কার নষ্ঠ করি না। তাদদরই জন্য আছে বসবাসের জান্নাত। जাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমৃহ। তাদের তথ্থায় স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে। আর তারা পাতলা ও মোটা রেশমমর সবুজ কাপড় পরিধান করবে, এমতাবস্হায় বে, ঢারা সিংহাসন্নে


 ब्रवে।


নিষষয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিন ক্মবেন উদ্যানসসূহে, যার তনদদেশ দিয়ে নির্ব্রনীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তथায় স্বর্ণ, কংকন ও মুক্ত দ্মারা অলককৃত করা হবে। আর তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (সুরা হঅ্ঞ: ২৩)


তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে, তथায় তারা স্বর্ণ নির্মিত মোতি খচিত

৩. মোটা ও भाতनা রেশম ব্যতীত সুन्দूস এবং ইट্টেবর্木াক নামक ब्वमমఆ জান্লাতীর্रা ব্যবহার কন্নবে।


निषষয়ই মুত্তাকীরা নির্রাপদ ঙ্शানে থাকবে, উদ্যানর্যাজি ও নির্বরণিসমৃহে, তারা चब্রিষান করবে চিকন ও পুরু রেশমী বশ্ব। মুখোমুথি হয়ে বসবে। এর্রপই হবে

## Contents

এবং আমি তাদেরকে আয়তলোচনা ্仑্রী দিব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূণ আনতে বলবে। তাদেরকে সেখানে মৃত্যু আস্বাদন ক্রবে না প্রথম মৃত্যু ব্যতীত। আর আপনার পাননকর্ত जাদেরকে জাহান্নামের আयাব থেকে রকা


## 8．জান্নাতীর্木া চাঁদির্র অলংকারও ব্যবशার্র করবে।



তাদের নিকট ঘোরাফেরা করবে চির কিশোর্রেরা，আপনি তাদেরকে দেবে মনে করবেন বে বিকি⿵冂⿰丨丨⿱㇒日勺心㇒ মণি মুক্তা，আপনি যখন সেখানে দেখবেন তখন नि＇আমতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম। আর তাদেরকে পরিষান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন। আর তাদের পালনকর্ত্ত তাদেরকে পান করাবেন＇শারাবান ত্নাহ্রা＇।（সুরা দাহার ：১৯－২১）

৫．জান্নাতীর্木া উন্নতমানের রেশনের ক্রমাল ব্যবহার কহ্নবে।



বারা বিন আল্যে（রা）থেকে বর্ণিত，তিনি বনেন ：রাসূনূল্নাহ ※ এ্র নিকট একটি রেশমী কাপড় আনা হল，লোকেরা এর সৌন্দর্য এবং পাতলা অবলোকনে
 द্পুমান এর চেয়েও উন্নতমানের।（বুখারী，কিতাব বাদউল খালक，বাব মাयায়া ফী मिফাতিন জান্ন）
৬. অজ্র্র পানি বেখানে বেখানে পৌছে ওখান পর্যত্ত জান্মাতীদেরকে चাধकाন্ন পরানো হবে।

আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : आমি আমার বন্গু রাসূনুল্মাহ -কে বলতে তনেছি, তিনি বলেন : নোমেনকে ঐ পর্যন্ত অলংকার পরানো হবে ब পর্যন্ত অজুর পানি পৌছে। (มুসলিম, কিতাবুত্তাহারা বাবু ইত্তেহবাব ইতালাতুল গোররা)
9. জান্লাতীদের ব্যবহার কব্না অলংকারের যেকোন একটির চমকের नाমनে সৃর্যের্র आढো আড়ান হয়ে যাবে।


সা’দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার বন্ধু ऊन्नূল্লাহ cর্কে নখ বরাবর কোন জিনিস যদি পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়, তাহলে आকাশ ও சিनের মাঝে যা কিছু আছে তাকে আলোকময় করে তুলবে। আর যদি একজন चन्नाতী পুব্নুষ তার অनংকারসহ পৃথিবীতে ঁঁকি দেয়, তা হলে সূর্যের আলো «मनভাবে আড়াল হয়ে যাবে যেভাবে সূর্যের আলো তারকার আলোকে আড়াল ஈরে দেয়। (তিরমিযী, आবওয়াব সিফাতিল জান্না। বাব মাযায়া ফি সিফাতি আহনিল जEF-2/২০৬১)
৮. জান্মাতীদের অলংকারের মধ্যে ব্যবश্তত একটি দোতি পৃিিবীর সমস্ত ~Th ब্লেকে মূল্যবান।


মেকদাদ বিন মা’দী কারিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ ইরশাদ করেছেন : শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি ফযিলত রয়েছে-
১. শझীদের সমস্ত ওনাহ মাফ। ২. কবরের আযাব থেকে তাকে সংরক্ষণ করা হয়। ৩. শেষ বিচারের দিন দুচিচ্তা থেকে তাকে রক্ষা করা হবে। 8. তার মাথায় সম্মানের এমন এক তাজ রাখা হবে যার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তার্র মাঝে বিদ্যমান প্রত্যেক জিনিসের চেয়ে মূল্যববীন হবে। ৫. জান্নাতে ৭২ জন হুরেইনের সাথ্থে তার বিয়ে হবে। ৬. আর সে তার সত্তরজন নিকটায্মীয়ের জন্য সুপারিশ করবে। (তিব্রমিযী, সহীহ জামেং তিরমিযী, আলবানী, দ্বিতীয় অর হাদীস নং ১৩৫৮)

## ১৮. জানাতীদের বৈঠক ও আসনসমূহ

১. জান্রাতীর্রা দূর্লड ও মূল্যবান त্রেশমী বিছানায় হেলান দিয়ে স্বীয় বাগান ษ घর্রে বসবে।

তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফন তাদের নিকট ঝুালবে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান : ৫৪-৫৫)
২. জান্নাভীद्रा সামনা সামনি র্থাথা খুব সুন্দর খাটে বসবে।


চারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে, আমি তাদের্রকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বক্ধনে আবদ্ধ করে দিব। (সূরা তূর : ২০)
৩. জান্बাতীরা সামना সামনি র্ৰাখা থাটে बসে চাহিদা মত পানাহারে बाख्यতৃত্টি बाड কद्रবে।

তাদের জন্য রয়েছছ নির্ধারিত রুযী। ফলমূল जবং তারা হবে সম্মানিত। cম্যামতের্র উদ্যানসমূহ। মুথোমুপি হয়ে আসনে আসীন, তাদরককে ঘুরে ফিরে
 ख্যা ব্যথার উপাদান নেই। আার্র তারা তা পান কর্রে মাতালও হবে না।
(সূরা সাফ্ফাত : 8১-89)




অथ্রবর্তীণণ ঢো অপ্থবর্তীই । তারা নৈকট্যশীী, অবদান্নর উদ্যানসমূহে, তারা অमদ পূর্ববর্তীদের মষ্য থেকে এবং অম্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, স্বর্ণ


 (সুর্木া ఆয়াক্যিয়া : ১০-১৯)


## Contents



তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে, অতএব তোমরা ঊভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান : ৫৪-৫৫)
 খুব সুन्দর বিছানা ও মূল্যবান বালিশ সজ্জিত थাকবে জানাতীরা যেখানে খুশি সেখানে তাদের বৈঠঠকখানা স্থাপন কর্রত পার্রে ।


সেখানে থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সংরক্ষিত পান পাব্র । সারি সারি গালিচা আর বিস্ত্ত বিছানো কার্পেট । (সূরা গাশিয়া : ১৩-১৬)
9. জান্মাতীরা घन ছায়াময় স্থানে মসनদ স্থাপন করে স্বীয় স্তীরেব্র সাবে आনन्দময় আলাপচাক্রিতায় মেতে উঠবে।


এ দিন জান্নাতীরা আনক্দে ব্যস্ত থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে কেলান দিয়ে । (সূরা ইয়াসীন : ৫৫-৫৬)

## ১৯. জান্নাতীদের সেবক

১. জান্নাতীদের সেবকন্রা সর্বদা কিশোর্ন বয়সী হবে। জান্নাতীদের্গ সেবক সর্বদা মোত্নি ন্যায় সুন্দ্র ও মনপুত দৃশ্যমান হबে। জান্নাতীদের্র সেবক এত ঢৌকশ হবে যে, চनতে ফিিরত্তে এমন মনে रবে যেন বিকিষ্ঠ জ্যাতি।


## Contents

জাহান্নাম্মের বর্ণনা দিলেন যেভাবে
जবং তাদের নিকট ঘুরাকেরা করবে চির কিশোরেরো, আপনি তাদেরকে দেখে ঋन করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। (সূরা দাহার : ১৯)
২. জান্নাতীদের সেবক ধুলাবালিমুক্ত মোতির ন্যায় পরিচ্ছন্ন থাকবে।

এবং সুরক্ষিত মোতি সদৃশ কিশোরেরা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (সূরা

৩. মোশরেকদের নাবালেগ বয়সে মৃত্যুবরণকারী কিছू বাচ্চা অন্াতীদের সেবক হবে।




আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ——m জিজ্ঞেস করলাম, মোশরেকদের (নাবালেগ বয়সে মৃত্যুবরণকারী) বাচ্চাদের সম্পর্কে, যে তাদের কোন পাপ নেই, যে কারণে তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে বা এমন কোন সওয়াবও নেই যার ওসীলায় তারা জান্নাতের বাদশা হবে। তাহলে তাদের কি হবে? তিনি উত্তরে বললেন : তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে। (আবু নুয়াইম ও আবু ইয়ালা, আলবানী সংকলিত সিলসিলা সহীহা, হাদীস নং ১৪৬৮)
8. জান্সাতী মহিলারা সর্বপ্রকার প্রকাশ্য দোষ-ক্রুটি (হায়েय, নেফাস ইত্যাদি) এবং অপ্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি (র্যাগ, ২িংসা ইত্যাদি) মুক্ত হবে।


তথ্থায় তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীরা এবং তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। (সূরা বাক্দারা : ২৫)
৫. জান্মাতে প্রবেশকার্রী মহিলাদেব্রবে আল্ধাহ নতুনভাবে সৃষ্টি ক্নবেন এবং তার্যা কুমারী অবস্থায় खান্নাতে প্রবেশ কর্রবে, জান্নাতী মহিনা তার্র স্বামীর সাথে মিলন হ৫্যার্র প্রও চির্রকাল কুমারী থাকবে, তার্গা তাদের্র স্বামীদের সববয়সী হবে এবং তার্যা স্বামী<্রেমী হবে।


নিষ্য় আমি জান্নাতী রমণীদেরকে বিশেষক্রপে সৃষ্টি করেছি, অতপর তাদদররে করেছি চির কুমারী, কামিনী ও সমবয়ষ্কা ডান দিকের লোকদের জন্য।
(সুরা ওয়াক্বিয়্যা : ৩৫-৩৮)
৬. জান্নাতী মহিলার্গা সৌন্দর্य এবং চার্রিত্রিক ণাবনীন্र দিক থেকে অত్নनীয় হবে।


সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুদ্দীী রমণীগণ, অতএব তোমরা তোমাদের প্রতুর কোন কোন নিআমতকে অস্বীকার করব্রে? (স্রুা আর রহহান : ৭০-৭১)
१. জান্নাতীরা জান্রাত্র জানক্দের পুর্ণতা নাভ হবে द্রমণীদের সাপ্থে মিনন্নে মাধ্যমে।

তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা সানণ্দ জান্নাতে প্রবেশ কর। (সুরা মুభকৃষ : ৭০)
৮. দ্মান ও আমলের্র ভিত্তিতে জান্মাতে প্রবেশকারী নার্রীযা মর্यাদার্র দিক থেকে হৃরদের তুলनায় অধিক মর্যদাবান হবে।


উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম হে
 বनলেন : বরং পৃথিবীর নারীীরা হ্রদের চেয়ে উত্তম। বেমন কাপড়ের বাহিরের मिকটি ভিতর্রের দিকের চেয়ে উত্তম। আমি জিজ্sেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ "? এটা কেন? তিনি বললেন : তাদের সালাত রোयা ও অন্যান্য ইবাদতের কারণে যা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে। (ত্বাবারানী, মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ, ১০ম *, 8১9-8১৮ পृष्छा)
৯. জান্মাতেন্ন নাগ্রীরা यদি এক্বার দুनिয়ার দিকে «্রঁ<ে তাহনে পূর্ব बেকে পচিম পর্य্ত সমד্ত জায়গা জালোকময় হয়ে যাবে। জান্নাত্ন্ন নার্রীत্র মাथা木্র উড়না পৃথিবীর সমস্ত নি‘बামত থেকে মৃन্যবান।

 : সকাল-স্্কায় আল্gাহর পথে বের হওয়া, পৃথিবী ও পৃথিবীত যা কিছू আছে তার সবকিছू থেকে উত্তম । যদি জান্নাতী রমণীদের মধ্য থেকে কোন র্মণী পৃথিবীতে屯কি मिত, তাহলে পূর্ব থেকে পচিচিম এর মাবে যা কিছ্হ আছে সব কিছু আলোক উষ্ট্রন হয়ে যেত। আর সমস্ত জায়গাকে সুপ্ধিতে ভরে দিত, জান্নাত্রের নারীর মাথার উড়না পৃথিবীর সমষ্ত নিআমত থেকে মৃন্যবান। (বুथারী, মিশকাতুল মাসাবিহ,

 মহিলার্গ সাথে হবে। জান্নাতী মহিলার্গা একই সাথে সত্ত্র জোড়া পোশাক भব্রিষান ক<্গে সষ্জিত হবে, যা এত উন্নত্মানের হবে বে, এর ভিতন্ন দিত্যে
 ভিতর্রেন হাড্রিন্ন মষ্জা বাহিন্র থেকে দেখা যাবে।



## Contents


 তিনি বলেন : কিয়ামতের্র দিন সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশের আলোকময় কোন তারকার ন্যায় হবে। উভয় দলের পুরুষদেরকে দু’জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। প্রত্যেক স্ত্রী সত্তর জ্রোড়া করে কাপড় পরিধান করে থাকবে। আর ঐ কাপড় এত পাতলা হবে যে এর মধ্যদিয়ে পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল জান্না-২/২০৫৭)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে- মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : লোকেরা পরস্পরে ফখর করতে ছিল বা বলছিল যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে না মহিলার সংখ্যা। আবু হুরাইরা (রা) বললেন : আবুন কাসেম সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখৈর চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশে আরোকময় কোন তারকার ন্যায় হবে। উভয় দলের পুরুষ্রেরকে দু’জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। এদের পায়ের গোছার হাদ্ডির মধ্যদিয়ে তাদের পায়ের শুচ্ছের মজ্জা দেখা যাবে।(মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত ওয়া সিফাত নায়ীমিহা)
3). জান্মাতে প্রবেশকার্রী बমণীর্রা তাদের্র ইচ্ঘা ৫ পছন্দানুयায়ী তাদ্দের্র দুনিয়ার স্বামীদেরকে গ্রহ্ণ করবে। চবে এর্র জন্য মর্ত হল এই বে, স্বামীকেও জান্মাতী হচ্তে হবে। অन্যथায় আল্লাহ তাদেব্পকে অন্য কোন জান্মাতীর সাণে বিয়ে দিবেন।

যে মহিলাদের পৃথিবীতে একাধিক স্বামী ছিল ঐ রমণীদেরকে তাদের ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী তাদের দুনিয়ার স্বামীদের মধ্য থেকে কোন একজনকে গ্ণণ কব্মার্র সুযোগ দেয়া হবে।



উশ্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বনেন : অমি জিজ্ঞে করনাম, ইয়া
 ञামীর সাথে বিবাহ বঙ্ধন্ন আবদ্ধ হয়, মৃহ্যুর পর যদি ঐ মহিলা জান্নাত্ প্রবেশ বরে এবং তার সব স্বামীরাও যদি জান্নাতে প্রবেশ করে তাহলে অদ্দ মষ্য কোন याত্তি তার স্বামী হবে। নবী ". यললেন : হে উল্মে সানামা! ঐ মহিলা তার शামীদের মধ্য থেকে ৯ে কোন একজনকে বাছাই করবে। আর সে নিঃসন্দেঢে উઉ্সম চরিত্রের অধিকারী স্ব|মীকেই বেছে নিবে। মহিলা আল্লাহর নিকট আরয ক্রবে বে, হে আমার প্রডু! এ ব্যক্তি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালো চরিত্র নিত্যে মামার সাথে চলেছে, অতএব তার সাথ্থই আামাকে বিয়ে দিন। হে উণ্মে সালাম! উত্তম চরিত্র দুনিয়া ও আখেরাতের সমষ্ত কন্যাণের মধ্যে উত্তম। (ত্বাবারানী, আন


## ২০. হুরেইন

 रবে। बোন কোন হুরেইন ইয়াকুত ও মুভ্তার ন্যায় নাল হবে। অতুলনীয়
 निজ্জদের তুলনা হবে। মানব হ্রদ্রেরকে ইঢোপৃর্বে অন্য <োন মানুষ স্পর্শ করে नि, ज্বিন ए্রদেব্রকেও ইতোপৃর্বে অन্য কোন জ্বিন স্পর্শ बর্রে नि।


তथায় থাকবে আয়তনয়্যন রুমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে স্পপ্শ করেনি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদরর পালনকর্তার কোন অবদানকে জস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ! অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার কর্রেে (সূরা জার রহহমান : ৫৬-৫৯)

## Contents

নোট : উল্লেখ্য, মোমেন ও সৎ মানুষ্ের ন্যায় মোমেন ও সৎ জ্বিনেরাও জান্নাতে যাবে। ওখনে বেমন মানব পুরুষের জন্য মানব নারীী ও মানব হুর থাকবে ত্মনি পুরুষ জ্বিনের জন্যও নারী জ্রিন হুর থাকবে। অর্থাৎ মানুষের জন্য তার সমজাতীয় এবং জ্বিনের জন্যও তার সমজাতীয় জোড়া থাকবে। (এ ব্যাপারে আধ্মাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)
२. হুরেরো এতটা লজ্জাশীল হবে यে, স্বীয় স্বামী ব্যতীত অन্য কারো দিকে চোঈ তুলে তাকাবে না। হৃরের্রা ডিমের্র ভিত্র লুক্কায়িত পাতলা চামড়ার্র চেট্যেও অধিক নর্মম হবে।


তাদের নিকট থাকবে নত আয়তলোচনা তর্নুীগণ যেন তারা সুর্木ক্ষিত ডিম। (मूরা সাফ্ফলত : 8b-8৯)
৩. জান্নাতের হুরেরা সুন্দর্ন নাজ্রক চদ্মু বিশিষ্৪, মোতির্ন ন্যায় সাদা এবং


সেখানে থাকবে আয়তনয়না হরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, তারা যা কিছু করত তার পুরক্কারম্বস্রপ। (সুরা ওয়াক্যিয়া : ২২-২৪)
8. হর্রদের্প সাশে জান্নাতী পুद্পষদের্র নিয়মতাল্রিকডাবে বিভ্রে হবে।


তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা করতে তার প্রতিষ্লস্বক্রপ তোমরা তৃণ্ণ হয়ে পাহানার কর। তারা, শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেনান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হররের সাথ্র বিবাহ বক্ধনে জাবদ্ধ করে দিব। (সূরা ঢূর : ১৯-২০)
 ব্রমণীগণ অবস্शান কর্রবে, বেथানে জান্নাতী পুক্রুষদের সাত্থে তাদের সাক্ষাত লাত হবে।


## Contents

তাদের নিকট থাকবে আয়তনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ! তোমাদেরকে এরই র্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য। (সূরা সোয়াদ : ৫২-৫৩)


সেখানে থাকবে সচ্চরিত্র সুন্দরী র্রমণীণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ঢাবুুত অবস্থানকারিণী হ্ন্ণণ! অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (সূরা जার রহমান : ৭০-৭)
৬. জান্নাতে স্বীয় স্বামীদের্রকে আনন্দদানে হহর্রের্র সশীত।


 চক্ষুবিশিষ্ট হুরেরা সঙীত পরিবেশন কর়বে এ বলে :

আমরা সুদ্দর এবং সতী ও সৎচরিত্রের অধিকারিণী হহর, আমরা আমদের ד্বামীদের অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিনাম। (দ্বাবারানী, আनবানী সঙ্কলিত সহীহ জাম্ आাসসাগীর, হদীস নং ১৫৯৮)
१. ॠมাनদাব্রদের্প জন্য জান্নাত্ত্র ए্রদের্রকে আল্লাহ বাছাই কর্রে ब্রেথেছেন।

झू’য়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনুল্মাহ ॥. বলেছেন : যখন কোন মহিলা তার স্বামীকে কোন কষ্ঠ দেয়, তখন আয়তনয়না হ্রদের মধ্য থেকে মোমেনের ত্ত্রী বলবে শে, আল্লাহ তোমাকে ঞ্পংস কর্পুক, তাকে কষ্ট দিও না, সে অল্প দিনের জন্য তোমার নিকট আছে অতি শীখ্র সে তোমাদেরকে ছেড়ে চলে আসবে। (ইবনে মাयाহ, जালবাनী, ১ম ছঙ, হাদীস নং ১৬৩৭)


বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্মাই \%". বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করার সময় এক কিশোরী আমাকে অভর্থনা জানাল আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঢুমি কার? সে বলল বে, আমি যাহ্য়দ বিন হারেসার। (ইবনে আাाকেরু, সহীহ আল জান্' আসসগীর, आলবানী, হাদীস নং ৩৩৬১)

## ২১. জান্নাতে আল্লাহর সন্ত্রিষ্টি

3. জান্নাতে জান্মাতীদের आল্লাহর্র সন্তুষ্টি নাভ কন্রা হবে তাদের জন্য সবচেঢ়ে বড় সফলতা।

আল্লাহ মু’মিন পুরুষ্ব ও নারীদদররকে প্রত্র্র্রুতি দিত্যেছেন জান্নাতের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রশ্রবণ। তারা সেশ্তোরই মাঝে অবস্ছান করবে। আর এসব জান্নাতে থাকবে পরিচ্ম্ন থাকার জাবাস। বষ্থুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সত্তুষ্টি অর্জন। আর জটাই হন মহান কৃতকার্যতা। (য়্যা ঢাধ্যা : ৭२)
 এবং তাদের্র সাথে কथা বলবেন।






##  بِعْدَة أبَدأ .

 ধা্মাহ জান্নাতীদেরকে বলবেন : হে জান্নাতীরা! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতু ! অমরা তোমার সামনে হাজির, সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আল্লাহ বলবে, ©্যামরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতু! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব न। তুমি আমাদেরকে यা কিছু দিয়েছ তোমার সৃষ্টির অন্য কাউকে তা দাও নি। च৷্মাহ বলবে, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিব না? জান্নাতীরা ক্লবে, হে আল্লাহ! এর চেয়ে উত্তম আর কি আছছ! আল্লাহ বলবেন : आমি c্তামাদের প্রতি সৃন্তুষ্ট হলাম। এখন থেকে আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি ঋসত্রুষ্ট হব না। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাত নায়ীমিহা)
৩. আল্নাহর দীদারের্গ সময় জান্মাতীদের মুখমণ্ত খুশিতে উজ্জ্বল যাকবে।

সে দিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে小কবে। (সূরা ক্বিয়ামাহ : ২২-২৩)
8. জান্মাতে জানাতীরা এত স্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখবে যেমন $১ 8$ চাহ্রিখের চাঁদকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।





আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু নোক রাসূলুল্নাহ জিজ্ঞেস করল, হে আল্মাহর রাসূল , mmon ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের


## Contents

তোমাদের কোন সমস্যা হয়? তারা বলন : না, হে আল্মাহর রাসূল। স্বচ্ছ আকাশে সূর্य দেখতে কি তোমদের কোন সমস্যা হয়? তারা বলল : না। তখन তিনি বললেন : তোমরা এভাবেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈযান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমেনীন ফিল আখেরা রাব্বাহ্ম সুবহানাহু ওয়া তাআলা)



জারীর বিন আবদুল্মাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্মাई , mant বললেন : অতি শীঘ্রই কোন বাধা ব্যতীত তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। যেমন এ চাঁদকে বিনা বাধায় দেখতে পাচ্ছ। (মুসলিম, কিতাবুল মাসজিদ, ওয়া মাওয়াজিয়িস্সালা, বাবা সালাতস্সুবহি ওয়াল আসর)


সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ক্mper বলেছেন : জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ বলবেন : তোমাদের কি আরো কোন দাবি আছে? তারা বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমাদের চেহারাকে আলোকিত করেন নি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নি? আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন নি? (এরপর আমরা আর কি দাবি করতে পারি!) এরপর হঠাৎ করে আল্নাহ ও জান্নাতীদের মাঝের পর্দা উটে যাবে, আর তখন জান্নাতীরা তাদের রবকে সরাসরি দেখবে আর তাদের এ দেখা জান্নাতের সমস্ত নি’আমত থেকে উত্তম হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুম্মেীন ফিল্न আળ্থেরা রাব্বাহ্ম সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)

## Contents

৫. ইহজগতে আল্মাহর দিদার সম্ভব নয়।

আরু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূনুল্লাহ *me জেজ্ঞেস ক্বলাম আপনি কি আপনার রুবকে দেখ্ছেেন? তিনি উত্তরে বললেন : তিনি তো নূর



আবদুল্बাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর অন্তর মিথ্যা बলেনি বা সে দেখেছে ঐ ব্যাপারে। (অর্থাৎ) তিনি জিবরীল (আ)-কে দেখেছেন; তিनि দেখলেন যে, তার ছয় শত পাখা आ়াছে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না


$$
\begin{aligned}
& \text { عَلَيْهِ السَّلَّمُ . }
\end{aligned}
$$

আাু হুাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী "নিচয়ই হে (সুহম্মদ) তাকে (জিবরীলকে) আরেকবার দেখেছিন। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি


৬. শেষ বিচার্রের্ন দিন আাল্লাহর দিদার্গ লাভের দুয়া।





আম্মার বিন ইয়াসের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী গ্mern দোয়া করতেন যে, হে আল্নাহ! তোমার অদৃশ্য জ্ঞান ও সৃষ্টির ওপর তোমার ক্মতার উসীলায় তোমার নিকট দোয়া করছি যে, তুমি আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত রাথ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। হে আল্পাহ! অমি দৃশ্য ও অদৃশ্যে তোমাকে ভয় করার তাওফিক লাভের জন্য দোয়া করছি, রাগ ও সন্তুষ্ট উভয় অবস্থায়ই তোমার জন্য একনিষ্ঠ থাকার তাওফিক কামনা করছি। তোমার নিকট এমন নি আমত কামনা করছি যা কখনো শেষ হবে না। এমন চক্মু তৃপ্তি কামনা করছি যা সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। তোমার সকল ফায়সালার সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক কামনা করছি। মৃত্যুর পর আরামদায়ক জীবন কামনা করছি। আর তোমার চেহারা দেখার স্বাদ আস্বাদনের তাওফিক কামনা করছি। তোমার দিদার লাভের আকাক্ষা প্রকাশ করছি। আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি এমন অপারগতা থেকে যা আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ক্তিকর। আর তোমার আশ্রয় কামনা করছি এমন ফেতনা থেকে যা পথল্রষ্ট করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমনের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমপ্তিত কর। আর আমাদেরকে সরল সঠিক পথ্থের পথিকদের অনুসারী কর। (নাসায়ী, কিতাবুসসালা বাব আজ্জিকর বাদদাসসালা)

## ২२. জান্মাতীদের ঞাবলী

১. জান্মাতীরা জান্নাতে যাওয়ার্ন পর আল্লাহর তকরিয়া আদায় কর্নবে।


#   

তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তাদের তলদেশ निয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত হবে। ঢারা বলবে : আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এ শর্ষ্ত পৌছিয়েছেন। আমরা কখনো পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ यদর্শর্শ না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রাসূল আমাদের নিকট সত্য কথা निয়ে এসেছিল। জান্নাত থেকে একটি আওয়াজ আসবে, তোমরা এর উত্ত্রাধিকারী হল তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সূরা আ’রাফ: 8৩)


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং খামাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সোনে বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার! (সূবা যুমার : 98)
২. জান্মাতে জান্মাতীদের্র প্রার্থনা হবে "সুবহানাকা আল্লালুমা" আব্র চাব্রা একে অপরের্র সাথ্থে সাক্ষাতে "আস্সালামু আলাইকুম" বলবে। আর্ন অ<্যেক কथার্র শেষে "আলহামদু লিল্লাহি ব্রাষ্ষিল আলামীন" পাঠ কর্নবে-


তথায় তাদের প্রার্থনা হল পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্মাহ! আর ত্তেচ্ছা হল সালাম, আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয় সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্নাহর - ब্য এ বলে। (সূরা ইউনুস : ১০)
৩. জান্নাতীর্রা জান্সাতে প্রবেশেব্র সময় ফেরেশতাগণ তাদের্ন জন্য বরকত - नित्राপক্তার্ন জन्य দোয়া কব্নবে।

## Contents

যারা ঢাদের প্রতিপালককে ভয় করত, ঢাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা উনুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছরে এবং জান্নততর রক্ষীরা ঢাদেরকে বলবে- তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুথ্ে থাক, অতঃপর সদা সর্বদা বসবালের জন্য তোমরা জান্নাত্ প্রবেশ কর। (সুরা যুমার-৭৩)


ফেরেশ্তগণ প্রত্যেক দরজজা দিয়ে তাদের নিকট আগমন কন্রে, বলবে

8. স্ষ্যং আাল্লাহও জান্নাতীদের্রকে সালাম দিবেন।

কক্রণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে ‘সালাম’। (সূরা ऋয়ाभौन-৫৮)
৫. সর্বর্র্রষ জান্নাতে প্রবেশকার্রীদের্র মুখমষ্ণল 28 তার্বিখ্থে চাদের্র





 সর্বদা জনন্দ্র্য মাবে থাকবে কখনো চিত্তিত ৫ বিচলিত হবে না।

 কর্রেছেন ：（কিয়ামতের দিন）এক আহানকারী আহ্বান করে বনবে，তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে，কখনো অসুস্থ হবে না। সর্বদা জীবিত থাকবে কখনো মৃত্যুবরণ ब্ববে না। সর্বদা বৌবনকাল निয়ে থাকবে，কখনো বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা আনন্দ্রে মেতে থাকবে কখনো চিন্তিত হবে না। আর আল্মাহর বাণীরও এ অর্থই＂এ সেই बান্নাত যার উত্তরসূরি তোমাদেরকে করা হয়েছে，ঐ আমলের উসীলায় যা তোমরা ক্বছিলে।（ফুসলিম，কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা）



আবু হরাইরা（রা）নবী কারীম য়m থেকে বর্ণনা করেছেন，তিনি বলেন，শে ब্যडি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে চিরকান আনন্দে মেতে থাকবে，কখনো চিত্তিত হব না। তাদের পোশাকও পুরাতন হবে না। না ভৌবন শেষ হবে।（সুসলিম， फि⿵冂卄丨ল⿵ জান্মা ওয়া সিফাতু নায়িমিহা）

৬．জান্নাতীদের্ন পায়্থানা পেশাবের় প্যোজন দেখা দিবে না，ঢাদের্গ







बাবের বিন आবদুল্নাহ（রা）থেকে বর্ণিত，তিনি বলেন ：রাসুনুল্gাহ »

 c्मশায় যাবে？তিনি উত্তরে বললেন ：ঢেকুর ও घামের মাধ্যমে তা হজম হবে। स्ञाणी木া এমনভাবে আল্মাহর প্রশংসা ও তাসবীছ পাঠ করবে যেমন তারা শ্বাস


## Contents

१. জান্নাতীর্木া ঘूম্মে প্রয়োজনীয়তত অনুভব করবে না।

 বলেছেন, ঘুম মৃত্যুর ভাই, তাই জান্নাতীদের ঘুম হবে না। (অারু নুআাইম, আলবানী সংকनिত সিলসিলা জহাদীস সरীহা, হাদীস নং ৩५৭)
৮. স্মন্ত জান্নাতীদের কাঁধ হবে মাট হাত।
 بَديرهَ حتَّى الُّنْ
 জান্নাতে প্রবেশকানীী প্রত্যেক ব্যক্তি আদম (আ)-এর ন্যায় মাট গাত লম্বা হবে, (প্রথম মানুষ মাট হাত ছিল) পরবর্তীতে তারা খাট হতে লাগল শেষ পর্য্ত বর্ত্মান অবস্থায় এসে পৌছেছে। (মুসনিম, কিতাবুন জান্ন ওয়া সিষাতু নায়িমিহ)
৯. জান্নাতীদের্গ চেহারায় দাড়ি-ণোঁফ পাকবে না, জান্রাতীদের চোথ凶লৌকিকতাবে নাজুক হবে। জান্নাতীদের্গ বয়স ৩০-৩৩ বছরের্ন মাঝামাবি रबে।
عَنْ مُعَاذِ بَنِ جَبِلٍ (رض) اَنَّ النَّبَّىَّ

মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ? বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাত্ প্রবেশের সময় তাদের ঢেহারায় কোন দাড়ি-লোফ থাকবে না। চক্কুদ্য় লাজুক হবে। বয়স হবে ৩০-৩৩ এর মাঝামাঝি। (তির্রমিযী, সিফাত জাবఆয়াবিন জান্না, বাব মাयায়া কি সিন্নি আহলিল জান্না- ২/২০৬৪)

## Contents

Jo. জান্মাতীब্না यা কামনা কর্রবে তা সাথে সাঝেই পৃর্ণ হবে।


আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনুল্লাহ র্লো মু’মিন ব্যক্তি জান্নাতে যদি সন্তান কামনা করর তাহলে মুহূর্ত্তের মধ্যেই গর্ভধারণ ও স্তান প্রসব হয়ে যাবে। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুয়য়হদ, বাব সিফাতুল জান্না- ২/৩৫০০)





 .
আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম এmen একদা তাঁর সাহাবীদের সাথ্ে কথা বলছিলেন আর তাঁর পাশে একজন গ্রাম্য লোক বসা ছিল, তিনি বললেন : জান্নাতীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার প্রভুর নিকট কৃষি কাজ করার छন্য আগ্গহ প্রকাশ করবে। আল্মাহ বলবেন : তুমি যা চাচ্ছ তা কি তোমার নিকট जেই? জান্নাতী বলবে, কেন সবই আছে, কিন্তু কৃষি কাজ আমার পছন্দনীয়, তাই চামি তা করতত চাই। তখন ঐ ব্যক্তি জমিনে বীজ বপন করবে, মুহ্রুর্তের মধ্যেই তা ফলে আসবে এবং কাটার উপযুক্ত হয়ে যাবে। বরং পাহাড় সমান ফস্ল হয়ে बাবে। তখন আল্মাহ বলবেন : হে আদম সন্তান! এখন ঋুশি হও, তোমার পেট কোন কিছ্রুতেই ভরবে না। গ্রাম্য লোকটি বলল : আল্মাহর কসম! এ লোকটি Єবশ্যই কোরাইশ বা আনসারদের মধ্য থেকে হবে, কেননা তারাই কৃষিকাজ করে,

[^0] (বুখায়ী, কিতাবুল মাযরায়া)
\[

$$
\begin{aligned}
& \text { مانِّة عَذِرَاء - }
\end{aligned}
$$
\]

 করা হল যে, আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন করব? তিনি বললেন : এক ব্যক্তি প্রতিদিন একশ কুমার্রী নারীর নিকট গমন করবে। (আবু নুআইম, আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, ১ম খজ্ত হাদীস নং ১০৮৭)
১১. আদম সন্তানদের মধ্যে জান্লাতী ও জাহান্নামীর হার হাজারে মাত্র একজন জান্সাতে প্রবেশ কর্রবে, বাকি ৯৯৯ জন यাবে জাহান্মামে।







আরু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিनि বলেন : রাসূলুল্মাহ ৷. বলেन : (কিয়ামতের দিন) আল্লাই বলবেন, হে আদম! আদম (আ.) বলবে : হে আল্লাহ! आমি তোমার আনুগত্যে উপস্থিত, আর সমস্ত কন্যাণ তোমার হাত্ছই, তখন आল্মা বলবেন : সৃষ্টির মধ্য থেকে জাহান্নামীদের্রকে পৃথক কর। आদম বলবে : জাহনন্নামীদের সংখ্যা কত? আাল্ছাহ বনবেন : এক হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন। নবী

ক্রীম অর্ঠপাত হয়ে যাবে, আর তুমি লোকদেরকে দেখে বেহুশ বলে মনে করবে, অথচ তান্রা বেহেঁশ নয়, বরং আল্লাহর আযাব ণ্রত কঠিন হবে বে, লোকেরা হুশ জ্ঞান হারিত়ে ফেনবে। বর্ণনাকারী বলেন : একথা তনে সাহাবাগণ পেরেশান হয়ে গেল্ল, वার বলতে লাগল, হে আল্মাহর রাসূল সৌভাগ্যবান কে হবে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : আশািিত হও। ইয়া'জুজ মা'জুজ্জের সংথ্যা এত বেশি হবে যে, ৯৯৯ জন তাদের মধ্য থেকে হবে वান্র অবশিষ্ট একজন তোমাদের মধ্য থেকে। (মুসল়িম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান কঊনু হাযিহিন উম্মা নিসফ আহলিল জান্মা)

জান্নাতীদের দুই-তৃতীয়াংশ মুহাম্মদ হ্বে সমস্ত নবীদের উম্মত।



বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূনুল্মাহ র্min বলেন : জান্নাতীদের
 बার্গ বাকি চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মত। (তিরুমিযী, আবওয়াবুন জান্না, বাব মাযায় *ম সফ আহলিল बান্না-২/২০৬()

## 






আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসৃলূল্দাহ ৷ ऊलन, তোমরা कि এতে খুশি নও যে, জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াং্শ তেমাদের মধ্য बরে হবে? একথা ঔনে আমরা আনন্দে আল্মাহ আকবার বললাম। অতপর

## Contents

রাসুন্ম্ধাহ তোমরা হবে? আমরা আনল্দে আবার্রে আল্লাহ আকবার বললাম। आবার রাসূল্ম্রাহ
 কারণ এই শে, কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা এমন ব্যমন কাল চूল বিশিষ্ট এক শরীর্র একটি সাদা চুল, বা সাদা চूল বিশিষ্ট শরীরে একটি কান চूল।

 সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ হবে বলেছেন আর পরবর্তী হাদীসে বলেছেন অর্ধ্বক, মূলত উভয় হাদীসের মাধ্যমে জান্নাতে উশ্মতে মুহ্মাদীর সংখ্যাধিক্য বুঝানোই উল্লেশ্য। (আ|্মাহৃ ই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)

মুহান্মদ " -এর উশ্শতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শাহ্তিতে জান্নাত্ যাবে।
১৩. প্রত্যেক হাজান্রের সাক্ে জার্রো এক হাজান্র কর্রে (অর্ধাৎ ৪৯ মক)


এত্ঘ্যতীত আল্লাহ তিন লুফ পূর্ণ (याর সংখ্যা একমাত্র আল্মাহ্ ই ভাল্গে জানেন) মানুম ও উম্পতে মুহাষদীর মধ্য থেকে জান্নাতে যাবে।


জাবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুলাহ্, বলেছেন : জামার প্রতিপালক আমার সাথে ওয়াদা করেছেন বে, আমার উষতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে ও শাস্তিহীনতাবে জান্নাতে প্রবেশ কর্木াবে। আর এ প্র্যেক হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার লোক জান্নাতে যাবে। এর সাথে আরো আন্মাহ্র তিন লুফপূর্ণ লোক জান্নাতে যাবে। (তিরমিযী, जাব্য়াব সিষাতিল কিয়ামা, বাবা মায়য়া ফিশশশাশয়া- 2/১৯৮৪)


 مِنْهُمُ قَالَ آنتَ مِنَهُمُ .
ইমরান বিন হ्যাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্बाइ " করেছেন : আমার উম্মতেন মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে ঞ্রবেশ করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস কনন, ইয়া রাসূলাল্ধাহ! ঐ সৌভাগ্যবানরা কারা? তিনি বললেন : তারা ঐ সমत্ত লোক যার্রা কোন দিন (צসুস্থणার কারণে) কোন
 s্রবের ওপর ভরসা করে থাকে। উক্ধাশা (র্রা) বললেন : ছে আল্ধাহর নবী! আমার बना দোয়া করুন আমিও যেন তদের একজন হতে পারি। নবী করীম ※ ক্नলেন : ঢুমি তাদের একজন। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব দनীল আলা. দুযুল







 <লেन : আমার সামনে বিভ্ন্ন নবীর উশ্মতদেরকে পেশ কর্যা হন, কোন কোন নবী aमन ছিল যাদের সাথে দশজন লোকఆ ছিল না। আবার কোন কোন নবীর সাথে बক বা দুজন লোক ছিল, আবার কোন কোন নবীর সাথে কোন লোকই ছিল না। बমতাবস্शায় আমার সামনে এক বিশাল জনসমুদ্র आসল, आমি ভাবলাম, ঢারা
 বামাকে বলা হল আপনি আকাশের এক দিকে লক্ৰ কর্রুন, আমি দেখতে পেলাম

## Contents

সেখানেও এক বিশাল জনসযু্রূ। অতঃপর আমাকে বनা হন আপনি আকাশের অन্য দিকে লক্য করুন, आমি দেখলাম সেখানে® जক বিশাল জনসস্র্র। তथन আমাকে বলা হল- এরা হল আপনার উश্। যাদের মষ্য থেকে সক্তর হাজ্রর লোক বিনা হ্রিসাবে এবং শাস্তিহীনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল


## ২৩. জান্নাতে প্রবেশকারী আমলসমূহ কঠিন

3. জান্নাত কঠিন এবং মানুষের মন তিক্কান্রী আমন ঘার্গা জাবৃত র্রয়েছে।










आবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলूন্মাহ \# ইরশাদ করেছেন : যथন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করুলেন তখন জিবরীল (আ)-কে জান্নাতের দিকে পাঠালেন এবং বললেন : জান্নাত এবং জান্নাতীদের জন্য বে নেয়ামত আমি প্র্ুুত করে রেখেছি তা দেথে आস। জিবরীল (অা) এসে जা দেখলেন গবং জান্নাত ও জান্নাতীদের জন্য যে নেয়ামত প্রস্থুত করে রাথা হয়েছে

ঢা দেখল। এরপর আল্মাহর নিকট আসল এবং বলল তোমার ইয়্যতের কসম! যেই এর কথা ওন্বেে সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর আন্মাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে জান্নাতকে কষ্টকর आমলসমূহ দিয়্ ঢেকে দাও। এরপর আল্মাহ জিবরীল (আ)-কে দ্বিতীয় বার নির্দেশ দিলেন তুমি আবার জান্নাতে যাও এবং জান্নাতীদের জন্য আমি যে নেয়ামত প্রস্তুত করে রেথ্ছেছি তা দেখে এসো। জিবরীল যখন গেল তখ্খ জান্নাত কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢাকা ছিল, তখন সে আল্লাহর নিকট ফিরে এসে বলল : তোমার ইয্খ্যতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এতে কেউ প্রবেশ করতে পারবেননা। অতঃপর আল্মাহ তাকে নির্দেশ দিলেন যে, এখন জাহান্নামের দিকে যাও এবং জাহান্নামীদের জন্য আমি যে শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো যে, কিভাবে তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে।

জিবরীল সব কিছ্ম দেথে ফিরে এসে বলল : তোমার ইয়্যতের কসম! এমন কোন লোক হবে না যে তার সম্পর্কে শোনবে অথচ সেখানে সে প্রবেশ করবে। তখন আল্মাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, জাহান্নামকে মনের কামনা দিয়ে ঢেকে দাও। আল্লাহ জিবরীলকে দ্বিতীয়বার বললেন : ঢুমি আবার যাও, তখন জিবরীল দ্বিতীয় বার গেল এবং সব কিছু দেখে এসে বলন : তোমার ইয়্যতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে, এখন এখান থেকে কোন ব্যক্তিই মুক্তি পাবে না, সবাই সেখানে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুন জান্না, মাযায়া ফি আন্নান बান্না হ্ফ্যাত বিল মাকারিহ-২/২০৭৫)

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ আলাmip ইরশাদ করেছেন : জান্নাত কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে, আর জাহান্নাম মনের কামনা দ্বারা তেকে দেয়া হক়েছে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্नা ওয়া সিফাত नाয়़মিহা)
২. জান্নাত পেতে হলে কঠোর সাধনান্গ প্রয়োজন।


## Contents

 করেছেন : যে ব্যক্তি ভয় করেছে সে পালিয়েছে, আর মে পালিয়েছে সে লক্ষস্থলে পৌছৈছে। জেনে রেখ আল্লাহর সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান। জেনে রেখ আল্লাহর সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান, আর জ্নেে রেখ আল্মাহর সম্পদ হল জান্নাত। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফ্ণাুু কিয়ামা- ২/১৯৯৩)
৩. নি‘আমতে ভর্রপুর্ন জান্নাত অন্মেষণকার্রী পৃথিবীতে কঈনো নিকিত্তে ঘুমাতে পার্রবে না।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ ইা ইরাদ করেছেন : আমি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে কথনো ঘুমাতে দেথি নি। আর জান্নাত অন্বেষণকারীকেও কখনো ঘুমাতে দ্দেখি নি। (তির্নমিযী, আবওয়াব সিফাতুন ন্নার, বাব ইন্না লিন্নারি নফসাইন- ২/২০৯৭)
8. পরকালে মর্যাদা ও পুরক্কৃত হওয়ার আমলসমূহ পার্থিব দিক থেকে তিক্ত।

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

আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ , পৃথিবীর তিক্ততা পরকালের মিষ্টতা। (আহমদ ও হাকেম, সহীহ আলজামে’ আসসাগীর লি আলবানী, ৩য় খণ হাদীস নং ৩১৫০)

झু'মিनের্র জन्य দুनिয়া বन्দिখানা।
 করেছেন : পৃথিবী মু’মিনের জন্য বন্দিখানার ন্যায় আর কাকেরের জন্য জান্নাতের ন্যায়"। (মুসলিম, কিতবুব্যুহু)

## ২8. জান্মাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি

## 




आनाস বিন মালেক (রা) থ্থেক বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্बাহ বলেছেন : শেষ বিচরেরর দিন আমি (সর্বপ্রথম) জান্নাতের দরজার সামনে আসব बবং তা খুলতে বলব, দ্বার রহ্ষী (কেরেশত) বলবে কে তুমি? आমি বলব: স্থহাষ্মদ, তখন সে বলবে আমাকে এ নির্দে দেয়া হয়েছে বে, আপনার পূর্বে আর কারো জন্য দর্জা না খুলতে। (সুসনিম, কিতবুল ঈমান, বাব ইসবাহুশশাফায়া)

আর্রো বর্ণিত হয়েছে-

## 


आনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ※n বলেছেন : শেষ বিচার্রে দিন সবচেয়ে বেশি উশ্মত আমার হবে। আর আমি সর্দ্রথম জান্নাত্রের দরজা খোলার জন্য নক (খটখট) ক্যব। (মুসলিম, কিতাবুল श्रान, বাব ইসবাহুশশাফায়া)
 যৃচ বয়সে ইন্তেকাল কর্রেছেন ।




आনী বিন आাু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এক্দা রাসূলুল্মা
 মুসলমানদদর সরদার হবে, চাই তারা পূর্ববর্তী উম্মত্রে লোক হোক আর পর্র্ত্তী উম্মতের। তবে নবী রাসূনগণ ব্যতীত। হে আলী! তুমি এ সংবাদ তাদেরকে দিও না। (তিজমিযী, আবওয়ারুল মানাকেব, বাব মানাকেব जাবু বকর সিদীক- ৩/২৮৯৭)
৩. হাসান ও হসাইন (্রা) জান্নাতে ঐ্র সমষ্ত লোকদের সদ্রদার হবে यারা বৌবনকালে মৃত্যুবরণ কর্রেছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনুল্মাহ ই ইরশাদ করেছেন : হাসান ও হসাইন (রা) জান্নাতী যুবকদের সর্রদার হবে। (তি্রমিযী, आবওয়াবুন মানাকেব, বাব মানাকেব জারু মুহাষ্দ জান হাসান ওয়াল হুাইন)
8. র্যাসূলুল্লাহ দশজনকে দুनिয়াত্ই তাদের জান্মাতী इఆয়ার্র সুৎবাদ দিত্রেছেন, তাদেরকে ‘আশার্রা মুবাশ্শারা’ বলা হয়।





আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূন্ন্木াহ ইররশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আনী জান্নাতী, তানহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান বিন আওফ জান্নাতী, সা’দ বিন আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ বিন যাল্যেদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জারৃাহ জনন্নাতী। (তিরমিযী, জাবওয়াবুল মানকেব, বাব মানাকেব আবদ্দুর রহমান বিন .. आওফ- ৩/২৯৪৬)
 দিয়েছেন।

আয়েশা সিদিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রামূনুল্নাহ খাদিজা (রা)-কে জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন। (মুসলিম, কিতাবুল ফাयায়্যেল, বাব মিন ফायয়েল, খাদীজ)





আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, র্রাসূলুল্নাহ "mim বলেছেন, হে आয়েশা! ডুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও বে, ভুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার T্ত্র হবে?
 आমার ত্ত্রী। (হাকেম, সিनসিলা আহাদিস সহীহ লি আলবাनी, হাদীস নং ১১৪২)

 সুসংবাদ দিয়েছেন।

জাবের বিन आবদুল্gাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ~" ইর্রশাদ করেছেন : আমাকে জান্নাত দেখানো হল, আমি আরু তালহা (রা)-எর স্তী উম্মে সুলাইমকে সেখানে দেখতে পেলাম, অতঃপর আমি সামনে অপ্পসর হয়ে কোন মানুম্রের চলার আওয়াজ পেলাম, হঠাৎ দেখলাম বেলাল (রা)-কে। (মুসলিম, কিতাবুল ফাयায়্যেল, বাব মিন ফাयায়েল উম্মে সুলাইম)

## Contents

 সুসংবাদ দিয়েছেন।


যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বনেন : উহুদ্রের যুক্ধের দিন রাসূলুল্নাহ দুই জোড়া পোশাক পরিধান করেছিলেন। তিনি একটি পাথরের উপর আরোহণ করতে ছিলেন কিন্ूু তিनि তাতে চড়তে পারছিলেন না। তখন তিনি তালহা (রা)-কে তাঁর নিচে বসালেন এবং তার ওপর আরোহণ করে তিনি তাতে চড়লেন।
 তালহার জনা জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব আাু মুামদ তালহা বিন ওবাইদূদ্মাহ- ৩/২৯৩৯)
 बान्बाणी।
 বদরের যুদ্ধে এবং হুদাবিয়ার সক্ধিতে অংশ্পহণকারী কোন লোক জাহান্নামী হবে না। (অহমদ, সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হদীস নং ২১৬০)

নোট : হৃাবিয়ার সক্ধি ৬ হি: যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয়, সাহাবাগণ
 আনুগত্যে জীবন দেয়ার ওপর বাইয়াত প্রহণ করে। আর ঐ বাইয়াতে অংশ্মহণকারী সমম্ সাহাবাকে আসাবুসশাজারা বলা হয়।
১০. মাব্রইয়াম বিনতে ইম্রান, ফাতেমা বিনতে মুহান্মদ " র্রাসূলूল্লাহ ॥ এnk হবে।


জাবের (রা) থেকে বর্ণ্তি, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ জন্নাতী রমণীদের সরদার মারইয়াম বিনতে ইমরান এর গরে ফাতেমা, খাদিজা ও



## 

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ Шামি জান্নাতে প্রবেশ করে যাঢ়েদ বিন আমর বিন নুফাইলের দুটি স্তর দেখতে川नাম । (ইবনে আসাকের, সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী, হাদীস নং ১8০৬)

## 3२. আবদুল্লাহ বিন आমব্ন বিন হাব্রাম (র্রা) জান্नাতী










## Contents

জাবের বিন আবদ্দ্মাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদ যুক্ধের দিন যথন
 জাবের! আমি কি তোমাকে ঐ কथা বলব না, या আল্gাহ তোমার পিতা সস্পক্কে বলেছেন? আমি বনলাম : কেন নয়? তিনি বললেন : আল্লাহ কোন ব্যক্তির সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেন নি। কিন্ু তোমার পিতার সাথে কোন পর্দা ব্যতীত কথা বলেছেন এবং ইর্রশাদ করেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি যা চাওয়ার তা চাও, আমি তোমাকে দিব। তোমার পিতা বনছছ, হে আমর রব! আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত কর, যাতে আমি তোমার রাাত্তায় শফীদ হতে পারি।

আল্লাহ বললেন : আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফেরত আসা যাবে না। তোমার পিতা বলল : হে আমার রব! তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীকে আমার এ পয়গাম খনিয়ে দাও যে, (অমি দ্বিতীয়বার শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করার আকাজ্মা কর্হছিলাম) তখন আল্মাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "यারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের পালনকর্তার নিকট ব্রিযিক প্রাধ্ত হয়। (সুরা আলে ইমরান- ১৬৯) (ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনানে ইবনে মাজা লি আনবানী, ২য় অ, হাদীস नং २২৫৮)
১৩. आव্মার বিन ইয়াসান এবং সালমান ফার্রেসী (त্রা) জান্নাতী।

आনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূন্ন্নাহ জান্নাত তিন ব্যক্তির প্রতি আসক্ত, आनী, আন্মার, সালমান (রা)। (হাকেম, সহীহ আन জাম আস্সাগীর লি আানানী, হাদীস নং ১৫৯৪)
28. জাए্র বিन জাবু ঢালেব এবং হামজা (द्रा) জান্নাতী।

 করেছেন : গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, জাফর

ক্ষেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর হামজা খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। (छাবারানী, সহীহ আল জামে আসৃসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ৩৩৫৮)

गQ. याয়েদ বিन হারেসা (द্রা) জান্নাতী।


বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ নাmin ইরশাদ করেছেন : चামি জান্নাতে প্রবেশ করতেই আমাকে এক যুবতী স্বাগত্ম জানাল। আমি তাকে बিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার জন্য? সে বলল : যায়েদ বিন হারেসার জন্য। (ইবনে चाসাকের, সহীহ আল জামে আসৃসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ৩৩৬১)
১৬. তাইসা বিনতে মিলহান (द্রা) জান্মাতী।



আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ - पমি জান্নাতে প্রবেশ করে আমার সামনে কারো চলার আওয়াজ পেলাম। আমি (জ্বির্রীলকে) জিজ্ঞেস করলাম এ কিসের আওয়াজp আমাকে বলা হল যে এটা -्याইসা বিনতে মিলহানের চলার আওয়াজ। (আহমদ, সহীহ আল জাম্ম আস্সাগীর -

নোট : উল্লেখ্য যে, ওমাইসা বিনতে মিলহানের শ্বe্রর ও ছেলে ওহুদ যুপ্ধে সহীদ হয়েছিল, আর তাই হারাম বিন মিলহান বি’রে মাউনার ঘটনায় শহীদ ভ্রেছিল। আর সে নিজ্ে কুবর্তুস দ্বীপে আক্রমণ করে প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদের ய্ভুভ্ভ ছিল, আর ঐ সফ্রেই তিনি আল্মাইর প্রিয় হয়ে গিত্যেছিলেন।
১৭. হার্রেসা বিন नো'মাन (র্রা) জাब্াতী।


## Contents

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে কেৃরাতের আওয়াজ শ্তত পেলাম, আমি জিজ্ঞেস করুলাম এ কে? ফেরেশতা উত্তরে বলল্ : হরেো বিন নো’মান। একথা ৃনে তিনি বললেন : এটিই নেকীর প্রতিদান এটিই নেকীর প্রতিদান। (হাকেম, সহীহ আল জাম্ম আসসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ৩৩৬৮)

১b. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ সুসংবাদ দিয়েছেন।


আবদুল্মাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ করেছেন : তোমরা কি জান যে, আমার উম্মতের মধ্যে কোন দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? আমি বললাম : আল্মাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তথन তিনি বললেন : মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীরা শেষ বিচারের দিন জান্নাতের দরজায় আসত্ই তাদের জন্য দরজা খুলে যাবে। জান্নাতের দারওয়ান তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের হিসাব নিকাশ হয়ে গেছে? তথন তারা বলবে কিসের হিসাব? আমাদের তরবারী আল্দাহর পথে আমাদের কাঁধে ছিল আর ঐ অবস্থায়ই আমরা মৃত্যুবরণ করেছি। তখন জান্নাতের দররজা তাদের জন্য খুলে দেয়া হবে, আর্র তারা অন্যদের জান্নাতে প্রবেশের চল্লিশ বছর পূর্বে সেখানে প্রবেশ করে আনन্দ করতে থাকবে। (হাকেম, সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং৮৫২)
১৯. ইবনে দাহদাহ (বা) জান্মাতী।



জাবের বিন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুনুল্নাহ ঈ" ইবনে দাহদার জানাयার সালাত পড়ানোর পর তাঁর পাশে উনুুক্ত পিঠ বিশিষ্ট একটি মোড়া
 ঘোড়াঢি তখন ভয়ে ভীত হয়ে বলতে লাগল, আমরা আপনার পিছন্ল পিছন্ন চলতে
 ইব্রশাদ করেছেন : ইবনে দাহদার জন্য জান্নাত্ কত ফন ঝুলছে। (মুসলিম,



 छिবরীী আমাকে বলেছে যে, আপনি হাফসা (রা) থেকে প্রত্যাবর্তন কব্পুন, কেননা লে অধিক রোযাদার ও অধিক নফল সালাত আদায়কারী এবং সে জান্নাতে আপনার


## ২৫. জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের তাবলী

3. নর্মম দিল, थোশ মেজাজ, সর্বদা आাল্লাহ ভীতু কাब্রো কোন শতিকান্রী নत्र এমন そथर्यশীन ব্যজি জান্মাতে প্রবেশ কন্রবে।
 ক্রেছেন : জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন ব্যক্তি যাদের অন্তরসমূহ হবে পাখির फ्डর্রের ন্যায়। (झুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিखাতু নায়িমিহা)
बहात्व-जारान्नाम - $b$

## Contents

 সংখ্যাধিক্য।




 করেছেন : অমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের তণাবলীর কথা বলব না? সাহাবাগণ বলল : হ্তা বলুন। তিনি বললেন : প্রত্যেক দুর্বল, লোক চোথে হেরে, কিন্ুু সে यদি কোন বিষয়ে আল্মাহর নামে কসম করে তাহনে আল্লাহ তার কসম পৃর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি বললেন : জামি কি তোমদেরকে জাহান্নামী লোকদদর কথা বলব না? তারা বলল, বলুন। তিনি বললেন : প্রত্যেক বগড়াকারী, দুষ্চরিত, অহংকারী ব্যক্তি (মুসলিম)
৩. নরম দিল, ভ্দ, খোশ লেজাজ ও প্রত্যেক ভালো ব্যক্তি যাকে চিনে।

$$
\begin{aligned}
& \text { النَّارِ كُلُّ لَبِّنٍ سَثِّ قِرِيْبٍ مِّنَ النَّاسِ }
\end{aligned}
$$

আদ্লুলাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ হ" ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নরম অন্তর ভ্দ্র এবং মানুব্রে সাতে মিক্ক লোকদের জন্য জাহান্নাম হারাম। (আহহমদ)

## 




आবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ, ইরশাদ করেছেন : আমার সমষ্ঠ উশ্শত জান্নাতে প্রবেশ কর্নবে, তবে ঐ সব লোক ব্যতীত

যারা জান্নাতে যেতে চায় না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্মাহর রাসূল! কে জান্নাতে যেতে চায় না? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে बান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার নাফর্রমানী করে সে জাহান্নামী। (বুখারী, কিতাবুল ইত্'েসাম বিল কিতাবি ওয়াস্সুন্ন। বাব ইকত্তো বি সুনানি রাসূলিল্মাহ)
৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে यে ব্যজ্তি প্রতিদিন বার রাক‘আত সালাত (ফজরের পুর্বে দू’রাক‘আত, জোহরের পূর্বে চার্র র্রাকআত, পর্রে দু’র্যাকআত, মাগর্রিবের পরে দু'রাক‘আত, এশাব্ন পর্রে দু’রাক ‘আত সুন্মাত) घাদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ কর্রবে।


नবী কারীম -یর স্ত্রী, উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্দাহ \#-কে বলতে নেছেন, তিনি বলেন : বে ব্যজি আল্মাহর সন্ত্রিষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্তিদিন ফরজ ব্যতীত বার রাক"আত নফল সালাত আদায় করবে, আল্মাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (জুসলিম, কিতাব সানাতুল মুসাফ্যেীন, বাব ক্यनু সুনানিরর্মাতিবা)
৬. আT্ৰীয়তার সম্পর্ক র্মাকাকার্রী জান্মাতে প্রবেশ কব্রবে।





आাু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যজ্তি নবী কারীম जএর निকট এসে বলन : आমাকে এমন কোন आমলের কथा বলেন या धামাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্মাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন :


## Contents

কর, যাকাত আদায় কর, আর আত্রীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, যখন ঐ লোক ফিরে যেতে লাগল তখন রাসৃলুল্লাহ বা সে এর ওপর আমল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ানুল ঈমান আল্পাযী ইয়াদগুলুল জান্नাহ)
१. চরিত্রবান, তাহাজ্জুদতজার, অধিক পর্রিমাণে নফল রোयা অাদায়কারী ও অन্যকে থাদ্য দানকার্রী জান্মাতে প্রবেশ করবে।




 জান্নাত্ এমন কিছ్ ঘর आঢছ যার ভিতর থেকে বাহিরের সব কিছू দেখা যাবে, আবার বাহির থেকে ভিতরের সব কিছু দেখা যাবে। এক বেদইইন ব্যকি দাঁড়িয়ে বनল, ইয়া রাসূলাল্মাহ! ঐ ঘর কার জন্য? তিनि বললেন : ঐ ব্যক্তির জন্য ৫ে ভালো কथা বলে, অন্যকে আহার করায়, অধিক পর্মমণে নফল র্রোযা রাঞ্ে, আর যখন লোকেরা আরাম্ম ন্দ্রিরত থাকে তখন উঠে সালাত আদায় করে। (তিনমিयী, आবওয়ারুল জান্না, বাব মা যায়া ফি সিएাত बরাফিল্ল জান্না- ২২০(১)
৮. ন্যায়পরায়্রণ বাদশা, অপর্রের প্রতি অনুध्रহকার্রী, নর্রম অন্তন্র, কার্রে निকট কোন কিছू চায় না এমন ব্যক্তিও জান্মাত্ প্রবেশ করবে।





ইয়াজ বিন হিমার মাজালেয়ী (রা) থেকে রর্ণিত, তিনি বনেন : রাসূলুল্নাহ ইর্রশাদ কর্রেছেন : তিন প্রকারের লোক জান্নাতে প্রবেশ কর্রবে। ন্যায়পরায়ণ

বাদশা, সত্যবাদী, নেক আমলকারী, আর ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়ের সাথে এবং প্রত্যেক মুসলমানের সাথে দয়া করে। ঐ ব্যক্তি যে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে এবং বিনা প্রয়োজনে কারো নিকট কোন কিছূ চায় না। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহ, বাব সিফাতু আহলিল জান্না ওয়ান্নার)
৯. আল্লাহ্ ও তাঁব্গ রাসূলের প্রতি ঈমান আাায় আনন্দ অনুভবকারী, ইসলামকে সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীয় দীন হিসেবে বিশ্বাসকারীও জান্নাতে প্রবেশ কব্রবে।


আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ , করেছেন : যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহান্মদ -কে নবী হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (আবু দাউদ, আবওয়াবুন বিতর, বাব ফিল ইস্তেগফার- ১/১৩৫৩)

د०. দুই বা দুয়ের অধিক কন্যাকে সুশিক্ষা দানকারী এবং বালেগা হওয়ার্গ পর তাদেরকে সুপাত্রে পাত্রস্থকারী ব্যক্তিও জান্মাতে প্রবেশ করবে।


আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ রাmonk করেছেন : যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা তাদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করন, শেষ বিচারের দিন আমি ও ঐ ব্যক্তি এক সাথে উপস্থিত হব, এ্রকা বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন (যে এভাবে)। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফ্যলन ইছসান ইনালবানাত)
১১. Bজুর্ন পর্র দুই র্রাক'আত নফब্ সালাত (তাহিয়্যাতুল ఆজ్হ) রীতিমত घাদায়কারীও জানাতে প্রবেশ করবে।


 ফজরের সালাতের পর বেলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, રে বেলাল! ইসলাম গ্রহপের পর তোমার এমন কি আমল আছে যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হওয়ার আশা রাথ? কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার চলার শব্দ পের়েছি। বেলাল (রা) বলল : আমি এর চেয়ে অধিক কোন আমল তোদেখছি না যে, দিনে বা রাতে যখনই আমি ওজু করি তখনই যতটুকু আল্লাহ তাওফীক দেন ততটুকু নফল সালাত আমি আদায় করি। (বুখারী ও মুসলিম, মুথতাসার সহীহ মুসলিম नि আলবানী, হাদীস নং ১৬৮২)
১১. यथাযথ্ব সাनাতী ও স্বামীর অনুগত স্ত্রী জানাতে প্রবেশ করবে।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনুল্মাহ ~" ইর্রশাদ করেছেন : বে মহিলা পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাথে, স্বীয় লজ্জাস্থান সংর্জক্ষণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে লেষ বিচারের দিন তাকে বना হবে বে, জান্नাতের বে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়ে ঢুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। (ইবনে হিব্মান, সহীহ আন জাম आসসাগীর ওয়া যিয়াদাতিহি লি আলবানী, ১ম থ৫ হাদীস নং ৬৭৩)
১৩. জা্বিয়া, শহীদ, ঈমানদার্রদের নবজাতক শিষ মৃহ্যুবর্রণকাব্রী এবং জীবন্ত প্রোপিত সত্তান (অক্ধকান যুগে या কর্যা হতো) জান্নাত থ্রবেশ করবে।


হাসনা বিনতে মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আমার চচা
 কর্রেছি বে, কোন ধরনের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : নবীরা बান্নাতী, শহীদরা জান্নাতী, (মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিজ জান্নাতী, (অককার घू(ে)) জীবন্ত প্রেথিত শিও জান্নাতী।
(অাবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফি ফজ্জনিশাহাদা- ২/২২০০)
38. আাল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী জান্মাতে প্রবেশ কব্রবে।

মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম " বে ব্যক্তি আল্মাহর পথে ততক্ষণ পর্যন্ত সংপ্রাম করেছে যতক্ষণ কোন উট্টের দুধ দোহন করতে সময় লাগে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (ত্রিমিযী, অাব্য়াব ফ্জলুল बिशদ, বাবা মা যায়া ফিন সুজাহিদ ওয়ান মুকাতি, ওয়ান্নাকেহ- ২/১৩৫৩)
১৫. সूত্তাকী এবং চत্রিত্রবান জান্নাতে याবে।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ গ্me জিজ্ঞে করা হল কোন আমলের্গ কারণে সর্বাধিক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) ও উত্তম চরিত্র। (তিরমিযী, কিতাবুন বির өয়াসসিলা, বাব মাযায়া ফি হ্সনিল গুলক)
১৬. ইয়াতীমের্র লালন-পালনকার্রী জান্নাঢী হবে।


## Contents

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ত্যnam ইরশাদ করেছেন : ইয়াতীমের লালন-পালনকারী, চাই ইয়াতীম তার আস্যীয় হোক আর অনাত্মীয় ও আমি জান্নাতে এ দু’ আগুলের ন্যায় এ বলে তিনি তাঁর দু’ আগুলকে একত্রিত করে দেখালেন যে এভাবে এক সাথে থাকব। ইমাম মালেক (র) শাহাদাত ও মধ্যাঙ্ুুলের প্রতি ইশারা করে দেখিয়েছেন। (মূসলিম, কিতাবুযযুহদ, বাব ফজলুল ইহসান ইলা আল আরমিলা ওয়াল মিসকীন ওয়াল ইয়াতীম)

## ১৭. যার্ন হাষ্জ কবুল হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।



আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ র্mem বলেছেন, এক ওমরা থেকে অপর ওমরার মাঝে যে পাপ করা হয়, পরবর্তী ওমরা তার জন্য কাফ্ফারা আর কবুন হ্জ্জের একমাত্র পুরস্কার হন জান্নাত। (বোখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ওমরা, বাব ওজুবুল ওমরা ওয়া ফজনুহা)

## ১৮. মসজিদ নির্মাণকার্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে।



ওসমা বিন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্ধাহ ") একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য অনুজপপ একটি ঘর জান্নাতে নির্মাণ করবেন। ( মুসলিম, কিতাবুযयুহদ, বাব ফছজনু বিনায়িল মাসজিদ)
১৯. লজ্জাস্থান ও জিহ্মা সং্্রছণাবাব্রী জান্মাতে প্রবেশ কর্ববে।


সাহাল বিন সা’দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ? করেছেন : বে ব্যক্তি তার দাড়ি ও গোঁফের মধ্যবর্তীস্থান (মুখ এবং উভয় পাক়্ের

অষ্যবর্তী স্থান (লজ্জাস্থান) সংরক্ষণের জিম্মা গ্যহণ করবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিমা গ্রহণ করব। (বোখারী, কিতাবুর র্রিকাক, বাব হিফজ্জন লিসান)
২০. প্রত্তিবেশীর্গ প্রতি উত্তম আচর্নণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।





আবু হরাইরা (রা) ব্থেে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস কন্নল হে


 করে, আর পনির্রের এক ইুকরা করে ত দান করে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কোন কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন : সে জান্নাতী। (আহ্মদ, তামামুন মিন্না বিবায়ানিল পিসাল জান জুఆজিবা বিল জান্না, হাদীস নং ১৩৬)
২১. আল্লাহর্র নিরানক্র নাম মুभ্তকার্রী জান্নাতে প্রবেশ কন্রবে।


 করেছেে: আল্লাহর নিরানব্বইঢি নাম আছে, যে বাক্তি ঢা মুখ্ত কর্রবে সে জান্নাতে

२२. कুর্নজান্নর হেকাজতকান্রী জান্মাতে যাবে।



আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ করেছেন : কুরআন সংরন্ষণকারী যখন জান্নাতে যাবে ঢখন তাকে বলা হবে কুরআন পাঠ করতে থাক এবং এক এক স্তর করে আরোহণ করতে থাক। তখন সে প্রত্যেক আয়াত পাঠের মাধ্যমে একেক স্তরর করে আরোহণ করবে। এমনকি তার সংরক্ষিত (মুখস্তকৃত) সর্বশেষ আয়াত পাঠ করে সে তার নির্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করবে এবং সেটাই তার ঠিকানা হবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, আবওয়াবুজজিকর, বাব সাওয়াবুল কুরআান-2/0089)
২৩. বেশি বেশি সানাম বিনিময়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।



আবদুল্নাহ বিন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ \% করেছেন : হে মানবমণ্তনী! সালাম বিনিময় কর, মানুষকে আহার করাও, যখন্র মানুষ ঘুমন্ত থাকে তখন সালাত আদায় কর, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, অনুচ্ছেদ নং ১০/২০১৯)
২8. ক্রগ্গী দেখাশোনাকারী জান্মাতে প্রবেশ কর্রবে।


সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ নোmen ইরশাদ করেছেন : ব্রুগীর দেখাশোনাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগানে থাকে। (সুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফযলু ইয়াদাতির মারিজ)
২৫. আল্লাহর সম্তুষ্টি লাভের জন্য ম্মীনের জ্ঞান অন্মেষণকার্রী জান্সাতে প্রবেশ করবে।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম আাmen ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম, কিতাবুজ যিকর ওয়াদ দুআ, বাব ফযলুল ই曰তিমা' আনা তিলাওয়াতিল কুরআান)
২৬. সকান-সষ্ধ্যা সাইয়েদুল ইস্তেগফার পাঠকারী জান্মাতে প্রবেশ ক্ব্রবে।


সাদ্দাদ বিন আওস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ হাmin ইরাদ করেছেন : সাইয়েদুল ইস্তেগফার হন্গ "আল্লাহ্মমা আন্তা রাব্বি লা ইলাহা ইল্মা আন্তা, থালাকতানী, ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা, ওয়া ওয়দিকা মাস্তাতা'তু আউজুবিকা মিন সার্রি মা সানা’তু, আবুউলাকা বিনি’মাতিকা আলাইয়্যা, আবুও বিজানবি, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লাইয়াগফিরুুজুনুবা ইল্না আন্তা।

হে আল্মাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা, আর আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙীকারাবদ্ধ। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার তুনাহসমূহ স্বীকার করছি, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর, নিষ্য ঢুমি ব্যতীতত అুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি একীনসহ এ দুয়া দিনের বেলায় পাঠ করে, আর সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতী, আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা একীনসহ এ দোয়া পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পৃর্বে মৃত্যুবরণ করে সেও জান্নাতী। (বোখারী, মুথতাসার সহী বুথারী লি যুবাইদী, হাদীস নং ২০৭০)

## Contents

২৭. यার্র চোখ অক্ধ হয়ে যায় আার্র সে তাতে ধৈর্যধান্রণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ কর্রবে।



আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ~m কে বলতে چুনেছি, তিনি বলেন : আল্লাহ বলেন : আমি যখন আমার কোন থ্রিয় বান্দাকে তার দুটি প্রিয় অঙ (চোখ দ্বারা) পরীক্ষা করি, আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে তখন এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি। (বোখারী, কিতাবুল মারাজ, বাব ফ্জলু মান জাহাবা বাসার্হম্থ)
२৮. পিতা-মাতার সেবাকাবী জান্মাতে প্রবেশ কন্নবে।


আবু হরাইরা (রা) নবী কারীম 2max থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ঐ ব্যক্তির নাক খুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, यে তার পিতা-মাতাকে বা তাদের কোন একজনকে বা উভয়কে বৃদ্ধ বয়সে পেল অথচ তদের সব্ভুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করততে পারল না। (মুসলিম, কিতাবুন বির ওয়াসসিनা, বাব তাকদীম বিক্কন ওয়ালিদাইন জাनা তাতাউ’ বিসসানা)
২৯. যুসলমানদ̆র बোন কষ্ঠদায়ক বস্তু দূরকাद्री জান্নাতে थবেশ ক্নবে।


আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিनि বলেন, রাসূনুল্মাহ " ইরশাদ করেছেন : একটি গাছ যুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে ছিল, তখন এক ব্যক্তি রসে তা কেটে দিল, এর বিনিময়ে সে জান্নাত নাত করন। (মুসলিম, কিতাবুল বিত্র ওয়াসসিলা, বাব ফ্জলু ইযালাতিল आया মিনাত্তারীক)
৩०. ভ্রোগে ধ४র্যধার্রণকার্গী জান্নাতে প্রবেশ কর্নবে।





आতা বিন রাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে बलেছেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী রমণী দেখাব না? आমি বললাম, ক্নে নয়, তিনি এক মহিলার প্রতি ইপিত করে বললেন : গতকাল বে মহিলাঢি নবী
 হলে আমার সত্র খুল্লে যায়, তাই আপনি কি আমার জন্য আল্ধাহর নিকট সোয়া করবেন ভেন আল্লাহ্ আমাকে সুস্ঠ করেন? তিনি বললেন : यদি তুমি চাও ঢাহলে খার্ন কর আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করবে। আর यদি ঢুমি চাও তা হনে আমি তোমার জন্য দোয়া করি, তিনি তোমাকে সুস্থ করে দিবেন। তখন ঐ
 आক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, আপনি আমার জন্য লোয়া কর্পুন যাতে
 কিতাবুল মার্জ, বাব ফজনু মান ইযুসরাউ মিনারর্রিহ)

 কহ্রবে এবং স্বীয় স্বামীর ভক্ত, অধিক সন্তান জন্মদানে কষ্ঠ সহ্যকার্রী এব?





## Contents


 কंরেছেন : আমি কি জান্নাতী পুরুষদের কথা তোমাদেরকে বলব না? নবী, শহীদ, সিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিখ, দূর থেকে স্বীয় মুসলিম ভাইকে আল্মাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেখতে আসে এমন ব্যক্তি জান্নাতী, (তিনি আরো বলেন) আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী মহিলাদের ব্যাপারে অবগত করাব না? স্বীয় স্বামী ভক্ত, অধিক সন্তান প্রসবে ধৈর্যধারণকারী, ঐ সতী নারীী যে তার স্বামীর অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে বলে যে, আমার হাত তোমার হাতে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ করব না যতক্ষণ না তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও। (ত্বাবার্গী, আল জামে'আসসাগীর লि আলবানী, হাদীস নং ২৬০১)
৩২. শর্রীয়তে হালালকৃত বিষয্যশলোকে হালাল এবং হারামকৃত বিষয়ঋলোকে হারাম বলে জানা এবং সে অনুযায়ী জামলকাব্রীఆ জান্মাতে প্রবেশ করবে।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্মাহ ন্য় -কে জিজ্ঞেস করন, ইয়া রাসূলাল্মাহ! যদি আমি ফরজ সালাত আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি শরীয়তে হালালকৃত বিষয়খলোকে হালাল বলে মনে জানি এবং যাতে হারামকৃত বিষয়ল্ডলোকে হারাম বলে জানি, আর এর চেয়ে অধিক আর কোন কিছ্র না থাকে তাহলে কি আমি জান্নাত পাব? তিনি বললেন : হ্যা। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আল্লাজ্জি ইয়দখুলুন জান্না)

##  প্রবেশ করবে।


 অহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে যার দুটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে वান্র সে তাতে সওয়াবের আশা নিয়ে ধৈর্যধারারণ করে সে জান্নাতী হয়, তাদের মধ্যে
 निनि বললেন : দু’জন মৃত্যুবরণ করলেও। (সুসনিম, কিতবুল বিরর্রি ওয়াসসিলা, বাব অबनू মান ইয়ামু নাহ্ ऊলাদ खায়াহসাবুহ)
08. প্রত্যেক ফর্রজ সালাত্র পর আয়াতুল ক্ররসী পাঠকার্রী জান্লাতে এবেশ কর্রবে।

يمّوتِ.
আরু টমামা আল বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূন্মা হ ইব্রশাদ করেছেন : শ্যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফ্রজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাध্যার ব্যাপারে আর কোন বাধা নেই। (नागায়ী, ইবনে হিক্মান ও ज্বাবার্ানী, সিলসিলা আহাদীস সহীহা লি আলবানী, ২য় খө, घमीग नং ৯৭२)
 बान्नाতেন্ন অধিকাद्री।

 वाমি কি তোমদদেরকে জান্নাতের খনি সস্পক্কে অবগত কর্নাব না? आমি বলनাম : ইয়ा রাসূলাল্ধাহ! जবশ্যু অবগত করাবেন, তিনি বললেন : লা- হাওলা ওলা ক্ষ্যাতা ইद्वা বিब्gा (বলা)।
(ইবনে মাজাহ, সুনান সাজালি आল‘বাनी, ২য় భ্, হাদীস নং ৩০৮৩)

## Contents

৩৬. "সুবহানাল্লাহিল আयীম ওয়া বিহামদিহি" বেশি বেশি পাঠকাব্রী জান্মাতে প্রবেশ কব্রবে।

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ , করেছেন : যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহিল আবীম ওয়া বিহামদিহি" (বড়ত্তের অধিকারী আল্মাহ, তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এ দোয়া করে, তার জন্য অজান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়। (তিরমিযী, সহীহ জামে আত্-তির্নমিযী, লি আলবাनী ৩য় चও হাদীস নং ২৭৫৭)
৩৭. যে ব্যক্তি তাব্গ সম্পদ র্রহ্ষা করততে পিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে সে জান্সাতে প্রবেশ করবে।

আবদুল্巾াহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ
 নিহত হল সে জান্নাতী। (নাসায়ী, কিতাব তাহরিমিদ্দাম, বাব মান কাতালা দুনা মালিহি-৩/৩৮-৮)
৩৮. যে নাব্রী অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত হওয়াতে ধৈর্যধাব্রণ করে সে জান্মাতী।


মুয়াজ বিন জাবাল (রা) নবী কারীম ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ট হওয়া বাচ্চা, তার মায়ের আञ্ুু ধরে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তবে এ শর্তে যে ঐ নারী সওয়াবের আশায় তাতে ধৈর্যধারণ করেছিল। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েজ, বাব মাযায়া ফি মান উসীবা বি সাকত-১/১৩০৫)
৩৯. ন্যায় বিচার্রকার্রী বিচারক জান্মাত্ প্রবেশ করবে।



বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বনেন, রাসৃনুন্মা দু’্রকারের বিচারক জাহন্নামী হবে, আর এক প্রকার জান্নাত্ প্রবেশ করবে, ঐ বিচারক বে সত্যকে বুঝেছে এবং ঐ অনুयায়ী বিচার করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ কব্রবে, আর बে বিচারক সত্যকে বুবোছ এবং জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে বিচার করেছে এবং ঐ বিচারক শে, কোন যাচাই-বাছাই ব্যতীত বিচার করেছে সেও
 नং 8) 8 )




আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লা হ ইরশাদ করেছেন : ব্ ব্যক্তি কোন মুসলমানের অনুপস্থিত্তিতে তার অপমান থেকে তাকে রফ্ম কর্লল তার ব্যাপার্小 আল্লাহর দায়িত্ব হল বে তাকে জাহান্নাম থেকে মুত্ত

83. काর্রো निকট কখনো হাত পাত না এমন ব্যক্তিও জান্মাত্ यাবে।



সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লা ন্m ইরশাদ করেছেন : বে ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়ে জিস্মাদারী দিবে থে, সে কারো নিকট কখনো হাত পাতবে না আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। (আাু দাউদ, কিতুবুযयাকতত, বাব

জান্নাত-জাহান্নাম - ৯
8२. त্বাগ দমনকান্রী ব্যক্তি জান্মাত্ প্রবেশ ক্্রবে।

আরু দার্া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনूল্নাহ ই ইরশাদ করেছেন : पুমি রাগ করো না তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। (ত্বাবারানী, সইীई অান জামে’ আসাসাগীর লি আলবানী, ৬ষ্ঠ থ৩, হাদীস নং ৭২৫১)
8৩. आস্র ও ফজরের্র সালাত निয়্রমিত জামায়াত্ত্ন সাথে আদায়কাব্রী ब্যজ্তি জান্নাতে প্রবেশ কব্রবে।

আরু বকর বিন আবু মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :


88. বে ব্যক্তি নিয়মিত জোহর্রের পৃর্বে চার্র র্রাক‘আাত সুনাত আদায় কর্রে সে জান্নাতী।

الظُّهرِ آربِعًا حرَّمَهُ اللهُ عَكَى النَّارِ .

উশ্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূनूল্মাহ ই ইর্রশাদ করেজেন : বে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাক আাত সালাত (নিয়মিত) আদায় করে তার ওপর আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করেছেন। (তিন্মম্যী, কিতাবুসসালা বাব- ১/৩১৫)
 জাদায়কার্রী জানাতে প্রবেশ কর্রবে।


আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ ইা করেছেন : যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আলেম-উলামার সাথে জামা‘আতের সাথে আদায় করে তার জন্য দুঁটি মুক্তি লেখা হয়, একটি থেকে আর অপরটি মুনাফেকী থেকে। (তিন্রমিযী, আবওয়াবুসসাनা, বাব ফি ফজ্জি তাকবীরাতুল উলা- ১/২০০)
8৬. नিম্নোক্ত সাত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে : ১. ন্যায়বিচার্, ২. যৌবনকালে ইবাদতকারী, ৩. মসজ্রিদের সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপনকারী, 8. আাল্মাহর সন্ত্রি লিভের্র জন্য অপর্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী, ৫. बাল্লাহর ভয়ে একান্ঠে ক্রন্দনকার্রী, ৬. আল্লাহর ভয়ে সুন্দরী র্রমণীর সাथে থার্যাপ প্রলোভনকে ত্যাগকার্রী, ৭. গোপনে জাল্লাহর্গ গথে গমনকারী।







 করেছেন : সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ার নিচে ছায়া দিবেন, ১. ন্যায়বিচারক বাদশা, ২. আল্মাহর ইবাদতে মগ্ন যুবক, ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর ব্রকবার মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য উদপ্রিব ধাকে, 8. যে দু’জন ব্যক্তি আল্মাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই একে অপরকে ভালোবাসে এবং এ উস্দেশ্যে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ৫. ঐ ব্যক্তি যে একা আাল্লাহর শ্রণে অশ্রপ্রবাহিত করে, ৬. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশের নারী ষ্যভিচারের बन्य আহান করল আর সে তার উত্তরে বলল : আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৭. ঐ ব্যক্জি এ্যে এমনভাবে দান করে যে তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি দান করেছে। (তিরমিযী, কিতাবুযুহুদ, বাব মা-জা-আ ফি হুব্সিল্মাহ- ২/১৯৪৯)
89. অপর্রকে ঋমাকার্রী জান্মাতে প্রবেশ কর্নবে ।
 ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে পরিপৃর্ণতাবে সক্ষম ছিল কিনুু সে পতিশোধ না নিয়ে রাগকে দমন কর্নল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমম্ সৃষ্টি জীবের সামনে উপস্থিত করে ঢাকে হুরেইন বাছাই কন্মার স্বাধীনত দিবেন, जাদর মধ্য় যাকে খুশি তাকে লে বিবাহ

8৮. অহ२बाর, থিয়ানত ও \#ণ থেকে মুङ্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ কব্রबে।
 যে ব্যক্তি অহংকার, থিয়ানত ও ঋণ শেকে মুক্ত থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

8৯. आयानের্গ জবাব দানকাব্রী জান্নাতে প্রবেশ কন্রবে।

 دَخْلَ الْجَنَّةُ .


 আযানের উত্তরে বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (নাসায়ী, কিতাবুল আযান, বাব সাध্যাহু জালিকা- ১/ज৫০)

## Contents

## ২৬. প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বৃ্চিত লোকেরা

১. মিথ্যা কসম কর্পে অন্যের হক নষ্ঠকারী জান্মাতে যাবে না।


 قَضِيبَّا مِنْ آرَاكٌ .
 করেছেন : বে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন ব্যক্তির হক বিনষ্ট করল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন, এক ব্যক্তি বলল : হে আল্মাহর রাসূল nem ! यদিও সাধারণ কোন বিষয় হয়? তিনি বললেন : यদিও কোন ডালের একটি শাখাই হোক না কেন। (মুসনিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ওয়ায়ীদ মান ইকততায়া হাক্कুমুসলিম বিয়াগীনিহি)
২. হারামপ্হায় সশ্পদ উপার্জন $<$ ভহ্ষণকার্রী জান্মাত্ याবে না।

 হারাম খাদ্য দিয়ে লালিত হয়েছে ঢা জান্নাতে যাবে না। (বায়হাকী, মিশকাতুল घাসাবীছ, লি আলবানী, কিতাবুল বুুু, বাব কাসব ওয়া তালাবুল হালাল- ২২৭৮৭)
৩. পিতা-মাতার অবাধ্য, দাইউস পুর্পম্ের্গ সাদৃশ্য অবলষ্বনকার্রী नाड़ी জান্নাতে याবে ना।


আদ্দুল্মা ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্dাহ ? কর্রেছেন : তিন বাক্তি জান্নাতে যাবে না, পিতা-মাতার অবাধ্য, দাইউস ও পুুুযের সাদৃশ্য অববলম্ধনকারী মহিলা। (शকেে, কিতাবুল জামে आাসাসগীর লি आলবানী, ৩য় অ૯ হাদীস নং ৩০৫৮)

## Contents

## 8. आত্মীয়ততার্ন সম্পর্ক ছিন্নকার্রী জান্সাতে যাবে না।



মুহাম্যদ বিন জুবাইর বিন মুতয়েম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা কর্রেন, তিনি
 यাবে না। (তিরমমিী, অবఆয়াবুন বির ও ওয়াস সিলা, বাব সিলাতুর রেহেম- ২/১৫৫৯)
৫. ग্বীয় অধীনস্থদ্রেকে প্রতার্রণাকার্রী বিচার্রক জান্নাতে যাবে না।


মি'কাল বিন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিनि বলেন, আমি নবী কারীম -কে বলতে তনেছি, তিনি বলেন : মুসলমানদের ওপর প্রতিনিধিতৃকারী শাসক, যদি এ অবস্গায় মৃত্যুবরণ করে, যে সে তার অধীনস্থদ্দেরকে ধোঁকা দিত্রেছে, তাহলে আল্মাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন। (বোখায়ী, কিতাবুল আহকাম বাব মান ইঠ্থারা র্যায়িয়া ফাनাম ইয়ানखা)
৬. উপকার্র করে ধ্ধোঁা দেয়, পিতা-মাতার অবাধ্য সর্বদা মদপানকায়ী জান্নাত্ यাবে না।

आবদুন্মাহ বিন আমর (রা) নবী কার্রীম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : উপকার করে খোঁা দেয়, পিতা-মাতার অবাধ্য, সর্বদা মদ্যপান ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। (নাসায়ী, কিতাবুল আসতूর বিহি, বাব জার ব্রইয়া ফিল মুদমেনীনা ফिन ঋামর- ৩/(२88)
१. थ্রতিবেশীকে কষ্ঠদাতা জান্মাত থেকে বৃ্চিত হবে।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ইর করেছেন : যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান তাহরীম ইযা আল জার)
৮. অশ্লীল ভাষী ও বদম্জাজী ব্যক্তি জান্মাতে যাবে না।

 করেছেন : অশ্ধীল ভাীী ও বদমেজাজী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। (অাবু দাউদ, কিতাবুল आদব, বাব ফি হ্সনিল भুলক-৩/8০১৭)
৯. पহशबান্রী জান্নাতে প্রবেশ কর্যবে না।


আবদুল্নাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনূন্নাহ ৷ ইর্রশাদ করেছেন : যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করনে না। (সুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব ঢাহরীমুল কিবর)

ว०. চোগनথোর জান্লাতে यাবে না।
 চোগনঢ্খার ব্যজ্তি জান্নাত্ প্রবেশ করবে না। (জানু দাউদ, কিতাবুল आদাব, বাব ফিল্ন बা/্যাত- ৩/8০৭৬)

নোট : কোন কোন হাদীসে নাশ্াাম শ্দ এসেছে। উভয় শদ্দের অর্থ একই।
 কख्यবে না।

## Contents

সা’দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম *. -m -কে বলতে তুেছি, তিনি বনেন : বে ব্যক্তি জেনে বুর্রে নিজেকে অন্য পিতার প্রতি সম্পর্ক করে তার জন্য জান্নাত হারাম। (বোখারী, কিতাবুল ফারায়েজ, বাব মান ইদায়া গাইরা জাবিহি)
১২. বিনা কার্রণে তালাক দাবিকার্রী নাব্রী জান্মাতে প্রবেশ করবে না।

 ভে নারী তার স্বামীর নিকট বিনা কারণে তানাক দাবি করে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও
 মুখजলিয়াত-২/0৫8৮)



आবদুন্মাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূন্মাহ ইরশাদ করেছেন : শেষ যামানায় কিছু ব্যক্তি কবুতরের পায়খানার ন্যায় কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাততর সু⿰্রাণও পাবে না। (অারু দাউদ, কিতাবুল ল্লিবাস, বাব মাযায়া ফি শিজাবিসৃসওদা- ৯২/৫৫৪৮)

## ২৭. নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে <br> বলা যাবে না যে সে জান্মাতী

د. निर्मिষ করে কোন ব্যক্টিকে यলা बে, সে জান্নাতী এটা নাজায়েय কে জান্নাতী आন্গ কে জাহান্নাসী ঢা आল্লাহর্থ এখতিয়ারে।



উন্মুল আলা আনসারী (রা) নবী কারীম , memern-এর নিকট যারা বাইয়াত করেছিল তাদের অন্তর্ষুক্ত ছিলেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে আনসারদের মাঝে বণ্টন করা হয়েছিল, আমাদের ভাপে ওসমান বিন মাজউন (রা) পড়ে ছিন, আমরা তাকে আমাদের ঘরে উঠালাম, তখন সে অসুস্থ হয়ে ঐ রোগে মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুর পর তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হল, রাসূলুল্নাহ , রnmen আসলেন, আমি বললাম, হে আবু সায়েব! (ওসমান বিন মাজউন (রা)-এর কুনিয়াত) তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তোমার ব্যাপারে আমি সাক্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তোমাকে ইয়্যত দিক, তিনি বললেনে : উন্মুল আলা তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে ইয়যত দিয়েছেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্মাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আল্লাহ কাকে ইয়যত দিবেন? তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে ওসমান ইন্তেকাল করেছে, আল্লাহর কসম! আমিও আল্লাহর নিকট তার জন্য কন্যাণ কামনা করছি, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি নিজ্জে জানিনা যে কিয়ামতের দিন আমার কি অবস্থা হবে? অথচ আমি আল্লাহর রাসূল! উশ্হুল আলা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! ज্ররপর আমি আর কারো ব্যাপারে বনিनি যে সে পাপমুক্ত। (বোখারী, কিতাবুন জানায়েय, বাবুদ্দুখুল আলাল মায়্যিত বা’দাল মাউত ইযা আদরাজা ফি আকফানিহি)

নোট : ১. নবী কারীম যে সব সাহাবাগণের নাম নিয়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদেরকে জান্নাতী বলা জায়েয আছে।
২. নিজের ব্যাপারে নবী কারীম গৌরব, অমুখাপেক্ষিতা ও ক্ম্ার প্রতি লক্ষ্য রেথে বলেছেন, যার বাহ্যিকতা অন্য হাদীসে এভাবে এসেছে যে, কোন ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে

না। জিজ্sেস করা হল, হে আল্পাহর রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন : হ্যা আমিও। তবে হ্যা আমার প্রভু স্বীয় রহমত দারা আমাকে ঢেকে রাখবেন। (झুসनिম)
৩. উন্নেখ্য, উসমান বিন মাজউন (রা) দু’বার হাবশায় হিযরতের সুর্যেগ লাভ করেছিলেন। এরপর তৃতীয়বার মদীনায় হিযররতের্র সুযোগ লাভ করেছিলেন। তার মৃত্রুর পর রাসূলুল্মাহ \% তিনবার তার কপালে চুমু দিত্রে বনছিলেন, বে রকাক্সর হয়ে যায় নি। এরপরও তার ব্যাপারে এক নারীী তাকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত

২. যুদ্ধের ময়দানে এক ব্যক্তি নিহত হলে সাহাবাগণ তাকে জান্মাতী মনে কব্রতে লাগল তথन র্যাসূলूল্লাহ बारान्नायी।

- بِعبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا

ওयর বিন খাত্তাব (র্রাযিয়া|্ছাহ্ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূনূল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হন, ইয়া রাসূলাল্gাহ (সা)! অমুক ব্যক্ শাহাদাত বর্রণ করেছে, তিনি বললেন : কখনো নয় গনিমতের মাল থেকে একটি চাদর চুরি করার কার্ণণ আমি তাকে জাহন্নামে দের্থেছি। (তিজমিযী, আবওয়াবুসসিয়ার, বাব জাল ๒লু9/১২৭৯)
৩. কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তি চাই সে বড় মুত্তাকী, आলেম, ওলী, भीর্র, एबীর, দর্রবেশই হোক না কেন ঢার্ নিচিত জান্ৰাতী বना না জाয়েय।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ই করেছেন : কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়ার আমল করত্ত থাকে, નেষ পর্যায়ে সে আবার জাহান্নামে যাওয়ার আমল খরু করে এবং এ অবস্থায় সে সৃত্যুবরণ করে। আবার কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জাহান্নামে যাওয়ার আমল কব্রতে থাকে এরপর শেষ পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়ার আমল তুরু করে এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম, কিতাবুল কদর)


 مِن أهِ الَجنَّة .
সাহাল বিন সা’দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ইর কর্রেছেন : মানুষের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার আমল করতে পারে, ষथচ সে জাহান্নামী হবে, আবার মানুষের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার वামল করতে পারে অথচ সে জান্নাতে প্র!বশ করবে । (মুসলিম, কিতাবুল কদর)

নোট : এমনিতেই তো কবর ও মাজারসমূহে নযর নেয়াজ দেয়া বিভিন্ন জিনিস নটকানো বড় শিরক, এ হাদীসের আলোকে এটি একটি অর্থছীন কাজও বটে। আর তা এজন্য যে, যেকোন মৃত্যু ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না যে সে সেখানে আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে না শাস্তি ডোগ করতেছে।

## ২৮. জান্মাতে বিগত দিনের স্মরণ






## Contents



তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ বলবে আমার ছিল এক সাথী, সে বলত তুমি কি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত যে, আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনো কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? সে বলবে তোমরা কি (তাকে) উককি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে ঝুকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে : আল্মাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে। আমার প্রতিপালকের অনুপ্রহ না থাকলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। আমাদেরতো আর মৃত্যু হবে না। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না। এটা নিশয়ই মহা সাফল্য। এর্দপ সাফল্যের জন্য কর্মঠদের উচিত কর্ম করা। (সূরা সাফ্যাত- ৫০-৬১)
২. জান্সাতীরা তাদের্ন আসনে বসে ইহজগতের্র যাবতীয় কর্মকাক স্মর্নণ করবে।


তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে পৃর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহর্র অনুগ্গহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি-শাস্তি থেকে রক্ষা করেছে। আমরা পূর্বে আল্লাহকে আহ্নান করতাম, তিনি তো কৃপাময় পরম দয়ানু। (সূরা তৃর-২৫-২৮)

## ২৯. আারাক্ের অধিবাসীগণ

3. জান্নাত জাহান্মামের মাঝে একটি উঁচू স্থানে কিছ্র ব্যক্তি জীবন यাপন কর্রবে তাদেরকে আ'রাফের অধিবাসী বলা হয়। আ’র্যাফের অধিবাসীদো পাপ ও সওয়াব বরাবর হবে তাই তার্না জান্নাতেও যেতে পারবে না, কিত্র আ/্লাহর দয়া ও অनুগ্রহে জান্মাতে যাওয়ার আশাবাদী তার্না হবে।





এ উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে, আর অা’্রাফে কিছু ব্যক্তি থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। তাব্রা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে কিন্তু তারা তার আকাজ্ষা করে। (সূরা बत্রাফ-8৬)
২. আ'রাফের অধিবাসীরা জাহান্সামীদেরকে দেথে নিম্নোক্ত দোয়া ক্নেব।


পরন্তু যথন জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা ж্বে : হে আমাদের প্রতিপালক! ঢুমি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের সাথী ब্बবে না। (সূরা আ’রাফ-8৭)
৩. আ'রাফবাসীদের্গ পম্ম থেকে তাদের্গ পর্রিচিত কিছ্র জাহানামীদেরকে Пिकণীয় সম্বোধন।



আ’’রাফবাসীরীরা কয়েেকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্ঘারা চিনতে পেরে धब দিয়ে বनবে, তোমাদের বাহিনী ও পার্থিব জীবনের ধন-সশ্পদ এবং তোমাদের


## ৩০. দু'টি বির্রোধপূর্ণ বিশ্বাস ও তার্র দু’টি বিরোধপূর্ণ প্রতিফন

 शियीत ঈมানদার্রদের্র সাधাব্রণ জীবन याপन দেতে হাসত এবং বিদ্রপ

## Contents

কর্রত, পর্রকালে ঈমানদারর্木া জান্নাত্তে নি‘আামত ও আনন্দে জীবনयাপন






যারা অপরাধী তারা মু’মিনদেরকে উপহাস করত এবং তারা যখন মু’মিনদের পাশ দিয়ে অতিক্রেম করত তখন পরশ্পরের চোখ টিপে ইশারা করত, তারা যখন তদের পরিবার পরিজনদের নিকট ফিরত তখনও হাসাহাসি করে ফির্রত। আর যখন তারা ঈমানদারদেররকে দেখত তখন বলত নিচ্য় এরা বি্রান্ত। অথচ তারা ঈমানদার্রদের তত্ত্রাবধায়ক ক্রপে প্রেরিত হয়নি। আজ যারা ঈমানদার তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছছ, সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে,


## ৩১. ইহজগতে জান্নাতের্ন কতিপয় নি’য়ামত

১. হাজরে জাসওয়াদ (কালো পাথন্র) জান্নাত্তে্ব পাথন্রসমূহের্ন মধ্যে একটি পাথ্র।

 ইরশাদ করেছেন : হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে আনিত পাথর, যা দুষ থেকেও সাদা ছিল, কিন্তু মানুষ্েে পাপ তাকে কালো করে দিয়েছে। (তিরমিবী, आাও্যাযুল জান্না, বাব ফ্যল হাজর্রিল আসওয়াদ-১/৬৯৫)
২. আজওয়া খ্জুর (এক প্রকার উন্নত্যানের থেজুরের নাম) জান্মাতী ফन, মাকামে ইবরাহিম জান্মাতের পাথর যাইতুন জানাতেব্ব একটি গাছ।


রাফ্য’ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ইর্রশাদ করেছেন : আজওয়া খেজুর, পাথর (মাকামে ইবরাহিম) এবং (বৃক্ষ) যাইতুন গাছ बান্নাত থেকে আনিত। (হাকেম, তাহকীক মুস্তফা আবদুল কাদের, দার্রুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈব্পুত ছাপা 8/২২৬)
 बকটি অలサ।


আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম ন্mer থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : वামার হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান, घার আমার মিষ্বর আমার হাউ্জের ওপর। (বোখারী, কিতাবুসসালা ফি মাসজিদি মাক্কা ष्रा মাनीना)
8. মেহেন্দী জানাতের সুগক্ধিসমূহের মধ্যে একটি সুগক্ধি।


আবদুল্মাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ করেছেন : জান্নাতীদের জना সুঘ্রাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুঘ্রাণ হবে মেহেন্দীর


ब. বকর্রী জাক্রাত্র প্রাণীসমূহ্রে্র মধ্যে একটি প্রাণী।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ৷mmer ইরশাদ করেছেন : বকরী জান্নাতের প্রাণীসমূহের মধ্যে একটি প্রাণী, তার থাকার স্থান থেকে তার প্রস্রাব ও পায়খানা পরিষ্কার কর এ্রবং সেখানে সালাত আদায় কর। (বায়হাকী, সিলসিলা আহাদীস আসসাহীহা লি আলবানী, ৩য় খণ হাদীস নং ১১২৮)
৬. বুত্হান উপত্যকা জান্মাতের উপত্যকাসমূহেন্য মধ্যে একটি উপত্যকা।

 বুতহান জান্নাতের উপত্যকাসমূহের মধ্যে একটি ঊপত্যকা। (বায়্যার, সিলসিলা আহাদীস আসসাহীহা লি আলবানী, ৩য় খ৩ হাদীস নং ৭৬৯)

## ৩২. জান্মাত লাভের দোয়াগুলো

১. আল্লাহর নিকট জান্নাত চাওয়ার্ন কতিপয় দোয়া নিম্নর্রপ।


 رلىَ خَيْرَا .
হে আল্লাহা! আমি তোমার নিকট সর্বপ্পকার ভালো কামনা করছি, তা তাড়াতাড়ি হোক বা দেরী করে হোক, যা आমি জানি বা জানি না, आার তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে, তা তাড়াতাড়ি হোক বা দেরী করে হোক, যা आমি জাनि জथবা জানি না, হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট প্রত্যেক ঐ ভালো

কামনা ক্গছি যা তোমার নিকট তোমার বান্দা এবং নবী কারীম মুহা্যদ \%"m কামনা করেতে। আর প্রত্যেক ঐ অকন্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা থেকে তোমার বান্দা
 নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং এমন কথা ও কাজের সুয্যাগ কামনা করছি যা আমাকে জান্নাত্র নিকটবর্তী করবে, হে আল্gাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নাম থেকে এবং এমন কথা ও কাজ থেকে যা তার নিকট্বর্তী করে। হে আল্মাহ্! আমি তোমার নিকট আবেদ্রন কর্মি, তুমি আমাকে শে ফায়সালা কর্লেছ তা যেন জামার





হে আল্লাহ!! তুমি আমাদরকক এতটা ভয় দান কর যা আমাদের ও আমাদের পাপের মাঝে জাড়াল সৃষ্টি করবে। জার আমাদেরকে এতইুকু অনুগত কর্ার তাওফীক দান কর या আমাদেরকে তোমার জান্মাতে ৎৌছাব্, আর এতটt একীন দান কর যা পৃথ্বীর মুসিবতঋলো সহ্য করা আমাদের জন্য সহজ করে দেয়। হে आল্লাহ্! ঢুমি আমাদের্রকে যতদিন জীবিত রাখবে ততদিন ঢুমি आমাদের কান, बোখ ও অন্যান্য শকি দার্রা উপকৃত হ৫য়ার তা৫ফীক দান কর।

आর ভে ব্যক্তি আমাদের ওপর যুনুম করে তার নিকট থেকক তুমি প্রতিশোধ নাও। আর দুশমনের বিরুুক্ধে তুমি আমাদূরকে সাহায্য কন। মীননের ব্যাপার্রে षামাদের ఆপর মুসিবত চাপিয়ে দিও না। দুনিয়াকে আমাদের জীবনের বড় উদ্দেশ্য
 जমन ব্ক্তিকে आমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না শে আমাদের ওপর অনুহুহ করবে



बन्নাভ-জাহান্নাম - ১০

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট তোমার রহমতের মাধ্যমষনো এবং তোমার ফ্মার উপাদানণলো কামনা করহি, আরো কামনা করছি প্রত্যেক নেকীর অং্। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট জান্মাত লাভের মাধ্যমে সফনতা কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চচ্ছি। (লোন্তাদরাক হাকিম- ১/৫২৫)


হে আল্মাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার স্גরণকে উচ্চ কর এবং আমার বোঝা হালকা কর। আমার আমলশুলোকে সংশোধন কর। আমার আয্মাকে পবিত্র কর। আমার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ কর। আমার অন্তরকে আলোকিত কর। আমার পাপগুলো ক্ষমা কর। আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা কামনা করছি। (মোস্তাদরাক হাকিম-১/৫২০)

হে আল্মাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি।

## 10. বিবিধ

## ১. Өধুমাত্র আল্মাহর দয়া ও অनুগ্রহেই জান্মাতে পবেশ সষ্ভব।




 করেছেন : কোন ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিং তিনি বললেন, হ্যা আমিও। তবে আমার প্রভু আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে নিবেন। (মুসলিম, কিতাব সিযাতুল মুনাফেকীন, বাব লাই ইয়াদখুলাল জান্না আহাদুন বি আমালিহি)
২. ভে ব্যক্তি আান্নাহরর নিকট তিনবান্র জান্মাত লাভের জন্য প্রার্থনা কর্রে তার জন্য জান্নাত সুপারিশ করে।



 করেছেন : বে ব্যত্তি তিন বার আল্লাহর নিকট জান্নাত নাভের জন্য দোয়া করে তখন জান্নাত তার জন্য বলে, হে অান্নাহ্! ড়মি তাকে জান্নাত্র প্রবেশ করাও। আর यে ব্যক্তি তিনবাহ আল্মাহর নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করে তার বাপারে জাহান্লাম বলবে, হে জাল্লাহ তকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও। (তিরমিयী, जাব্য়ানুল জান্না, বাব মা যায়া ফি সিফাত আনহারিল জান্না- ২২২০৭৯)
 পাঁচশত বছর পৃর্নে জান্নাতে यাবে।

 করেছেন : গরীব মুহাজিররা (হিজরতকারী) ধনীদদর চেয়ে পাচশত বছর পূর্বে खান্নাতে যাবে। (তির্রমিযী, আবওয়ারুযুযুদ, বাব মাयায়া জান্ন ফুকা木াইন মুহাজ্ররিন ইয়াদ্যুলুनान জান্ন কববना জাগनিয়া ইহিম- ১৯১৬)

 জান্রাতীদের্রকে দিত্যে দেয়া হয্স।




## Contents

 করেছেন : তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার জনা দুটি স্থান নেই। একটি জান্নাতে অপরটি জাহান্নামে, কিন্ুু মৃত্যুর পর যখন কোন ব্যকি জাহান্নামে চলে যায় তথন জান্नাতীরা জান্নাতে তার স্থানটির অধিকারী হয়ে যায়। आর আল্ধাহর
 দু’মেনীন-১০) (ইবনে মাজ্রাহ, কিতাবুयযুহু, বাব সিফতুন জান্না- ২/৩৫০৩)
 প্রবেশকার্নীকে জান্নাতীর্木া ‘জাহান্নামী’ বলে ডাকবে।


ইমরান বিন হুসাইন (রা) নবী কারীী (স) থেক্ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : কিছু ব্যক্তি মুহাম্যদ ". এর সুপারিশক্রমে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে, লোকেরা (তখনো) তাদেরকে 'জাহান্নামী’ বলে ডাকবে। (অার দাউদ, কিছবুসস্নন, বাব ফিশশশাফসয়া- ৩/৩৯৬৬)

নোট : তাদেরকে আঘাত করার জন্য ‘জাহান্নামী’ বলা হবে না, বরহং তাদের
 হরে যাত্ করে তারা বেশি বেশি করে আল্মাহর কৃতজ্ত পকাশ করে।
৬. জান্নাতী ব্যক্তিন্র জ্পহ কিয়ামতের পৃর্ব্ জান্মাতে পৗৗছে यায়।



 পুনর্থথ্থান হরে সেদিন তা তাদের শরীর্রে ফ্েরত পাঠানো হবে। (ইবনে মাজাহ,

१. মু'মিনের্র সর্বদা আাল্লাহর্র রহমত্ত্ব আশাবাদী এবং ঢাঁঁ্র আयাবের্ন ভয়ে ভীতু থাকবে হবে।



আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্ধাহ ? করেছেন : यদি কাফের জানত যে আল্লাহর দয়া কত মহান, তাহলে সে জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। আর यদি সু'মিন জানত ब্য আল্লাহর শাশ্তি কত কঠিন তাহলে সে জাহান্নাম বেকে নির্ভয় হতো না। (বোখারী, কিতাবুর্র র্রিকাক, বাব আার রাया মায়া খাওফ)





आানাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী =im মৃহ্যু শय্যায় শায়িত এক अসুস্থ যুবকের নিকট গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার

 यদি কোন অন্তরে ভয় ও আশার সংম্শিণ্রণ ঘটে, তাহলে আল্লাহ্ তার কামনা অনুযায়ী বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেন। আার তার ভয় অনুযায়ী তাকে হেফাজত ও নিরাপত্তা দেন। (তিমমিযী ও ইবনে মাজাহ, সহীহ জাম্ আত তিরমিযী, নি আলবানী, ১ম থ৫ হাদীস নং ৭৮(৫)
 ভানো জানেন।


আাবদুল্নাহ বিন আক্মাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল্ন্নাহ ইরশাদ করেছেন : মৃত্যুবরণণারী মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক শিওদের সশ্পর্কে জিজ্ঞেস কর্রা হলে তিনি বলনেন : আাল্লাহ ভালো কর্রে জানেন (बে তার্া বড় হয়ে

৯. মৃश্যুবর্রণকাব্রী মুসলমানদের্ অপ্রাঙ বয়ষ্ষ বাচ্চাদের্রকে জান্নাতে ইবর্রাহিম ও সারা (बা) নালन-পালন কর্রবেন।



 করেছেন : মৃত্যুবরূণকারী মুসলমানদের জপ্রাষ্ঠ বয়ক্ বাচাচেরকে জান্নাতের একটি পাহাড়ে ইবরাহিম ও সারা (আ) লালন-পানন করতে থাকবেন, এরপর কিয়ামতের দিন তদেব্রকে তাদের পিতা-মাতার নিকট হস্তান্তর করবে। (ইবন্নে आসাকের,










 তিনি ইর্রশাদ করেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম পরর্পরে জালোচনা করল বে, জাহান্নাম বলল : আমার মাৰ্小ে অহংকারী ও অত্যাচার়ীরা প্রবেশ করবে, জান্নাত বলन : আমার মাবে শ্রু দूर्বল ও অक্ষম লোকেরাই आসবে। তখন আল্লাহ জান্নাতকে বললেন : তুমি আমার রহমত, আমি আমার বাদ্দাদের মধ্য থেকে যাকে ঋুশি जাতে তোমার মাধ্যমে দয়া কর্।। আর জাহান্নামকে বললেন : তুমি আমার শাক্তি আমার বাদ্দাদদর মাবে যাকে ফুশি তাকে তোমার মাধ্যমে শাা্তি দিব এবং
 ভরপুর হবে না। তবে আল্লাহ তার মধ্যে স্বীয় পা প্রবেশ কর্রাবেন, তখন সে বলবে যথেষ্ট হর্যেছে, যল্থেষ্ট হয়েছে, তখন তা ভরপুর হয়ে যাবে। তার অক অংশ আর্রে অংশের সাথে একাকার হর্যে যাবে। (যুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাহু নায়িমিহ)
 চেয়ে বেশি চিনবে। জানাতে প্রবেশের্র পূর্বে প্রত্যেককে একে অপরের্গ অধিকার্র জাদায় কর্রতে হবে।

 করেছেন : যখন ঈমানদাররা জাহান্নাম্রের ওপর রাখা ফুলসির্রাত অত্র্র্ম করে याবে তখন জান্নাত এবং জাহান্নান্মে মাঝ্েে রক পুলের ওপর তাদেরকে আটকিয়ে দেয়া হবে, পৃথিবীতে অকে অপর্রের ওপর যে যুলুম করেছে তখন তার বদনা পরশ্পর পরম্পরের কাছ থেকে নিবে। (এভাবে) যখন সব ঈমানদার পাক পবিত্র হয়ে यাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! প্রত্যেক জান্নাতী জান্नাতে তার ঠিকানাকে পৃথিবীতে তার ঠিকানার চেয়ে বেশি চিনবে। (বাখায়ী, কিতাবুন মাজালেশ, বাব কিসাসুন মাজালেম)

## ১২. মৃত্যুকে যবাই ক্পার্র দৃশ্য।









আবু হুাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলूল্মাহ \#\# ইরশাদ করেছেন : যখন আब্ধাহ জান্নাতীদেরকে জান্নাত এবং জাহন্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তখন মৃত্যুকে টেনে আনা হবে এবং একটি দেয়ালের ওপর রাখা হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামীদের মাবে থাকবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! তারা ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে, অতঃপর বলা হবে- হে জাহান্নামবাসী! তারা আনन्দিত হয়ে থাকবে।

তারা সুপারিশের আশা করবে, এরপর জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীকে সম্বেধন করে বলা হবে, ঢোমরা কি একে চিন? জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী বলবে, হ্যা আমরা চিনি। $এ$ হন মৃত্যু যা পৃথিবীতে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, তখন তাকে দেয়ালে রেথে জবাই করে দেয়া হবে, जরপর বলা হবে, হে জান্নাত্বাসীরা! আজকের পর আর মৃত্যু নেই, চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাক। আর হে জাহান্নামবাসী, আজকের পর আর মৃত্যু নেই চিরস্থাী়ীভাবে জাহান্নামে थাক। (जिइমিযী)

দ্বিতীয় चল্ত
জাহান্নাম্মে বর্ণনা

## শুর্মু কথা

হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতি！
একইু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। চৌৗশত বছর পৃর্ব্বের কথা। অদৃশ্য থেকে সংবাদ আনয়ন ও বর্ণনাকারীদদর এক ব্যক্তি যে তাঁর স্বীয় এলাকার মানুচ্বের নিকট সত্যবাদী ও বিশ্ধাসী উপাধিতত প্রসিদ্ধ ছিন। তিনি এ সংবাদ দিক়েছেন যে， আমি আ巛ন দেখেছি। জাহন্নাম্রের আঙ্ৰনের তাপদাহ，প্রজ্ঘ্qনন，অগ্নিশিখা，দেহ ও
 বেশি গন্রম হবে। আর সেখানে প্রবেশকারীদের জন্য রয়েছে আাুনের পোশাক， আఆনের বিছানা，আণ্তনের ছাওনী，আওনের ভার্ী বেড়ী এবং আওুনের জিজ্রির， আ®নে উত্তষ্ঠ ও প্রজূলিত কোটি কোটি টন ভায়ী পাহাড়，হাতুড়ী ও ঔর্জ，আখনে উত্ত্ত করা আসনসমূহ। আயुনে জন্মপ্রণকারী উটেরৃ সমান বিযাক্ত সাপ। আাণেনে জন্ম｜্রহণকারী খচরেরে সমান বিষাক্ত বিচ্মু। থাবার হিসেবে থাকবে আশুনে জনাঘ্রহণকারী কাটয়ুক্ত যাক্কুম বৃক্ষ। জার পান কর্রার জন্য রয়েছে উজ্ণ পানি， গক্ষময় বিষাক্ত পুঁজ।

হে মানবমతনী！অদৃশ্য থেকে সংবাদ আনয়নকারী，স্বচোখে জাহান্নাম অবলোকনকারী বার্ব্বার আহ্木ান করহছ，রকমু মনভ্যাগ দিয়ে শ্রবণ করো！


आমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আকুন থেকে সতক্ক করছি，আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের জাশুন থেকে সতর্ক কর়ছি।


হে মানবম丹লী！এক ఫুকরা থেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক।（বোখাগী ও মুসলিম）

বুদ্ধিমান ও চতুর লোকেরা একা একা বা দু＇জন বা তার অধিক जক সাথে বলে চিত্তা কর ভে，সংবাদ আনয়নকায়ীর সং্বাদ সত্য না মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়，তাহলে মিথ্যার পরিণাম সংবাদদাতা ভোগ করবে，তোমাদের কোন ক্ষতি হরে না।

## Contents

আর সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে?
হে জাহান্নামকে অস্বীকারকারীরা!
হে জাহান্নামের সাথে ঠীট্টা-বিদ্রপকারীরা!
হহ জাহান্নাম সম্পর্কে সন্দিহানরা!
হে জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও গাফেল ব্যক্তিরা!
যখন জাহান্নামের ঐ আতুন চোখের সামনে উত্তণ্ত হতে থাকবে, আর আহ্নানকারী বলতে থাকবে-


দেখ এ হলো ঐ জাহান্নাম যাকে তোমরা অস্বীকার করছিল্ে। (সূরা তূর-১৪)

## তাহলে শোন!

তোমরা কি জবাব দিবে? তোমরা কোথায় পলায়ন করবে?
কোথাও আশ্রয় পাবে? কোন সাহায্যকারীকে আহ্নান করবে?
কোন বিপদ দূরকারীকে নিয়ে আসবে? না ঐ উত্তপ্ত প্রজ্জলিত জাহান্নামে প্রবেশ করাকে মেনে নিবে?


সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসানাত-১৫)

## ১. জাহান্মামের আলুন

জাহান্নামের সবচেয়ে বেশি শাস্তি আগুনেরই হবে, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ র্mant এরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আপুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর ঞুণ বেশি গরম হবে। (মুসলিম)

কুরআনুল কারীমের কোনো কোনো স্থানে তাকে "বড় আগुন" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা আ’লা-১২)

আবার কোথাও "আল্লাহর প্রজ্জলিত অগ্নি" নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবার কোথাও ‘লেলিহান জাহান্নাম’ও বলা হয়েছে। (সূরা নাইল-১৪)
আবার কোথাও "জ্বলন্ত অগ্নি"ও বলা হয়েছে। (সূরা গাশিয়া)

শাস্তি হিলেবে যদি শ্যু মানুমকে জ্ালিয়ে দেয়াই উল্দেশ্য হতো, তাহলে দুনিয়ার আ๒নই যথেষ্ট ছিন যাতে মানুষ সাময়িক সময়ের মধ্যে জ্লেল শেষ হয়ে যায়। ক্ছি জাহান্নামের আাুন তো মৃনত কাফ্লে ও মুশরিককে বিশেষভাবে শাশ্তি দেয়ার बনাই উত্তঞ্ত করা হয়েছে, তাই তা পৃথিবীর আঙ্ৰের চেয়ে কয়েক তু গরম হওয়া সর্ত্রে জাহান্নামীদেরকে একেবারে শেষ করে দিবে না; বরং তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে আयাবে নিমজ্ছিত করে রাখবে।

আল্gাহ তয়ানা বলেন-

(জাহন্নামে) সে মরবেও না বাঁচবেও না। (সুরা আ‘লা-১৩)

 জিবরীল (আ)-কে জিজ্জেস করুলেন: এ কে? জবাবে তিনি বললেন : তার নাম মালেক সে জাহান্নামের দারওয়ান। (বোখারী)

জাহান্নামের আশুনকে আজও উত্ত করা হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত তাকে উতণ্ত করা হতে থাকবে, জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে যাওয়ার পরও ঢাকে উত্ত করাার ধারাাবাহিকতা চলতে থাকবে।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :


যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখনি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব।
(সুরা বানী ইসরাңল-৯৭)
জাহান্নামের আাঙ্তন কত উত্তণ্ত হবে তার হুবহ্ পরিমাণের বর্ণনা করা তো
 পৃথিবীর আা্勺েনের চেয়ে উনসত্তর শুণ বেশি হবে।

সাধারণ অনুমানে পৃথ্বিরীর আঙনের উত্তাপ ২০০০ ডিত্রি সেন্টিগ্রেড ধরা হলে
 গর্নম আখুন দিয়ে জাহন্নামীদের পোশাক ও তাদের বিছানা তৈরি করা হবে। ঐ আা্টন দিয়ে তাদের ছাতি ও তাঁু তৈরি করা হবে। ঐ আঞুন দিয়েই তাদের জন্য কার্পেট তৈরি করা হবে। কঠিন আযাবের্র এ নিকৃষ স্ছানে মানুষের জীবনযাপন কেমন হবে, যারা নিজের হাতে সামান্য একটি আখনেরে কয়নাও রাখার কমতা ब्राथथ ना।

## Contents

মানুব্রে ৃৈর্ব্রেন বাঁধ তেে এই বে, জুন, জুলাই মাসে দুপুর ১২টার সময়ের তাপ ও গরম বাতাস সহ্য করাই অনেকের অসষ্ভব হয়ে যায়, রूर्यন, অসুস্থ ও বৃদ্ধ
 পৃথ্বীর এ কঠিন গরম জাহান্নামের শ্বাস ত্যাগ বা তাপের কারণ মাত্র। বে মানুষ জাহান্নাল্মের তাপই সহ্য করতত পারে না, তারা তার আঞ্তন কি করে সহ্য করবে?

কিয়ামজের দিন জাহান্নামের আাఠন দেথ্ে সমস্ত নবীগণ এত ভীতসন্তস্ত হবে শে, তাঁরা বলবে বে-


হে প্রভু! আমাকে বাঁচাও, হে আমার প্রভু! আমাকে বাঁচাও! এ বলে আল্মাহর নিকট স্বীয় জীবনের নিরাপত্তা কামনা করবে।

উন্মুল মু'মিনীন आ<্যো (রা) জাহান্নামের আখেনের কथা ম্যরণ করে পৃথিবীতে কাদতেন, পৃথ্থিতে থাকা অবস্থায়ই জান্নাতের সুসধাদপ্রাষ্ঠ দশজন সাহাবীর একজন ওমর (রা) । কুরজান তেলাওয়াত করার সময় জাহান্নামের আযাবের কথা आসলে বেঁহশ হয়ে যেতেন। মুয়াজ বিন জাবাল, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, ওবাদা বিন সাম্মত (র্রা) আদের মতো স্পানিত সাহাবাগণ জাহান্নামের আাঞ্তনের কথা স্মরণ করে এত কাঁদতেন যে, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতেন। আবদুল্মাহ বিন মাসউদ (রা) কামারের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে প্রষ্জলিত আળন দেখে জাহান্নাম্রে কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকতেন।
 দেখ্ে বেঁথশ হয়ে গেলেন ।

সুফিয়ান সাওরীর নিকট যথন জাহান্নামের কথা আলোচনা করা হতো, তখন তার র্জক্জের প্রাব হতো।

রবী (রা) সারা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ হতে থাকলে তার মেয়ে জিজ্ঞেস কননল, আব্মাজান! সমষ্ঠ মানুষ আরামে ঘুমিয়ে গেছে আপনি কেন জেগে আছেন? তিনি বনলেন : হে মেয়ে! জাহান্নাম্মর আঙ্তন তোমার পিতাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না। আল্মাহ তায়ালা ইরশাদ করেন কতইনা সত্য-


তোমার প্রতিপানকের্ন শাস্তি ভয়াবহ। (সূর্木া বনী ইসরাছল-৫৭)
আল্মাহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্থহে সকল মুসলমানকে জাহান্নাম্রে আ๒ন থেকে মুক্তি मिन। आयীन!

## ২. জাহান্মাম্রে জার্রো কিছু শাস্তি

জেলখানার মূল বিয়় যদিও বন্দী থাকা তবুও কোন কোন বন্দীদেরকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী জেলখানায় অর্তিরিক্ত শাস্তিও দেয়া হয়।

এমনিভাবে জাহান্নাম্রে মূল শাস্তি হন আఠ্তন কিন্ুু এর পরও কাফের ও সুশরিকদদরকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী আরো অনেক প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে। ঐ সমষ্ঠ শাস্তির বিস্তার্রিত বর্ণনা পরবর্তীতে আসছে, কতஞ্ছোর উল্লেখ শাস্তি এ্যানে করা হল-
2. বিষাক্ত দूর্গ্ধময় খাবার্র এবং উত্তষ্ঠ গব্রম পানীয় পর্রিবেশনেন্র মাধ্যসে শাস্টি।

পানাহারের বিষয়ে মানুষ কত উন্নত মনোভাব রাথে ত প্রত্যেকে তার নিজের আলোকে চিন্তা করতে পারে। বে খাবার গলে বাসী হয়ে গেছে, বা তার রুচিসশ্মত হয়নি ততো সে স্পর্শ করাও ভালো মনে করে না। কোন কোন মানুম খাবারে লবন মরিচের পর্রিমাণ সামান্য কমবেশিকেও সহ্য করে না। স্বাদ ব্যতীত, খাবার দাবার মানুষ্রের স্বাস্থোর সাথেও গভীর সশ্পর্ক রাথে, তাই উন্নত বিশ্বে খাদ্য দ্রব্যের প্রতি অত্যत্ত সজাগ দৃষ্টि রাथা হয়। বাহারী স্বাদের জন্য মানুষ रुত আজীব আজীব পানাহার তৈরি কর্র, কোন অতিনজ্জন ব্যতীতই বলা যায় যে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পেশ করা অসষ্ঠব। পৃথিবীতে এক বাহারী স্বাদের পাগল মানুষ যখন পরকালে স্বীয় কৃতকর্মের পরীক্ষার জন্য সম্মুখীন হবে, তখন সর্ব্রথম তার শে চাহ্দিা দেখা দিবে তা হল পানির মারাত্মক পিপাসা। নবীणণের সর্রদার মুহাম্রদ \% স্থীয় হাউজে (জান্নাতে প্রবেশের পৃর্বে হাশরের মাঠ) আসন গ্রহণ করবেন, ভেখানে তিনি নিজ হাতে পানি সরবরাহ করে ঈমানদারদের পিপাসা মিটাবেন। কাফের মুশর্রিকরাও তাদ্রর পিপাসা মিটানোর জন্য হাউজের নিকট আসবে, কিষ্মু আল্মাহর্র র্রাসূল \# নিজ হাতে তাদ্ররকে দূরে সরিয়ে দিবেন। (ইবনन মাজাহ)

বিদ'আতীরাও পানি পান করার্র জন্য আসত্ চেষ্ঠা করবে, কিন্ুু তাদেরকেও দূরে সরিয়ে দেয়া হরে। (बোখারী)

কাফের, মুশর্রেক ও বিদ'আতীরা হাশর্রের মাঠে এ দীর্ঘ সময় পর্য্য পিপাসার্ত অবস্থায় অত্ক্র্ম কর্রবে এবং শেষ পর্যন্ত এ অবস্থয়ই জাহান্নাম্ম যাবে।
(সূরা মারইয়াম-৮৮)
জাহন্নামে যাওয়ার পর যখন তারা খাবার চাইবে তখন তাদেরকে যাক্কুম বৃষ ও কাটাবিশিষ্ঠ ঘাস দেয়া হবে।

## Contents

জাহান্নামীরা অর্থচচসজ্ত্বেও এক লোকমা করে মুখে দিবে তাতে তাদের ক্ুুা जো মিটবেই না বরং শাস্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। উল্নেখ্য যাক্কু বৃহ্ষ ও কাটাবিশিষ্ট ঘাস জাহান্নামেই উৎপন্ন হবে। এর অর্থ হন এই মে, এ উভয় খাবার এতটা গরম তো অবশ্ই হবে যতটা গরম হবে জাহান্নামের আাӊন। বরং বনা যেতে পার্র বে এ খাবার আওনের কয়নার ন্যায় হবে, যা জাহন্নামীরা তাদের ক্ষুধা মিটানোর জন্য গলদকরণ করবে। মূলত জাহান্নামের খাবার তার বেদনাদায়ক আयाবেরই এক প্রকার কঠিন শাস্তি হবে। খাওয়ার পর জাহান্নামী পানি চাইবে, তথন পাহারাদার তাদ্ররকে জাহান্না্মের শাস্তির স্থান থেকে তার ঝর্ণার নিকট নিত্রে আসবে, সেখানে কঠিন গরম পানি দিয়ে তাদেরকে সাদর সষ্ভাষণ জানানো হবে। ঐ পানি জাহান্নামের উত্তপ্ত আঞ্তনে বা৫্প না হয়ে পানি হয়ে থাকবে। সম্ভবত কোন শক্ত পাথর হরে যা জাহন্নাম্মর আণেেে বিগলিত হয়ে পানিতে পরিণত হয়েছে, আর তাই জাহান্নামীদের পানীয় হবে। (আল্gাইই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)

জাহান্নামীরা তা পান করতে গেলে প্রথম ঢেকেই তাদের মুখের সমন্ত গোস্ত গলে নিচে নেমে যাবে। (মোন্তাদরাক হাক্লে)

আর পানির যে অংশ পেটে যাবে তার মাধ্যমে তাদের সমস্ত নাড়ী-ভুঁড়ি কেটে পिऐ দিয়ে গড়িয়ে পায়ে অলে পড়বে। (তিরমমিীী)

মূলত তা পান করাও বেদনাদায়ক শাা্তিরইই আর্রেক প্রকার শাস্তি হবে। এ आদর আপ্যায়নের পর দার্যওয়ান তাকে আবার জাহান্নাম্মে শাত্তির স্থানে নিয়ে যাবে।

জাহান্নামের পানাহারে জাহনন্নামীরা অতিষ্ঠ হয়ে জান্নাতীদের নিকট আবেদন করবে বে, কিছू পানি বা অন্য কোন কিছू আমাদেরকেও পান কন্রার জন্য দাও। জান্নাতীর্রা বনবে, জান্নাতের পানাহার আল্লাহ কাফ্রেরের জন্য হারাম করেছেন।
(मूরা আ'ব্যাফ-৫০)
জাহান্নাম্মে উত্তষ্ত আা্তন বেদনাদায়ক হওয়া সত্ব্বেও বিষাক্ত, দুর্গক্ধময় ও কাটাবিশিষ্ট হবে। সাথে সাথে গরম পানি, দুর্গক্ময়, রক্ট বমি ইত্যাদি পানীয়্রপে কঠিন শাস্তি হিসেবে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে দেয়া হবে। সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত তো একমাত্র আল্gাহ; কিত্তু কুরআান ও হাদীস গরেষণার মাধ্যমে যতটুকু বুঝা যায় তাহল এই যে, কাফ্রেদের জীবনের মূল দু’টি বিষয়ের ওপর, আার তা হল পেট ও রিপুর (নফ্সের) গোলামী।

এ উভয় বিষয় এমন পানাহার্রের দাবি করে যাতে তার চাহিদার আফ্ন অর্রে উজ্তণ হয়, চাই তা হালালভবে হোক আর হারামভাবে, জায়েय পদ্ধতিতে হোক বা

## Contents

নাজায়েय পদ্ধতিতে, পাক হোক আর নাপাক, জুনমের মাধ্যমে অর্জিত হোক না খিয়ানত্রের মাধ্যমে, লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত হোক না ঢুরি ডাকাতিন মাধ্যমে তার কোন যাচাই বাছাই নেই"। তাই পবিত্র কুর্রান মাজীদে কোন কোন স্থানে কাফেরদেকে জাহান্নাম্ শাস্তির সাথে সাথে যথথট্ট পানাহার করতে এবং আনন্দ করার ভৎ্সনাও দেয়া হবে।

সূরা হিজরে ইরুশাদ হয়েছে-


তাদের ছেড়ে দাও, তারা ভক্ষণ করতে থাকুক, ভোপ করতে থাকুক এবং আশা তদেরকে মোহাচ্ছ্ন রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে। (সূরা হিজর-৩) •

সূরা মুরসালাতত আল্ধাহ তয়ালা ঘোষণা করেন-


তোমরা অब্প কিছू দিন পানাহার ও ভোপ করে নাও, তোমরা তো অপরাখী।
(সুরীা মুর্রালাত-8৬)
অनাব্র ইরশাদ হল্যেছে -


আর যারা কুফরী করে जারা তোগ-বিলালে লিষ্ঠ থাকে, জন্লু-জানোয়ারের মতো উদ্র-পৃর্তি করে, তাদের নিবাস জাহান্नাম। (সূরা মুামামদ-১২)

সুতরাং পেট ও রিপুর গোলাম পৃথিবীত ভালো ভালো পানাহর্রের তৃন্তি নাভ করে যখন স্বীয় ম্রষ্টার নিকট উপস্থিত হবে, তখন কুফরীর পরিবর্ত্ত জাহান্নামের আঙ্গন আর সুস্বাদু খাবারের পরিবর্ত উত্তপ্ত, কাটাবিশিষ্ট ঘাস, গর্নম পানি অসহ্য দুর্গঞ্মময় রক্ত ও বমির মাধ্যমে সাদর সষাষণ জানানো হবে। (আল্মাহ এ ব্যাপারে ভালো জানেন)

উল্লেথ্য বে, কাফেরদের জন্য তো চিরস্থায়ী জাহান্নাম রয়েছে সাথে সাথে অন্যান্য শাস্তিও থাকবে। এমনিভাবে হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য না কারী যুসলমানও জাহান্নাম ও ঐ সমস্ত পানাহারের শাস্তি ভোগ করবে, যা কিতাব ও সনন্নাত দ্যারা প্রমাণিত। এতীমের সম্পদ ভোগকার্রী ব্যাপারে তো কুরআানে স্পষ্ট বর্ণনা জান্নাত-জাহান্নাম - ১১

## Contents

## এসেছে যে-




যারা जন্যায়ভবে এতীমদের ধন-সশ্পদ গ্রাস করে নিকয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্ব্রই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে।
(সुखा निসা-১০)
 জাহান্নামীদ্দর ঘাম পান কর্যানো হবে। (স্সুলিম)

যুসনাদে আহমদে অন্য এক বর্ণনায় এসেcে- ব্যভিচারকারী নর ও নারীর নজ্জাস্থান থেকে নির্গত দুর্গ্ধময় নিকৃষ্ট পদার্থও মদপানকারীীদের পানীীয় হবে। (অল্লাহই এ ব্যাপান্র ভালো জানেন)

সুতরাং হে এতীম ও বিধ্বাদের সম্পদ গ্রাসকারীরা! অন্যের সম্পদ অন্যায়ভবে হস্তক্কেপকারীরা, রাষ্ধ্রীয় সস্পদ লুণ্ঠনকারীরা, জুয়া, সুদ, घুযের উপার্জনে নির্মিত অটালিকায় বসবাসকারীীরা, হে মদ ও যুবক-মুবতী নিয়ে মত্ত ব্যক্তিবর্গ! অকবার নয় হাজার বার চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রতণ কর শে, জাহান্নামে সৃষ্ট যাক্কে বৃক্ষ, কাটা বিশিষ্ট ঘাস ভক্ষণ কররে? আণুনে পোড়ান্নো মানুম্রে দেহ থেকে নির্গত ঘাম ও বমি মিশ্রিত খাবার খাবে? দুর্গন্ছময় নিকৃষ্ট এবং কালো পানির উত্তপ্ু পানপাত্র পান করে জীবন রক্ষা কর্রবে?


अতপর আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?

## ২. মাথায় উত্তু পানি থ্রবাহিত করাা্ন মাধ্যমে শাঙ্टি।

কাক্রেরের জন্য এ হবে ধরনের বেদনাদায়ক শাস্তি (অার তা হবে এই বে) কেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, "তাকে ধরে টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যখানে এবং ওখানে তার মন্তকে যুঁট্ত পানি ঢেলে তাকে শাস্তি দাও।
(সुสী দूभান-89-8b)
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী বল্য বলেছেন : "यখন কাফেরের মন্তিষ্ষে গর্রম পানি তেলে তাকে শাস্তি ঢেয়া হবে তথন ঐ পানি তার মাथা থেকে গড়িয়ে শরীরের সমষ্ঠ অঞ-প্রত্পকে জৃালিয়ে পায়থানার রাা্তা দিয়ে তা তার পায়ে অলে পড়েব"। (মুসনদে আহমদ)

## Contents

মাথায় ফুটন্ত পানি ঢালার পর সর্বপ্রথম এ পানি কাফেরের মস্তককে জ্বালিয়ে দিবে, যা তার খারাপ কামনা, বাতেল দর্শন, শিরকি আক্לৃদার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বে มস্তিষ্ক দিয়ে সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করত, যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে যুসলমানদের ওপর অত্যাচররের পাহাড় চাপানোর জন্য নানান রকম প্রতারণা করত। যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে মুসনমানদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগাড্ডার নিত্য নতুন দলীল তৈরি করত। যে মস্তিষ্ক দিত়ে সে বড় বড় পদ ও পরিকল্পনা তৈরি করত ঐ মস্তিক্ক থেকেই এ বেদনাদায়ক শাস্তির সূত্রপাত হবে।

সূরা দোখানে উল্লেখিত আয়াতের শেমে আল্লাহ বলেন-


স্বাদ গ্গহণ কর, (তুমি পৃথ্বিবীতে) ছিলে অভিজাত ও মর্যাদাবান।
(সূরা দোখান-৪৯)
উল্লেVিত আয়াত এ কথ্যা স্পষ্ট করছছ যে, এ বেদনাদায়ক আযাবের হকদার হবে ঐ সব কাফের নেতাা-নেত্রীবর্গ যারা পৃথিবীতে বিশাল় শক্তিধর ও মর্যাদার অধিকারী ছিল, পৃথিবীতে তাদের মর্যাদা ও বড়ত্ত হবে। আর এ ক্ষমতার বড়াইত়ে উন্মাদ হয়ে তারা ইসলামকে অবনত করতত এবং মুসলমানদেরকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিচিচিহ করার জন্য সর্বপ্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করতে থাকবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থান্রে কাফের নেতা নেত্রীবর্গের চক্রান্ত ও চালবাজির বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-
 বাচানোর জন্য তদবীর করেন। আর আল্লাইই দৃছ় তদবীরকার্।
(সূরা আনফাল-৩০)
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে -


তাদের পৃর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করছিল কিন্তু যাবতীয় চক্রান্ত আল্মাহর ইঋতিয়ারে। (সূরা রাদ্-৪২)

## Contents

সূরা ইবরাহিমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-


তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিত্তু আল্লাহর নিকট তাদ্রর চক্রান্ত রক্ষিত হয়েছে, তদের চক্রুন্ত এমন ছিল না যাতে পাহাড় টলে ব্যেত। (সুরা ইবরাহিম-৪৬)

নূহ (অা) ৯৫০ বছু পর্যন্ত তাঁর জাত্কিকে দাওয়াত দেয়ার পর যখন তার প্রভুহ নিকট আবেদন পেশ করুেেন তখন ঐ আবেদনের একটি বিশেষ অংশ ছিন এই बA-


আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছছ। (সূরা নূহ-২২)
মূনত: ইসলামের বিক্তুদ্ধে চত্র্নন্তকারীরা, ইসলামকে পরাজিত করার অপচেট্টাকারীরা, মুসলমানদেররে নিপ্চিছ্কার্রীদেরকে কিয়ামতের্য দিন ঐ বৃহৎ শক্তিষর অল্মাহ তাদেরকে এ বেদনাদায়ক শাস্তির মাধ্রে অভিবাদন জনাবেন।.

निঃসন্দেহে এ বেদনাদায়ক শাস্তি কাফ্েরেরের জন্য, তবে মুসলমানদের দেশসমূহের ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার পথে চক্রান্তকারী, ইসলামী आদর্xসমূহকে বিদ্রপকার্রী, ইসলাম্রে নিদর্শনসমৃহকে অবজ্ঞাকারী ও অবমাননাকারী, সুদী বিধান
 বেদনাদায়ক শাষ্তি থেকে মুক্তি পাবে?

সুতরাং হে দলপতি, স-্রীত্রের আসনে আগীন ব্যক্তিবর্গ, কোঁ্ট-কাচারীর শোতা 'মাই নর্ডজ' জাতীয় সংসদসমূহের সম্মানিত প্রধান! আল্লাহর শাস্তিকে ভয় কর্ন্ন। ইসলাম বিরোধিত থেকে বিরত থাকুন, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী বিধানসমূছ্রের সাথে বিদ্র্পপ কর্যা থেকে বিরত থাকুন, जল্লাহ এবং তাঁর রাসৃলের সাথে প্রजারণা করা থেকে বিরত थাকুন, অন্যथায় তার শাস্তি থেকে নাজাত পাবে না।

আর জেনে রাখুন-


এবং তোমরা (্র আधुন থেকে বেঁচে থাক यা কাফেরদের জন্য প্রুস্ুত করা হয়েছে। (সুরা জালে ইমরান-১৩১)
৩. সংকীর্ণ আাওনের অঞ্ধকার কক্ষে ডুকিত্যে রাখার মাধ্যমে শাষ্তি থ্রদান।

জাহান্নাম্রে ভয়াবহ শাস্তির একটি ষরন এ হবে ভে, জাহান্নামীকে তার হাত, পা סাব্রী জিঞ্জির দিত্যে বেঁধে অতন্ত সংকীর্ণ ও অককার র্পুম্মে মধ্যে ঢুকিত্যে দিয়ে ৫্পর থেকে দরজা পরিপূণ্ণতাবে বক্ধ করে দেয়া হবে, ফলে সেখানে না বাতাস প্রবেশ কর্নতে পারবে না সৃর্ব্রে, কিন্রণ, আর না থাকবে পালানোর মতো কোন द्रार्ता।

আবদুদ্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন : জাহন্নাম কাফ্রেরের জন্য এত সংকীর্ণ হবে यেমন বর্শার ফनা কাঠের মধ্যে সংকীর্ণ করে पুকিয়ে দেয়া হয়।

এ ভয়াবহ শাস্তির একটি অনুমান এভবে করা যেতে পারে বে, কোন বড় প্রেসার কোকার যেখানে এক হাজার মানুষ আটবে, সেখানে যদি জোরপূর্বক দু’হাজার মানুষ ঢুকিয়্যে দেয়া হয়, তাহলে তাদের শ্বাস নেয়াও সুশকিল হবে, হাত-পা জিজ্জির দিত্যে বাঁধা, ফলে নড়াচড়াও করতত পারবে না। আর ওপর দিয়ে প্রেসার কোকার্রে ঢাকনা মজবুত করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নমের আঞনে তা রান্না করার জন্য রাখা হয়েছে, এমতাবস্থায় কাফের মৃত্য কামনা কর্নবে কিস্ুু তার মুত্যু হবে না।

আাল্মাহ তায়ালা ইরশাদ কর্রেন "যখন এক শিকলে কয়েকজনকে নাঁধা অবস্থায় জাহান্নাম্মে ক্কান সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বনা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক।
(সুরা ফুর্木কান-১৩, 28 )
কিন্ুু দূর-দূরান্তে মৃত্যুর কোন চিছ্ পর্যন্ত থাকবে না। আগেই মৃত্যুকে জবাই করে দেয়া হয়েছে, দার কাফেররা সর্বদাই এ ভয়াবহ শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে।
 যালেমদেরকে দেয়া হবে? এর জবাবে সূরা ফুরকানে আল্মাহ ত‘আলা ইরশাদ কর্রেন-


শে শেষ বিচার দিবসকে অস্বীকার করে আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেরেছি। (সুরা ফুরকান-১১)
১. কিয়াযতকে অঙ্ধীকার করার স্বাভাবিক উর্লেশ্য হন, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে স্বাধীন জীবনयাপন, দ্ঘীন ও মতাদর্দকে ঠাট্যা-বিদ্রপ করার স্বাধীনতা, ইসলামী নিদর্শনসমূহকে অবমাননা করার স্বাধীনতা, অশ্পীলতা ও উনæপনা বিস্তারের

## Contents

স্বাধীনত, লৌন্দর্य ও দেই প্রদর্শনের স্বাধীনত, উনঙ ছবি প্রক্সশের স্বাধীনত, গাইর্র মোহরেম (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) নারী-পুद্রুষের সাথে অবাধ মেলামেশার্ব স্বাধীনতা, গান, বাদ্য ও নৃত্য করার স্বাধীনতা, মদপান ও ব্যডিচার করার স্বধীীনত, গর্ভপাত করার স্বধীীতা, ব্যেনচারিতার স্বাধীনত, ইচ্ছামত উলঙ হওয়ার্র স্বাধীनज।
२. মনে হচ্ছে বৌনচারিতায় প্রাচ্যবাসীরা কাওমে লূতকেও হার মানিয়েছে। ব্রিটিশ आদালতসমূহ বৌনচারিতাকে বৈধ বন্ধন্নে সমমান দিতে তরুু করেজ্, গির্জাসযৃহের কোন কোন পাদ্রী স্বীয় বৌনচারিতার কथা প্রকাশে গৌৗরববোধ করে, ব্রিচিশ লেবার পার্টিন প্রতিষ্ঠীजদের মধ্যে এমন অনেক মট্ত্রী আছে যারা নির্দ্রিধায় স্বীয় ব্যেনচারিতার কথা প্রাশ করে। (তাকবীর ১৬ ফেক্ব্যার্রি, ২০০০ ইং)
৩. প্রাচ্যে ইচ্ছামতো উন্গ অওয়ার স্থাধীনতা তো এখন আর কোন বড় বিষয় নয়। তবে একটি সংবাদ বিবেচ্য বে, সিটেলে ৩৭ বছরের এক মহিলা হাইওセ্যের মাঝে এক খাম্বা ধরে নৃত্য করত্ করতে ওপরে চড়ে গিয়ে গান গাইচে লাগল, जার হাত্ একটি মদের বোতল ছিন, পুলিশ দ্রুত বিদুৎ কোম্পানিতে ফোন করে বিদ্যুৎ বক্ক করাল। ককেননা মহিলা নেশাপ্প ছ্তিল আর সে তার জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্যা করছিন। মহিনার কাও দেখার জন্য द্রাফিক জ্যাম লেগে গেন, লোকেরা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত এ দৃশ্য দেখত্তে থাকল। শেবে পুলিশ খুব কষ্ট করে মহিলাকে নিয়্ণণ্রণে এনে তাকে খাম্ধ থেকে নামিয়ে ज্ञেফতার করুল। আর তাক্ এ অভ্যেয়ো করুল যে, সে সেফ্টি অ্যাকট ভন্গ করেছে। यার ফরে ট্বাফিক জ্যাম লেরেছিন। (উর্দু নিউজ ১০ নভ্বের্বর ১৯৯৯ইং) মদপান এবং উলগপনার বির্রুদ্ধে কোন অভিব্যোগ নেই।

প্্যেক ঐ বিষয়ের স্বাধীনতা যার মাধ্যম্ নারী পুহুষের অবাধ বৌনচর্চা চলে। এ স্বাধীনতর বিনিময়ে জাহান্নাম্রে সংকীর ও অন্ধকার বাসস্থানে জিজিরাবদ্র পা নিয়ে কত বেদনাদায়ক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে, হায় আফসোস! কাকের্ররা यদি তা অজ জননতে পারত!

কিন্ুু হে মানবম্ভীী! যারা অল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য বলে জানে, একদু চিত্তা কর আর উত্তর দাও বে পৃথ্টীর এ স্বাধীনতার বিনিময়ে জাহান্নামের এ বন্দীশালা গ্গণ করতে কি অ্র্থুত আছ? आল্মাহ ও তাঁর রাসূলের হালাল করা বিষয়সমূহকে হারাম করে স্থায়ীভাবে জাহান্নামের সংক্ণীর্ণ ও অঞ্\}কার বাসস্থানে জীবন यাপন করা কি সহজ বলে মনে করছছ অথচ তারা মনে করে না আল্মাহর @ বাণী-

#  

তাদদরকে জিজ্ঞেস কর : এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত। যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? এটাইতো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল্ল।
(সূরা ফুরকান-১৫)
8. চেহারায় অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত করার মাধ্যমে শাস্তি।

জাহান্নামে তধু আগুন আর আগুনই হবে। জাহান্নামীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহ আগুনের মাঝে নিমজ্জিত থাকবে। এরপরও কুরআন মাজীদে কোন কোন অপরাধী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের চেহার্যায় আগুনের শিখা প্রজ্জলিত করা ও চেহারাকে আপ্তু দিয়ে গরম করার কথা উল্লেখ হয়েছে।

আল্মাহ তায়ালা বলেন : "ঐ দিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়। তাদের জামা হবে আল কাতরার, আর অগ্নি আচ্ছ্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল"। (সূরা ইবরাহিম-8৯, ৫০)

আল্মাহ মানব দেহকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন তা সম্পর্কে তিনি বলেন-


আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি উত্তম আকৃতিতে। (সূরা তৃীন-৪)
মানুষের সমস্ত শরীরের মধ্যে চেহারাকে আল্লাহ্ সুন্দর, ইজ্জত, মাহাত্মের নিদর্শন করেছেন। তৃপ্তিদায়ক চোখ, সুন্দর নাক, মানানসই কান, নরম ঠোঁট, গণ্ডদেশ ইত্যাদি। যৌবনকালে কালো চুল মানুষের সৌন্দর্য ও আকৃতিতে আরো উজ্জল করে। আবার বৃদ্ধ বয়সে চাদির ন্যায় সাদা চুল মানুষের সম্মান ও মাহাত্ম্যের
 দিয়েছেন যে, "ন্ত্রীকে যদি প্রহার করতে হয় তাহলে তার চেহারায় প্রহার করবে না"। (ইবনে মাজাহ)

চিকিৎসা শাস্ট্রে চেহারা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অধিক সংবেদনশীল। চোখ, কান, নাক, দাঁত ও গণ্ডদেশ ইত্যাদির রগসমমূহ মস্তিক্ষের সাথে সম্পৃক্ত। চেহারা মস্তিক্ষের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে রক্কের চলাচল শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি দ্রুত। তাই সামান্য রাগের কারণে চেহারার রগ দ্রুত লাল হহয়ে যায়। চেহারার এক অংশে কোন সমস্যা হলে সমস্ত চেহারাই ঐ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে यায়। যদি खুধু দাঁতে কোন ব্যথা হয় চোখ, কান, মাথায়ও ব্যাথা অনুভব হয। আর

## Contents

এ ব্যাথা এত বেশি হয় বে, এ সময়ে মানুচ্বের সময় বেন অত্র্র্রান্ত হয় না। সে यত দ্রুত সষ্ᅥd ঢা থেকে রক্ষা পেরত চায়। শরীরের এ সমরেদনশীল অংশে যথন জাহন্নাম্মের অত্যাধিক গরমম উনুন্নে শিখা প্রষ্জলিত করা হবে, তখন কাফেরদ্দর কত কঠিন ব্যথা সহ্য করতে হরে, ঢার অনুমান জাহান্নামীদের এ আফসোস থেকে অনুভব করা যায় ব্যে, তারা বলবে-


হায়! आমি यদি মাটি হত্যে শ্বেতাম (সুরা नাবা-8০)
অপরাধীদেরকে যখন প্রহার করা হয়, তথন তারা সাধারণত হাত দিয়ে চেহারাকে বাঁচাত চেষ্ঠা করে। কিন্মু অনুমান করা হোক বে যখন একদিকে অপরাধীদের হাত -পা ভারি জিজ্জির দিয়ে বাধা থাকবে, অন্য দিকে জাহান্নাম্র उয়ানক ফেরেশৃতা বিনা বাধায় তার চোরায় আগুনের বৃষ্̨ি বর্ষণ করতে थাকবে। মূলত जাকে শারীরিক শাস্তির সাথে সাথে মারা|্মক অপমান ও নাঞ্ছনাও করা হবে। আর এ नা্্ুনাদায়ক শাস্তি এক বা দু’ঘন্টা বা এক বা দু’সপ্তাহ, এক বা দু'মাসের জন্য বা অক বা দু’বছরের জন্য নয়, বরং তা সার্বক্ষণিকভাবে চলতে থাকবে।

আল্মাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন-
"হায় य হতে অপ্নি প্রতিরোষ কর্তে পারবে না, আর जাদের কেন্ু সাহা্যও করা হবে না" । (সুরা আব্বিয়া- ৩৯)

কোন বদ নসীব এ নাঙ্ৰন্নাময় শাস্তির ভ্যোগ্য হবে? এ ব্যাপার্রে আল্ধাহ্ ত'আলা স্প্ট করে বলেছেন।
"সে দিন তাদের মুখম্ণল অগ্নিতে উনট-পালট করা হবে, সে দিন তারা বनবে হায়! আমরা যদি আল্ধাহকে মানতাম এবং তাঁর রাসূল কে মানতাম। তারা आরো বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের आনুগত্য করেছিলাম আর তারা আমাদেরকে পথ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্তিণ শাত্তি প্রদান করুন। আর তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত"। (সুরা আহ্যাব ৬,৬৮)

যেহেতু পাপিম্ঠদের অন্যায় এ হবে বে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁ রাসূলের বিপক্ষে তাদের সরদার, ধ্তুদ্রে অনুসরণ করেছে। কাফেরদের কুফন্রী আর মুশরিকদের শিরকের এ অবश্থ হবে যে, তারা তাদের আল্মাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে নাই বরং তাদের আলেম, দরবেশ, লিডার, বাদশাহদের অনুসরণ করেছে। যার বেদনাদায়ক শাস্তি ঢাদেরকে কিয়ামতের দিন ভোপ করতে হরে।

আমাদের নিকট কাফের মুশরিকদের তুলনায় ঐ সমস্ত মুসলমানদের আচরণ বেশি বেদনাদায়ক যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কালেমা পাঠ করেছে, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস,জান্নাত ও জাহান্নামকে স্বীকার করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোনো না কোনো ভুল বুঝের কারণে রাসূলের অনুসরণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

মনে রাখুন রাসূল তেমনিভাবে তার অনুসরণও কিয়ামত পর্যন্ত করে যেতে হবে।

আমি মানুষের নিকট তোমাকে সু সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। (সূরা সাবা-২৮)

অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন-

হে মানবমণ্ণলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ’রাফ-১৫৮)

অনুর্পভাবে আরো ইরশাদ হয়েছে-


কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। (সূরা ফোরকান-১)

সুতরাং যারা রাসূল ন্minelan মিশনকে তাঁর জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত বলে বিশ্ধাস করে নিঃসন্দেহে তারা তাঁর অনুসরনের ব্যাপারে পথষ্রষ্ট হচ্ছে। আবার যারা
 (হাদীসের) অকাট্যতাকে অস্বীকার করছে তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। আর যারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে কুরআন মাজীদই হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। এর সাতে রাসূল লাmin -এর হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে"। (সূরা নাহান 88 আয়াত দ্র:)

এমনিভাবে যারা এ আক্দীদা পোষণ করে বে, কুরআন মাজীদ নির্ভরযোগ্য সৃত্রে সংরক্ষিত আছে কিন্ত হাদীস নির্ভরযোপ্য সূত্রে সংরক্ষিত নেই। তাই তার ওপর

## Contents

আমল করা জরুরি নয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথ৷্রষ্ট।
(সূরা হিযর ৯ নং আয়াত দ্রঃ)
यে সমস্ত উनামায়ে কেরাম স্বীয় ফিকহী মাসআলার গোড়ামীর কারণে স্বীয়্র
 অনুসরণের ব্যাপারে পথখ্্ট হচ্মে।
 হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথ্্রষ্ট হচ্ছে।
 সুন্নতের ওপর প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণণর ব্যাপার পথঘ্টষ্ট হচ্ছে।
(সূরা হ্জরাত ১ নং আয়াত দ্রঃ)।
আমরা অত্যন্ত আদব ও সম্মান্নে .সাথে, মুসলমানদের সমস্ত গবেষণালয়ের নিকট, অত্যत্ত নিষ্ঠতা ও হামদ্দ নিয়ে আবেদন করছছ বে, রাসূল ame এর অনুসরণণর বিষয়টি অত্তत্ত সূক্প। এমন যেন না হয় শে, ইমামগণণর আক্ধীদা, বুযর্গদের মোহাব্বত, আর নিজস্ব দর্শন্নে গোড়ামী আমাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শস্তিতে নিপ্পেষিত না করে। কেননা আল্পাহ্ ও তাঁর রাসূল্লের প্রতি ঈমান আনার পর এ ধরনের বেদনাদায়ক পরিণতি ক্ষতির কারণ হবে।


জেনে রেখ, এটা সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা যুমার- ১৫)
৫. णর্জ ও হাতুড়িন্র আঘাত্ত্র মাধ্যম্ম শাস্তি।

জাহান্নাম কাফের ও মোশরেকদেরকে ওর্জ ও লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। কুরআন ও হাদীলে এর প্রমাণ রয়েছে।

আাল্মাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-


আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ তর্জসমূহ। (সূরা হাজ্জ-২১)
এ প্রসল্েে নবী ঞ্man এরশাদ করেন কাফের্রেরকে মারার তুর্জের ওজন এত বেশি হবে যে, যদি একটি ুর্জ পৃথিবীর কোথাও রাখা হয়, আার পৃথিবীর সমস্ত জ্বিন ও ইনসান তা উঠানোর জন্য ঢেষ্টা করে তাহলে তারা তা উঠাত্ পারেে না।
(মুসনাদ আবু ইয়ালা)

জাহান্নামের পৃর্বে কবর্রে কাফেররেরকে ওর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে।
 নাকীরের প্রশ্ন উত্তরে নিষ্ল হ অয়ার পর কাফেরদদরর জন্য অন্ধ ও মৃক ফেরেশতা नিয়োগ করা হবে, তাদের নিকট লোহার তর্জ থাকবে, আর তা এত ভারী হবে যে, यদি কোন পাহাড়़র ওপর তা ডিয়ে আঘাত করা হয়, তাহলে পাহাড় অণু অণু হয়ে यাবে। ঐ ৫র্জ দিয়ে অন্ ও মূক ফেরেশতা তাকে মারতে থাকবে আর লে চিৎকার
 মাঝ্েে মানুষ ও জ্রিন ব্যতীত সমষ্ত সৃষ্টি জীব খনে। ফেরেশতার আঘাতে কাফ্ের মাটির মতো অণু অণু হয়ে যাবে, তখন সেখানে আবার ক্রাহ ফের্তত দেয়া হবে।
(সুসনাদ্দ আারু ইয়ানা)
কিয়ামত পর্যান্ত বারং্বার এ অবস্থা চলতে থাকবে।
জাহন্নাম্রের শাস্তি কবরের শাস্তির চচচ্যে কর্য়ক ৃণণ বেশি কঠিন ও বেদনাদায়ক रবে। কবরে হাতুড়ি ও ত্র্জ দিয়ে আঘাতকারী ফেরেশতা यদি অক্ধ ও মূক হয় ঢাহলে জাহান্নাম্রে ফের্রেশতা সম্পক্কে স্বয়ং আল্জাহ ঘোষণা করেন-


তাত নিয্যোজিত আছে নির্মম হুদয় ও কঠোর স্বভাব বিশিষ্ট ফেরেরেশা। (সুরা তাহরীম-৬)
ইকরামা (রা) ল্থেক বর্ণিত, তিনি বলেন : জাহান্নামীদের প্রথম অ্পপ যখন সেখানে यাবে তখন দেখবে ভে, দরজার সামনে চার লফ্ ফেরেশতা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য অপপকা করছে। যাদের চেহার্রা হবে অত্যন্ত ভয়ানক ও খুবই কালো। আল্পাহ তাদর্ অন্তর থেকে দয়া-মায়া বের্র করে নিয়েছেন, ফলে তারা হরে অত্যন্ত নির্দায়। এ কেরেশতাদ্দর দ্বিতীয় বৈশিষ্য হবে এই যে-


ঐ কেরেশতারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না, আর তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তারা তাই করে। (সूরা তাহরীম-৬)

অর্থাৎ : আল্নাহ ফেরেশতাদেরকে যেমন শাস্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সাথে সাথে তেমন শাস্তিই দিতে ক্রু কর্রবে। এক পলকের জন্যও বক্ধ করবে না। এ কেরেশেতারা কাফ্লরদেরকে এত কঠিন পদ্ধত্তিতে শাস্তি দিতে থাকবে বে, বড় বড় পাপিষ্ঠদের কলিজা চালনিির মতো ন্দ্রি হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর)

## Contents

এ হল কাফেরদের পরিণতি ও তাদের কুফ়্রীর শাস্তি। মূলত কাক্সের আল্লাহর নিকট পৃথিবীর সর্বাধিক পরিত্যাজ্য ও নাঙ্ছিত সৃষ্টি। পৃথিবীতত ঈমানের সস্পদের চেট্যে মূল্যবান আর কোন সশ্পদ নেই, হায় যদি মুসলমানরা পৃথিবীতে এ সশ্পদকে যथাযথ মূল্যায়ন করতে পারত, কাফ্েররা তো নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন (জাহান্নাম্রে) শাস্তি দেব্েে এ কামনা করবে যে-


হায়! তারা যদি সৎপথের অনুররণ করত। (সূরা কাসাস-৬৪)

## ৬. বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমে শাস্তি।

জাহান্নাম্ম বিষাক্ত সাপ ও বিচুর ছোবলের মাধ্যমেও শাস্তি হবে। সাপ ও বিচ্মু উভয়কেই মানুব্যের দুশমন মনে করা হয়, আর এ উভয়্যের নাম্মের মাबেই এত ভয় ও আতংক রয়েছে বে, যদি কোন স্থানে সাপ ও বিচ্মুর অবস্থান সম্পর্কে মানুষ অবগত থাকে, তাহলে সেখানে মানুষের বসবাসের কথাতো অনেক দূরে; বরং কোন ব্যক্তি ঐ দিক দিয়ে রাস্তা অত্র্র্রমের ঝুকিও নিতে রাজি হবে না। কোন কোন সাপের আকৃতি, প্ৃতি, রু, নব্ধা, নড়াচড়া, স্বাভাবিকতা এমন थাকে বে, তা দেখামাত্রই মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় । সাপ বা বিচ্ুু সর্বাধিক কতটা বিষাক্ত হতে পারে? তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্নাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না, কিন্ুু অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে, এ সিদ্ধান্ত নেয়া দুষ্র নয় যে, সাপ অত্যন্ত ভয়ানক ও মানুষ্ের জানের শজ্র। দক্ষিণ পূর্ব ख্রান্সে বিদ্যমান একটি বিষাক্ত সাপ সম্পক্কে কিছু কিছू সংবাদ সূত্রে বলা হয়েছে সেখানকার এক একটি সাপ দেড় মি: লম্ব। আর এক একটি সাপের বিষ দিত্যে এক সাথে পাচজন লোককে নিহত করা সষ্ভব।

১৯৯৯ইং, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি রিয়াদ, সউদী আরবের ছা্রদের জন্য একটি শিক্ষমমলক অনুষ্ঠান করা হর়্েছিন। যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অত্যত্ত বিষাক্ত সাপ্পর প্রদর্শনীও করা হয়েছিন। কাঁচের বাক্সে বন্দী করে রাখা হয়েছিন। এর মধ্েে কোনো কোনোটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য দেয়া হর্যেছিল।

ज্যারাবীয়ান কোবরা (Arabin Cobra) যা আরব দেশঙলোতে পাওয়া যায় তা এতো বিষাক্ত বে, তার বিষের মাত্রা বিশ মি: গ্রাম, ৭০ কি: গ্রাম ওজনের মানুষকে সাথে সাথেই ধ্ণং করতত পারে। আার এ কোবরা তার মুখ থেকে এক সাথে ২০০ কি: - ৩০০ কি: গ্রাম বিষ দুষমনের ওপর নিক্ষপ করে।

কান্গ কোবরা’ যা ইट্যিয়া ও পাকিস্তানে পাওয়া যায়, অদের ছোবল্গ্ত্ত লোকও সাথে সাথেই মারা যায়। গাচ্যের দেশসমূহের বিদ্যমান সাপসমূহ (West Diamond Black Snack) অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ্রর অন্ত্ষুক্ত মনে করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার ఖুথু নিক্কেপকারী বিষাক্ত সাপ (Indonesia Spitting Cibra) ২ কি: লষ্যা হয়ে থাকে যা ৩ কি: দূরে থেকে মানুষ্ের ঢোেে পিচননকরীর ন্যায় বিষ নিক্কেপ করে থাকে, যার ফলে মানুষ সাথে সাথেই মৃত্যবরণণ করে।

জাহান্নাম্রে পূর্বে কবরেও কাফেরদেরকে সাপের ছোবলের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। তাই কবরের আযাবের বর্ণনা দিঢে গিয়ে রাসৃল \%" বলেন : বে কাফের যখন মোনকার নাকীরের প্রশ্নের উজ্তরে নিষ্ন হবে, তখন তার জন্য নিরানব্বইটি সাপ নির্ধারণ কর্া হবে। যা কিয়ামত পর্যত্ত তাকে ছোবল মারতে থাকবে। কবরের সাপ সশ্পর্কে রাসূল বল্m : यদি এ সাপ একবার পৃথিবীতে নিঃশ্বাস কেলে, তাহলে পৃথিবীতে কখ্নো আর কোন ঘাস উৎপাদিত হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

निঃসন্দেরে কবরে ও জাহান্নাম্ম ধ্ণংসকারী সাপসমূহ পৃথিবীর সাপ্রে ঢুলনায় বহুঞ্ণ বেশি বিষাক্ত, ভয়ানক ও আতংক সৃষ্টিকারী হবে। পৃথিনীর কোন সাধারণ সাপের দশশনে মানুষের যে অবস্থা হয় তা হন প্রথমত সে বেশ্হুশ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত : দংশনকৃত অংশাটি পক্ষাঘাত্গস্ত হয়ে যায়।
ত্ততীয়ত : মুখ, কান এমনকি চোখ দিত্যেও রক্ত ঝরতে থাকে। ৩খু একবার দংশনের ফলেই এ অবস্থা হয়, তাহলে চিষ্তা করা যেতে পারে যে, যে মনুমকে পৃথিবীর সাপের তুননায় হাজার ৫ণ বেশি বিযাক্ত সাপ বারবার দংশন করতে থাকবে সে তখন কি পরিমাণ বেদনাদায়ক শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে। (আল্মাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা কর্বলন ।)

বিচুর দংশনের প্রতিত্রিয়া সাপপর দংশনের প্রতিক্রিয়ার চেট্যে অধিক বেশি হবে। বিচ্মুর দংশনের ফলে মানুম্েের সাথে সাথে নিম্নোক্ত অবস্থ হয়।

প্রথমত : দেহ ফুলে উঠ্ঠ।
দ্দিতীয়ত : শ্বাস নেয়া কষ্৪কর হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে।
 সমান হবে, আর তার একবার ছোবনের ফলে কাফের চল্লিশ বছর পর্যন্ত ব্যথা অনুভব করতে থাকবে। (মুসনাদ্ আহমদ)

এর অর্থ হল এই বে, বিচ্মুর বারবার দংশনের ফলে জাহান্নামী বার বার ফুলে উঠবে এবং দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থাও বার বার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ হবে ঐ কঠিন শাস্তির একটি ধরন। या মাত্র কাকেরকে দেয়া হবে। কাফের কি জাহান্নামে

## Contents

ঐ সাপ ও বিচ্ছুসমূহকে মেরে ফেলবে? না কোথাও পালিয়ে যাবে, না কোন আশ্রয়স্থল পাবে? আল্লাহ কতইনা সত্য বলেছেন-


কোনো কোনো সময় কাকেররা আকাক্ষা কর্নবে যে, তারা যদি মুসলিম হতো।
(সূরা হিযর-२)
কিন্তু হে ঈমানদাররা! জাহান্নাম ও তার আযাবের প্রতি ঈমান আনয়নকারী! তোমরা তো আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করবে এবং আল্মাহ তার রাসৃলের নাফরমানী করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে জেনে ও মেনেও যদি তাঁর নাফরমানী করা হয়, তাহলে তো তাঁর শাস্তি আরো বেশি কঠিন হবে।


তোমরা কি তা থেকে বিরতত থাকবে? (সৃরা মায়েদা-৯১)

## १. দেহকে বিকটট आকৃতি দেয়ান্গ মাধ্যমে শাস্তি।

বর্তমান দেহ নিয়ে যেহেহু জাহান্নামের শান্তি সহ্য কর্রা অসষ্বব তাই জাহান্নামীদের দেহকে অধিক পরিমাণে বড় করা হবে, যা নিজেই অকটি শাস্তি হয়ে
 হবে। (মুসলিম)

এ পৃথিবীত আল্মাহ কোন পার্থক্যহীনভাবে সমস্ত মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি ও মানানসই দেহ দান করেছেন। যদি ঐ মানানসই শর্রীর্রের কোন একটি অञ বেমানান হয়, তাহলে মানুষ্ের আকৃতি অত্ত্ত কুৎসিত ও হাস্যকর হয়ে যায়। চিন্তা কব্রুন « বা ৬ ফিট শরীর্রের সাথে ১০ ফিট লষ্থা বাহ यদি সংযুক্ত হয় বা কপালের ওপর ১ ফিট লন্বা নাক সংযোগ করা হলে, মানুষ্ের আকৃতি কি পর্রিমাণ কুঙসিত হতে পারে। বরং তা হবে অত্তন্ত ভয়ানক। সষ্বতত জাহান্নামে কাফেরের দেহকে এ বেমানান আকৃতিতে বৃদ্ধি করে অত্যধিক ভীতিকর ও আতংকময় করা रবে। (এ বিষয়ে আল্ধাইই ভালো জানেন)

মানব দেহ কট্টের দিক থেকে তার চামড়া সর্বাধিক অনুভূতিপরায়ণ। আর এ কারণেই কাফ্রেকে জাহান্নামে অধিক শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যু, জ্লন্ত চামড়াকে পরিবর্তনের কথা কুরজানে বার বার বিশেষভাবে এসেছে।

চামড়াকে যখন টানা হয়, তখন কেমন ব্যথা হয়। তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, বাহ্হ বা পায়ের ভাঙ্গা হাড়কে জোড়া দেয়ার জন্য, চামড়াকে যদি সামান্য পরিমাণে টানা হয়, তাহলে এর ব্যথায় মানুষ ছটফট করতে তরু করে দেয়। ঐ চামড়াকে টেনে যখন লম্বা করা হবে, যার বর্ণনা হাদীসে এসেছে, তাতে কাফেরের কত মারাশ্মক কষ্ট হবে। সম্ভবত দুনিয়াতে তার কল্পনা করাও সষ্ভব নয়।

এত বিশাল দেহের অধিকারী কাফেরকে যথন বড় বড় সাপ ও বিচ্ছু বার বার দংশন করতে থাকবে এবং তার গোশত খেতে থাকবে, তখন তার বিষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় বেহুঁশ, ফুলা, রক্ত রঞ্জিত এবং ছাঁপানো ও কম্পমান কাফেরের ভয়ানক দৃশ্যের কল্পনা করুন!

মানুষকে তার দেহ নিয়ে নড়াচড়া করার ক্ষমতাও একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের মধ্যে। এ দেহ যদি অস্বাভাবিকভাবে মোটা হয়ে যায়, তাহলে মানুষের জন্য উঠাবসা ও চলাফিরা করা এক কঠিন হয়ে যায়, যেন জীবনটা একটা শাস্তি। আর মোটা হওয়ার কারণে শরীরের আরো বহু প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। যেমন মন রোগ, শ্বাস কষ্ঠ, চোথ্যের সমস্যা, জাহান্নাম্মে কাফেরের দেহ বড় হওয়ার কারণে অন্যান্য সমস্যাও শাস্তি আকারে দেখা দিবে, কি দিবে না দিবে এটা তো আল্মাহই তালো জানেন।

কিন্তু একথা শ্পষ্ট যে, ফেরেশতা থর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে তাকে মারবে বা সাপ ও বিচু ছোবল মারতে থাকবে। ফলে কাফের হরকতও করতে পারবে না। আর যদি কখনো তাকে জোর করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করতে চায়, তাহলে কাফেরের জন্য এক কদম উঠানো এত কঠিন হবে যে, এটাই একটি বেদনাদায়ক শাস্তিতে পরিণত হবে। কাফের জাহান্নামে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলবে : হে আল্লাহ! এক বার এখান থেকে বের কর, পরে আমরা নেককার হয়ে এখানে আসব। উত্তরে বলা হবে-


সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।
(সূরা ফাতির-৩৭)
আল্লাহ স্বীয় রহমত, দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর্रুন। निঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত উদারভাবে নি"আমত দানকারী বাদশা, অনুগ্রহপরায়ণ, অত্যন্ত করুণাময় ও দয়ালু।

## Contents

## ৮. মারাw্রক ঠাণার क্षারা শাশ্তি।

 মানুষের দেহকে ঢিলা করে দেয়। তাই জাহান্নামে অত্তধিক לাকার শাস্তিও থাকবে। জাহান্নামে ঐ স্তরঢির নাম হবে ‘যামহারীর’। যামহারীর কত কঠিন ঠাঙা হবে তার জ্ঞান ঢো একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত মহান আল্মাইই ভালো জানেন। কিন্নু এ ঠাণ্ড বেহেহু শাস্তি দেয়ার জন্য হবে, সুতরাং তা তো অবশ্যই এ ঠাজা থেকে ক<্যেক থ্ণ বেশি হবে। এ দুনিয়ার মে কোন ঠাগার ম্যেসুম্মে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে হয়ে থাকে। या থেকে আख্মরক্মা করার জন্য গর্রম পোশাক কম্ন্, লেপ, হিটার, অঙ্গর ধানিকা, গরম গরম খানা-পিনা, আরো কত কি, এরপরও মানুব্বে অস্বাভাবিক অসাবধানতার ফলে, সাথে সাথ্থেই মানুষ কোন না কোন সমস্যায় পঢড় যায়। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যতীত মানুষকে यদি পোশাকহীন পৃথ্বির ঠাঙ্ডায় थাকতে হয়, তাহলে তাও এক প্রকার কঠিন শাস্তি হবে। অথচ
 (बোথগী)

এ থেকে অনুমান করা ব্যেে পারে বে, ওখু জাহান্নামের অভন্তন্তীণ শ্বাস থেকে সৃৃ্ট ঠাণা যদি মানুষ্বের জন্য অসহ্য হয়, তাহলে জাহান্নামের অভাত্তীীণ ঠাগ্ডর স্তর যাামহারীরে’ মনুভ্রে কি অবস্থা হবে?

আল্লাহ মানুষরে অত্তন নর্ম ও মোলায়েম করে তৈরি করেছেন। এত নরম ও মোলাক্যেম শে শ্ুু ৩৭ ডিত্রি সেন্টিত্মেডের মাঝে সে সুস্থ থাকতে পারে। এর চেট্যে কম বা বেশি উভ্য় তাপমাত্রাই অসুস্থতার লহ্ষণ। यদি শরীীরের তাপমাত্রা ৩৫
 যাবে। আর यদি এ তাপমাত্র্র প্রচজ ঠাগার কার্রণ শরীীরের কোন অংশে ৬.৭৫
 অश्শढ़ ঠাজ্গর কারণে ঢিলা হয়ে বা পঁচে সাথে সাথে পৃথক হয়ে যায়, যাকে চিকিৎসা শাল্জ্র "FROST BITE' বলে।

অনুমান করা যাক বে, যামহারীরে যদি এতটুকু ঠাণ্ড थাকে বে, শরীরের অভ্যত্তরীণ তাপমাত্রা ৬.৭ ডিল্রি সেন্ট্ট্রেড (বা ২০ ডিপ্রি ফারেনহাইট) পর্যন্ত পৌছে যায়, ঢাহলে ঐ আযयবের অবঙ্গ এ হবে বে, জীবিত মানুষের দেছ ঠাগার প্রচఆততয় বালুর মত দানা দানা হয়ে অণুতু পরিণত হবে। অতপর তাকে নূতন করে দেহ দেয়া হবে। যতক্ষণ সে যামহারীরে থাকবে ততক্ষণ সে ঐ আযাবে নিমজ্ছিত থাকবে। এ ভাগ खু্ু সাইন্ন ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখানো হল। যখन একথা স্পষ্ট যে, জাহান্নামের আળুনের ন্যায় যামহারীরের ঠাধাও পৃথ্বির ঠাওার্র

बढয়ে কয়েক ঔণণ বেশি কঠিন হবে। যামহারীরের বাস্তব ঠাপ্যার শাস্তি যथাযথ অবস্থা কি হবে, তা হয়ত আমরা এ দুনিয়াতে কল্পনাও করুতে পারব না। কিন্ত্র এ বিষর়ে মোটেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, জাহান্নামের আণুন হোক আর यামহারীরের ঠাণ্ড, উভয় অবস্থায়ই कাকের জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিবে। আর বার বার মৃত্যু কামনা করবে।

তারা চিৎকার করে বলবে : হে মালিক! (জাহান্নামের রক্ষক) তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন।

সে বলবে তোমরা তো এভ্যাবেই থাকবে। (সূরা যুমার-৭৭)
আল্নাহ সব মুসলমানকে স্বীয় দয়া ও অনুপ্গহে যামহারীরের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। निঃসन্দেহে তিনি অত্যন্ত ফমাশীল এবং স্বীয় বান্দাদের প্রতি রহম ও अनুহ্থহপর্রায়ণ।

## ৯. खाরো কতিপয় অজানা শাস্তি।

কুর্রান ও হাদীসে আখুন ব্যতীত অন্যান্য বহ్ প্রকার আযাবের যেখানে সাধারণ বর্ণনা হর্যেছে, সেখানে কোন কোন পাপের বিশেষ বিশেষ আযাবের উল্লেখও করা হয়েছে। किন্তু এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা একথাও্ত উজ্লেখ করেছেন-

আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। (সূরা সোয়াদ-৫৮)



"এব্রপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি"। "বেদনাদায়ক শাস্তি" "প্রচণ শাস্তি" "কঠিন শাস্তি" ইত্যাদি কি ধরনের হবে তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। মনে হচ্ছে যে, জেলখানায় বেমন সন্ত্রাসীদের শাস্তি সুনির্দিষ্ট থাcক, কিন্তু এরপরও কিছ্র কিছ্র বড় বড় সন্ত্রাসীদের বাপারে, অফিসাররা কোন কোন সময় ব্ধু বলে দেয়

[^1]
## Contents

বে, जমুক সন্ত্রাসীকে ইচ্ছামরো শিক্ষা দাও। জার জল্মাদ ভানো করেই জানে বে, $এ$ निर्দেশের মাধ্যমে অফিসারদের উস্দেশ্য কি এবং $এ$ ধরন্নের স্্রাসীদেরকে শিক্ষা দেয়ার কি ব্যবঙ্গা আছে। এমনিভাবে আল্লাহ কাফেরদের বড় বড় নেতদেরকে শিক্মা দেয়ার জন্য, ওষ্যু এতটুকু বলেছেন বে, অমুক অমুক মোজরেমকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। জাহান্নামের প্রহরী ভালো করে জানে বে, বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়ার কি কি পদ্ধতি আছে। আর যে মোজরেম প্রচ আयাবের হকদার, তাকে প্রচক্ট শাষ্তি কিতবে দিতে হবে, তাও তার জানা আছে। (এ ব্যাপারে আল্gাইই ভালো জানেন)

এ হল ঐ এাহান্নাম এবং তার শাঙ্তি যা থেকে সত্ক করার জন্য আল্লাহ তাঁর র্যাসূলকে ভয় প্রদর্শনকারীর্রপে প্রেরিত করেছিলেন। আর তিনি লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে কোন প্রকার র্রুটি করেননি। লোকদেরকে বারবার সত্ক্ক করেছেন बে-


Чকটি থেজুরের (সামান্য) অংশ দান কর্রার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ। আর যার পক্ষে এতইুুুও সষ্ষব নয়, সে যেন ভলো কথা বলার মাধ্যমে তা থেকে বাঁচে। (মুসলিম)

অর্থাৎ : জাহান্নাম থেকে রাঁচা রতই তব্রত্দৃপূর্ণ শে, যার নিকট দান করার মতো কোন কিছুই নেই, সে যেন একটি থেজুরের অকটু অংশ্শ দান করে জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচায়। আর যার পক্ষে তাও সষ্বব নয়, সে যেন ভালো কথা বলার সাধ্যমে নিজেকে जা থেকে বাঁচনোর জন্য চেষ্ঠা করে।
 একथা প্রমাণ করহছ লে, তিনি তার উম্মতকে জাহান্নাম থেকে বাঁ|চানোর জন্য কত আাথ্রী ও তভকামনা করতেন। আবদুল্gাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি
 শিখাতেন, ভেমন কুর্রান মাজীদের সূরা শিখাতেন। (নাসায়ী).

মালেক বিন দিনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যদি আমার নিকট কোন সাহাय্যকারী থাকত তাহলে আমি তাকে সমগ পৃথিবীতে আহ্নানকারীক্পে প্রেরণ করতাম বে, সে ঘোষণা করুবে বে, হে লোকেরা! জাহান্নাম্রে আা্তন থেকে বাঁচ। হে লোকেরা জাহান্নাম্রের আঙ゚ন থেকে বাচ। সমগ্ধ পৃথিবীতে না হোক, অন্তত এটুকু তো আমরা প্রত্যেকে করতে পারি ভে, নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে

জাহান্নাম থেকে সত্ত করি। নিজের আখ্যীয়-স্বজনদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করি। নিজের বন্ধু-বাক্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদদরকে জাহান্নামের আা্ৰন থেকে সতক্ক কর্রি হে, হে লোকেরা! ৷েজুরের অকটি টুকরা দান করার মাধ্যমে হলেও, জাহান্নাম থেকে বাঁচ, जার जা সষ্ব না হলে ভালো কথার মাধ্যমে जা থেকে রাঁচ। (মুসলিম)

## ৩. শাস্তির পরিমাপ থাকা চাই!

জাহান্নাম্র আ๒ন ও তার বিভ্ন্ন প্রকার শাস্তির কथা অধ্যয়নের সময় মানুষের পশম দাঁড়িয়ে यায় এবং মনের্র অজান্তেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা কর্তে থাকে। কিন্ু সাথে সাথে একথাও মনে পড়ে ভে জীবনের সমন্ত পাপ যতই হোক না কেন এ ওনাহসমৃহের শাস্তির জন্য অকটি পরিসীমা থাকা দরকার ছিন। আর ঐ সত্ত্রা যিনি স্বীয় বান্দাদদর প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, তিনি সর্বসময়ের জন্য কি করে মানুষকে জাহনন্নামে নিক্ষেপ কররেন?

এ প্রশ্নের উত্তর থোজার আগে প্রথমে আল্লাহর শাস্তি ও সাজা সম্পর্কে একটি निয়ম আমরা পাঠকদের দৃষ্টিগোচর করতে চাই যে, রাসূল "m বলেছেন : বে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েত্তের পথে আহান করে, তার আমলনামায় ঐ সমন্ত লোকদের আমলের সমান সওয়াব লেখা হবে, যারা তার আহ্জানে হেদায়্যেত্রাঞ্ত হয়েছে। অথচ তাদের (পরশ্পরের) সওয়াবের্র মধ্যে মোটেও কমতি হবে না। ๙মনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে গোমরাহির পতে আম্নান করে, তার্র আমলনামায় ঐ সমস্ত লোকদের পাপের্র সমান পাপ লিখা হবে, যারা ঢার আহ্মানে সাড়া দিয়ে পাপে निষ্ত হয়েছে। অথচ পাপকারীদের পরশ্পরের পাপের মধ্যে কোন কমতি হবে না। (झুসनिম)

এ নিয়মের বিস্তারিত বর্ণনা হাবীল কাবীলের घটনার মাধ্যমেও স্পষ্ট হয়। যে বাপারে নবী ব্য়েছেন : পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হলে আদম (আ)-এর প্রথম সন্তান কাবীল (হত্যাকারী) ও ঐ পাপের ভাগী হবে। কেননা সে সর্ষ্রথম হত্যার প্রথা চালু করেছে। (বোখারী ও মুসলিম)

এ নিয়মের আলোকে একজন কাফ্ের ఆখ্রু তার নিজের পাপের সাজাই ভোগ করবে না, বরং তার সন্তান, সন্তানদের সন্তান... এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশে যত কাক্েের জনাপ্গহ করবে এ সমস্ত কাফেরদের কুফ্রীর সাজা, প্রথম কাফের পাবে, ঝে আল্লাহ তাঁর রাসূল ? -কে মানতে অস্বীকার করেছে। সাথে সাথে এ সমস্ত কাফেররা তাদের স্ব স্ব কুফর্রীর্র সাজাও পাবে। এ আচরণ ঐ সমষ্ত কাফ্রেরের সাথে করা হবে, যার্রা অদের সন্তানদেরকে কুফন্রীর সবক দিয়েছে এবং

## Contents

Sbo
রাসূল (স.) জান্নাত 3
কুফরীর ওপর অটল রেখেছে। এ নিয়মের আলোকে প্রত্যেক কাফেরের পাপেন্র সূচি এত বৃহৎ মনে হয় বে, জাহান্নামে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা ন্যায়পরায়ণতার্র আলোকে সঠিক বলেই স্পষ্ট হয়। গতো গেল ব্যক্তিগত একক কুফরীর কথা, আর यদি কোন কাফের কুফরীকে সামাজিক আন্দোলন্দপ্পে প্রত্তিষ্ঠিত করে, কোন সমাজ বা কোন রাষ্ট্র বা সমগ্র পৃথিবীতে তা প্রত্তিষ্ঠিত কয়ার চেষ্টা করে, তাহলে এ সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টা তার মূল পাপের সাথে আরো পাপ বৃদ্ধির কারণ হবে। আর্র এ বৃদ্ধির পরিমাপ ঐ বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে যে, এ সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টার্র ফলে কত লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর এ আन্দোলনকে প্রচার করার জন্য কত কত এ্রং কি কি পাপ করা হয়েছে।

যেমন : লেলিন কমিউনিজম নামক ভ্রান্ত তাবিষ্কার করেছিল, এরপর ঐ ব্রাষ্ত মতবাদকে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লাখ যানুষ নির্দ্বিধায় নিহত হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী লাখ মানুমের ওপর নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়েছে। শহর কি শহর, গ্রাম কি গ্রাম পদদলিত করা হয়েছে। মুস্সল⿵冂 অধ্যুষিত এলাকাসমূহে, ইসनামের রাস্তা বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম নেয়াতে নিয়মানুবর্তিতা, আযানে নিয়মানুবর্তিতা, সালাতে নিয়মানুবর্তিতা, কুরআনে নিয়মানুবর্তিতা, মসজ্জিদ ও মাদরাসায় নিয়মানুবর্তিতা, আলেম উলামাদের প্রতি দূরাচরণ।

এ সমস্ত অপরাষ লেলিনের পাপ বৃদ্ধির কার্রণ হবে। সে ত্ধু তার বংশগত কাফেরদের কুফরিরই জিশ্মাদার নয়, বরং অসংখ্য মানুষকে পश্রষষ্ট করার পাকের বোঝা বহন করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হরে। হত্যা, মারামারি ও পৃথিবীতে বিশৃঋ্খলা সৃষ্টির পাপের সূচি ও তার বদ আমলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সর্বশেষ ধরনের ইসলামের শক্রু কট্টর কাফেরের জন্য জাহান্নামের চেয়ে অধিক উপযুক্ত স্থান আর কি হতে পারে?

১৮-8৬ ইং মার্চ মাসে মহারাজা গোলব সিং কাশীী খরিদ করে তার জোরপূর্বক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ওুু করল। তখন দু’জন নেতৃস্থানীয় মুসলমান মল্নি খাঁন এবং সবজ আनी খান তার প্রতিবাদ জানাল। তখন গোলব শিং এ উভয় नেতাকে উন্টা করে ঝুলিয়ে জীবন্ত অবস্থায় তাদের চামড়া ছিলার নির্দেশ দিল। এ দৃশ্য এক ভয়ানক ছিল बে, গোলব শিংয়ের ছেলে রামবীর শিং সহ্য করতে না পেরে দরবার থেকে উঠেে গেল, তখন গোলব শিং তাকে ডাকিয়ে বলল : যদি তোমার মধ্যে এ দৃশ্য দেখার মতো সাহস না থাকে, তাহলে তোমাকে যুবরাজের পদ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনীর এ ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত শাস্তি জাহান্নামের আপ্খন ব্যতীত আর কি হতে পারে?

ভারত বিভক্তির সময় লর্ড মাউন্টবেটিন, স্যার পেটিল, হেজাক্সী লেন্গী, নেহেরু, আনৃজহানী, গাক্ধীরা জেনে বুব্েে যেভাে ইসলাম্রে শক্রততর ঋড় তুলে ও निर्দ্রধায় মুসनমানদেরকে হত্যা করিয়েছে, মুসলিম মহিনাদের ইজ্জত হরণ করেছে, মাসুম শিঙ্টের্কে কতল করেছে, এর প্রতিশোধ যতক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামের আधেন, অার সাপ, বিচ্হুরা না নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরপরাধ্েে নিহত มুসनমান, পবিত্র মুসলিম মহিলা, মাসুম মুসলিম শিষদের কলিজা কি করে ঠাণ্ড হবে? এমনিভাবে বসনিয়া, কসোভো ও সিসান ইত্যাদি।
 थবর রাখখন, কাख্েরের জন্য যত শাঙ্তি প্রস্তুত করে রেথেছেন, তা কাফেরের উপযুক্ত শাস্তি, তার প্রাপ্যের চেয়ে বিন্দু পরিমাণ কমও হবে না আবার বেশিও না। বরং ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিত্ তার় উপযুক্ত শাা্তিই হবে। অত্ত্ত দয়ালু তিনি কারো ৪পর বিन্দু পরিমাণ জুলুম করেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

তোমার রব কার্রো ওপর বিদ্দু পরিমাণ জুলুম করেন না। (সুরা কাহাए-৪৯)

## 8. স্বীয় পরিবার ও পরিজনদেরকে <br> জাহান্নামের আ๒ন থেকে বাঁচাও

কুর্রান মাজীদে আল্মাহ ইর্রশাদ করেন-



হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজ্রেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারপরিজনদের্রকে রক্ষা করো অগ্নি থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম দ্যদয়, কঠঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ কর্রেন তার। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তারা তাই করে। (সুরা তাহ্রীম-৬)

## Contents

আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ দুটি কথ্থা স্পষ্ট শব্দে নির্দেশ দিয়েছেন-
১. নিজেকে নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।
২. নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আপ্তন থেকে রক্ষা করো।

পরিবার-পরিজন বলতে বুঝায় স্ত্রী, সন্তান, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথে সাথে নিজের স্ত্রী সন্তানদের্রকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে বাধ্যগত। স্বীয়্য পরিবার-পরিজনের প্রতি প্রকৃত কল্যাণকামীতার দাবিও তাই। এমনিভাবে যখন আল্মাহ তার রাসূলকে এ নির্দেশ দেন যে-

তোমার নিকট আখ্মীয়দেরকে (জাহান্নামের আগুন) থেকে সতর্ক কর।
(সূরা అআআারা-২১৪)
তখন নবী জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করলেন। সব শেষে স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রা)-কে ডেকে বললেন-


হে ফাতেমা! নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সামনে আমি তোমাদের জন্য কিছ্ করতে পারব না। (মুসলিম)

নিজের পাড়া-প্রতিবেশী ও বংশের লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার পর, নিজের কন্যাকে জাহান্নামের আগ্তন থেকে ভয় দেখিয়ে, সমন্তু মুসলমানকে সতর্ক করলেন যে, স্বীয় সন্তানদেরকে জাহান্নামের আপেন থেকে বাঁচানোও পিতা-মাতার দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি ত্তুত্বপূর্ণ দায়িত্।

এক হাদীসে নবী ন্mer ইরশাদ করেছেন "প্রত্যেকটি সন্তান ফিতরাত (ইসলাম্রে) ওপর জন্প্পহণ করে, কিন্তু তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইহুদী, নাসারারা বা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে। (বোখারী)

যেন সাধারণ নিয়ম এই যে, পিতা-মাতাই সন্তানদেরকে জান্নাত বা জাহান্নাম্রে নিক্ষেপ করে।

আল্মাহ তাআলা কুরআন মাজীদে মানুষের বহু দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন। যেমন : মানুষ অত্যন্ত জালেম ও অকৃতজ্ঞ। (সূব্রা ইবর্রাiীম-৩৪)

মানুষ অত্যন্ত তাড়াহড়াকারী। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৬)

অন্যান্য দুর্বলতার ন্যায় একটি দুবর্লতা এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ দ্রুত অর্জিত লাভসমূহকে অগ্গাধিকার দেয়, यमিও তা ক্ষণস্থায়ী বা অল্পই হোক না কেন? আর বিলম্বে অর্জিত লাভকে তারা উপেক্ষা করে চলে, যদিও তা স্থায়ী ও অধিকই হোক না কেন।

আল্মাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-


নিঃসन্দ্রেহে তারা দ্রুত অর্জিত লাভ (অর্থাৎ দুनिয়া)-কে ভালোবাসে আর পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে। (সূরা দাহার-২৭)

এ হল মানুর্যের ঐ স্বভাবজাত দুর্বলতার ফল যে, পিতা-মাত স্বীয় সন্তানদের্রকে দুনিয়ার ফ্ণণস্গায়ী জীবনে উচ্চ মর্यাদা নাভ; সম্যান এবং উচ্ড শিক্শ দেয়ার জন্য অধিকাংশ সময় ঔবুত্ম দেয়। চাই এ জন্য যত সময় এবং সশ্পদই ব্যয় হোক না কেন, আর যত দুঃখ কষ্ট পোহানো হোক না কেন। অথচ অনেক কম পিত-মাতাই আছে যারা, তাদদর সন্তানদেরকে পরকালের স্থায়ী জীবন, উচ্চ পজিশন লাভ্রে জন্য, দ্মীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য তুুত্দ দেয়। যার অর্জন দুনিয়ার শিষ্ষার চেe়ে সহজও বটে আবার দ্ঘীন ও দুনিয়া উভয় দিক থেকক পিতা-মাতার্র জন্য কল্যাণকরও। দूনিয়াবী শিক্ষা অর্জনকারী বেশিরভাগ সন্তান কর্মজীবনে স্বীয় भिতা-মাতার অবাধ্য थাকে এবং নিজ্জ নিজেকে নিয়ে ব্যু থাকে, পকান্তরে দ্যীনি শিক্ষা অর্জনকান্ীী বেশির্রভাগ সন্তান, স্বীয় পিতামাতার অনুগত থাকে এবং তাদের সেবা করে। আর পরকালের দৃষ্টিতে তো অবশ্যই এ সন্তানরা পিতা-মাতার জন্য কল্যাণকামী হবে। যারা সৎ যুত্তাকী ও দ্মীনদার হরে।

এ সমস্ত বাস্তবতাক জানা সত্ত্বেও কোন অতিরজ্জন ব্যতীতই ৯৯\% মননুষই দুনিয়াবী শিহ্ষাকে ম্মौनि শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দেয়। आসুন মানবতার এ দুর্বলতাকে जन্য এক দিক দিত্যে বিব্েেন্ন করা যাক।
 বসবাসকারীরা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে, ভুনক্রমে যদি কোন শিশ ঐ ম্থানে থেকে যায়, তাহলে চিষ্তা কর্বলন, ঐ অবস্থায় ঐ শিখর পিতা-মাতার অবস্গা কি হবব? পৃথ্বিবী বে কোন ব্যস্ততা বা বাধ্যকতা ব্যেন ব্যবসা, ডিউটি, দুর্ষটা, अসুস্থতण ইত্যাদি পিতা-মাতাকে শিও্র কথা ভুলিশ্যে রাখতে পারবে? কখন্না নয় । যতক্ষণ
 ক্ষণিকের জন্যও আরামবোধ কর্রবে না। নিজের শিষকে আখ্থ থেকে বাঁচানোর

## Contents

জন্য यদি পিতা-মাতার জীবনবাজী দিতে হয়, তা হলে তাও দিবে। কত আশ্র্য কथा যে এ w্ষণস্থায়ী জীবনে তেে প্রত্যেক ব;ক্তিনই অনুতূত্ এ কাজ করে যে, তার সন্তানকে ব্য কোন মূল্যের বিনিময়ে হলেও আ๒্খন থেকে বাঁচাতে হবে। কিত্তু পরকালে জাহান্নাম্রের আখন থেকে নিজেরে সন্তানকে বাঁচানোর অনুভূতি খুব কম লোকেরই আচে। আাল্লাহ তায়ালা কতই না সত্য বলেছেন।


আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। (সূরা সাবা-১৩)
নিঃসন্দ্দে মানুম্রের এ দুর্বলততা ঐ পরীক্ষার তংশ যার জন্য মানুষকে এ পৃথিবীতে পাঠানো হর্যেছে। কিন্ুू জ্ঞানী সে-ই बে $এ$ পরীক্ষার অনুভূতি লাভ করেছে। आর এ পরীক্ষার অনুতৃতি এই যে, মানুষ তার স্রষ্ঠা ও মনিবের হকুম বিনাবাক্য ব্যয়ে হেনে নিরে। আল্লাহ্ ঈমানদাররদরকে জাহান্নাম থেকে রাঁচার এবং নিজের ग্রী, সন্তানদেরকে তা থেকে বাচান্নার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে ঈমানের দাবী এই বে, প্রত্যেক মুসনমান নিজে নিজেকে এবং তার ग্তী-সন্তানকে জাহান্নাম্রে আখ্ৰন থেকে রক্ষার জন্য ৬৯ ওণ বেশি চিন্তিত থাকবে। বেমন সে তার শ্ত্রী-সত্তানকে দুনিয়ার আతু থেকে রহক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুভব করে। এ দায়িত্ব পূর্ণ করা木্র জন্য প্রত্যেক মুসলমান দু’টি বিষয় ত্তুত্রের চোে্েে দেখবে :
 দুনিয়ার ব্যাপারেই হোক জার দ্মীনের ব্যাপার হোক, তা মানুব্যের জন্য লাভ-жতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং আল্পাহ তায়ালা কুরজান মাজীদে ইরশাদ করেছেন। তিনি বলেন-

যারা জ্ঞনী আর যারা জ্ঞনীী নয় তারা কি সমান? (সূরা যুমার-৯)

এ সর্বসাধারণের কथা, ভে ব্যক্তি পরকালের প্রতি ঈমান রাথে, হাশর-নশর সম্পর্কে অবগত আছে, জান্নাতের চিরস্থায়ী নি'আমতসমূহ এবং জাহন্নামের শাস্তি সম্পক্কে অবগত রয়েছে, তার জীবন ঐ ব্যক্তির জীবন্নে চেট্যে সশ্শূর আলাদা হবে বে, ব্যক্তি অফিসিয়ালভাবে আখেরাতকে মানে, কিত্তু হাশর নশরের অবস্থা জান্নাতের চিরস্शায়ী নিআমত এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অবগত নয়। কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান যারা রাধ্, তারা অন্য লোকদের মোকাবেলায় অধিক সঠিক পণে ঈমানদার এবং প্রতি কদমে তারা আল্gাহরে ভয় করে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-


মূলত অাল্মাহর বাদ্দাদের মধ্যে ख্বু (কুরজান ও হাদীসের) জান যারা রাধে তার্রাই আল্লাহকে অধিক ভয় করে। (সুরা ফাতের-২৮)

সুতরাং যারা ন্বীয় সন্তানদেরকে দুনিয়ার শিক্ষ দেয়ার জন্য কুনআন ও হাদীসের শিস্মা থেকে বঞ্চিত রাথে, তারা মূলত নিজের সন্তানদের আখিরাতক্কে বব্রবাদ করে, তাদ্রর ওপর অধিক জুলুম করছে। আর যারা তাদের সন্তানদেরকে দুনিয়াধী শিক্ষার সাথে সাথে, কুরআন কারীম ও হাদীসের শিক্ষাও দিয়ে যাচ্ছে, তারা ળুবু бাদের সন্তানদেরকে তাদের আখিরাতই আলোকময় করছে না, বরং নিজেরা


दिতীয়ত: घরে ইসলামী পরিবেশ তৈত্রি : শিখর ব্যক্তিত্বেে ইসলামী তাবধারায় গড়ে তুনতে হলে ও ঘরে ইসলামী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত
 সাनাম দেয়া, সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোনা, পানাহররের সময় ইসলামী আদবের
 خঠঠার সময়, দোয়া পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা। গান-বাজনা, ছবি না রাখা, এমনকি ফिল্⺝ী ম্যাগাজিন, উলন ছবিযুক্ত পেপার ইত্যাদি থেকে ঘরকে পবিত্র রাথা। মিথ্যা, গীবত, গালি-গালাজ, ঝগড়া থেকে বিরত থাকা।

নবীদের घটনাবলী, ভালো লোকদের জীবনী, কুরজানের ঘটনাবলী, যুদ্ধ, সাহাবাদের জীবনী স্থলিত বই-প্সুক্তক শিষদেরকে পড়ান্ন।। পর্প্পরের মাঝে উত্তম অাচরণ করা, এ সমস্ত কথ্য ব্যক্তি সন্তানদেরকে ব্যক্তিত্ গঠনে ম্লেলিক বিষয়বস্থু। সুতরাং বে পিতা-মাত স্বীয় সন্তানদদরকে জাহান্নামের আঞুন থেকে বাঁচানোর্র জন্য পুরাপুরি দায়িত্ণ পালন করতে চায়, তার জন্য আবশ্যক যে, সে তার সন্তানদেরকে ক্রুান ও হাদীসের শিক্ষা দেয়ার সাণে সাথে ঘরের মধ্যে পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ তৈরি করা।

## Contents

## ৫. কবীরা ञুনাহকারী কিছ్ সময়ের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করবে

উল্লেথিত নাম্ এ কিতাবে একটি অধ্যায় রচনা করা হর্যেছে, বেখানে ঐ มুসनমানদের জাহান্নামে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে বে, যারা কিছू কিছू কবীরা পাপের কারণে প্রথমে জাহান্নাম্ম যাবে এবং স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।

উল্gেখিত অধ্যা<্যে আমরা ঐ সমস্ত হাদীস বাছাই করেছি বেখনে রাসূল ※"m স্প্ট করে বনেছেন : "ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে" এরকক শব্দ ব্যবহার্র করা হয়েছে বা তার সাথে সশ্থৃক্ত এমন কোন শ্ ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে করে কোন প্রকার ডুল বুঝাবুঝিব সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এ থেকে এ কথা বুঝা ঠিক रবে না বে, এ কবীরা ঔনাহসমূহ ব্যতীত আর এমন কোন ঔনাহ নেই, যা জাহন্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। জাহান্নাম্রে বর্ণনা নামক গ্রন্য লেখার উদ্রেশ্য ও্যু এই বে, লোকেরা শাস্তি সম্পর্কে সতক্ক হয়ে তা থেকে বাঁচার জন্য যথাসাধ্য চেট্টা কর্রবে। এ জন্য জর্রুরী ছিল যে, লোকদেরকে এ সমস্ত কবীরা গোনাহ থেকে সত্ক করা যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। এ জন্য আমরা কোন আলোচনায় না গিয়ে ইমাম জাহাবীর ‘কিতাবুল কাবায়ের’ থেকে কবীর্রা งনাহসমূহের সূচ্চি পেশ করছি। এ আশায় মে আল্াহন শাস্তিকে ভয়কারী, নেককার মুত্তাকী লোকেরা এ থেকে অবশ্যই উপকৃত হবে ইনশাগাল্মাহ।

## কবীরা ऊनाइ कী?

 থেকে ভেসব জিনিস আল্লাহ ও র্যাসূল কর্তৃক সুস্পষ্ঠভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায়, সেঙুোই কবীরা (বড়) ুনাহ। কবীরা ও নিষিদ্ধ বিষয়শুলো থেকে বিরত থাকলে সগীরা (ছেট) అনাহসমূহ ফমা করা হবে বলে আল্মাহ কুরআানে নিশয়তা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-





আল্লাহ তায়ালা এ অকাট্য ও দ্ব্থর্থীন মোষণা দ্বারা কবীরা বা বড় বড় তুনাহ থেকে যারা সংযত থাকে তাদের জন্য স্পষ্টতই জান্মাতের নিষ্চয়তা দিয়েছেন।

সূরা আশ্ শূরাতে আল্মাহ তায়ালা বলেন-

"আর সেসব ব্যক্তি, যারা বড় বড় গ্তনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে সংযত থাকে এবং রাগাबিত হলে. ক্ষমা করে।" (সূরা ৪২- আশ্ শূরা : আয়াত-৩৭)

এবং সূর্রা আন নাজ্জমে আল্মাহ বলেন-


আর যারা বড় বড় থুনাহ ও অশ্লীল কর্মকাণু থেকে বিরত থাকে, তাদ্দর জন্য আল্মাহর ক্ষমা খুবই প্রশ্ত। অবশ্য ছোটখাটো অ্যোহের কথা আলাদা।
(मূরা ৫৩- आন নাজম : আয়াত-৩২)
রাসূলুল্মাহ জুময়া না আসা পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী ওুনাহসমূহের ক্ষমার নিশয়তা দেয়- यদি ‘কবীরা গুনাহ'সমূহ থেকে বিরত थাকা হয়।" এ কয়টি আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমদের জন্যা কবীরা ঞুনাহসমূহ কি कि তা অनুসন্ধান করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমরা আলেম সমাজ্রের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখতে পাই। কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ সাতটি। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে-






## Contents

আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূন "তোমরা সাতটি সর্বনাশা ৫নাহ থেকে বিরত থাক।
১. আল্লাহর সাথে কাউকে অং্ণীদার সাব্যস্ঠ করা,
२. याদ করা,
৩. শরীয়াতের বিধিসম্ততভবে ছাড়া কোন অবৈধ হত্যাকাঁ্য ঘটানো,
8. ইয়াতীম্মে সপ্পদ আফ্মসাত করা,
৫. সूদ খ $\because য ় া$,
৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো, এবং
१. সর্লমতি সতীসাধ্ীী হু’মিন মহিলাদhর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ। (সহীহ आাन বুथারী ও সरीহ মুসলিম)
আবদুল্নাহ ইবনে আব্বাস বলেন : এর সং্থা সত্তরের কাছাকাছি।
হাদীলে কবীরা ఆনাহের কোন সুনিস্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। তবে এতটুকু বুবা যায় এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় বে, বে সমষ্ত বড় বড় কনাহের জন্য দুনিয়ায় শাস্তি এদানের আদেশ দেয়া হয়েছে, ভেমন হত্যা, চूরি, ও ব্যভিচার, কিংবা
 সে অপরাধ সংঘটককে অভিসম্পাত করা হয়েছে, অথবা সে অনাহে লিষ্ঠ ব্যক্তির ঋমান নেই, বা সে মুসলিম উপ্মাহর ভেতরে গণ্য নয়- অক্রপ বলা হয়েছে সেথেো কবীরা ध্তাহ।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে বে, এক ব্যক্তি আবদুল্গাহ ইবনে আব্বাসকে বলেছিন : কবীর্রা ওনাহ তো সাতটি। ইবনে আব্বাস বললেন : বরঞ্চ সাতশোটির কাছাকাছি। তবে কমা চাইলে ও তজবা করলে কোন কবীরা পুনাহই কবীরা থাকে না। অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়। আর ক্রমাগত করতে থাকলে সগীরা ও্ৰনাহও সগীরা थাকে না, বরং কবীরা হর্যে যায়। অপর এক রেওয়াশ্যত থেকে জানা যায় শ্যে, ইবনে আব্বাস বনেছেন : কবীরা ওুনাহ প্রায় ৭০টি। অধিকাংশ আলেম গণনা করে ৭০টিই পের্যেছেন বা তার সামান্য কিছু বেশি পেশ্যেছেন।

এ কথাও সত্য মে, কবীরা ওুনাহর ভেতরেও তারত্ম্য आছে। একটি অপরটির চেয়ে ওুরুতর বা হানকা আছে। যেমন শিরককেও কবীরা ওুাহের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। অথচ এই খনাহে নিষ্ঠ ব্যক্তি চির জাহান্নামী এবং তার খুনাহ অমার্জनीয়।

আল্মাহ তায়ালা সূরা আন নিসায় বলেছেন-


আল্লাহ শিরকের তুনাহ মাফ করেন না। এর নিচে যে কোন গुনাহ যাকে ইচ্ছ্যা মাফ করে দিতে পারেন। অবশ্য শিরক পরিত্যাগ করলে ভিন্ন কথা।
(সূরা 8- আন নিসা : আয়াত-8৮)

## কবীরা ঞ্তনাহসমূহ

১. শিরক করা।
২. হত্যা করা।
৩. জাদু করা।
8. নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন করা।
৫. যাকাত না দেয়া।
৬. বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা।
৭. সামর্থ্য থাকা সত্ত্রেও হজ্জ না করা।
৮. আঅ্মহত্যা করা।
৯. পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।
১০. রক্ত সম্পর্কীয় আশ্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করা।
১১. সমকাম ও বৌনবিকার।
১২. ব্যভিচার করা।
১৩. সুদের আদান প্রদান।
১8. ইয়াতীমের ওপর যুলুম করা।
১৫. আল্মাহ ও রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা।
১৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা।
১৭. শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর যুলুম করা।
১৮. অহংকার করা।
১৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা।
২০. মদ্যপান করা।
২১. জুয়া খেলা।
২২. সতী নারীর বির্ত্ধে অপবাদ ব্রট্না।

## Contents

২৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাত করা।
২8. চুরি করা।
২৫. ডাকাতি কর্রা।
২৬. মিথ্যা শপথ করা।
২৭. যুলুম করা।
২৮. জোরপূর্বক চাঁদা আদায় কর্রা।
২৯. হারাম খাওয়া ও হারাম উপার্জন করা।
৩০. মিথ্যী বলা।
৩). বিচার কার্যে অসততা ও দুর্নীতি করা।
৩২. ঘুষ খাওয়া।
৩৩. নারী-পুরুষের এবং পুরুু-নারীর সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা ধারণ করা.।
৩৪. নিজ শরিবারের মর্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয় দেয়া।
৩৫. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথ্থে সহ্বাস করা।
৩৬. প্রস্রাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা।
৩৭. রিয়া অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা।

৩b. निছক দুনিয়ার উল্লেশ্যে কোন জ্ঞান অর্জন করা।
৩৯. খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করা।
80. নিজ্জের ক্ত দানখয়রাতের বা অনুগ্গহের থ্াটটা লেয়া।
8১. তাকদীরকে অস্বীকার করা।







8)


৫২. প্রতিবেশীকক কষ্ট দেয়া।
৫৩. মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা ও গালি দেয়া।
৫8. সৎ ও Vোদাভীরু বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া।
৫৫. দাম্ভিকতা ও আভ়িজাত্য প্রদর্শনার্থে টাখনুর নিচ পর্যন্ত পোশাক পরা।
৫৬. পুরুমের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা।
৫৭. বৈধ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া ও বৈধ আনুগত্যের বন্ধন একতরফাভাবে ছ্নিন্ন করা।
৫৮. আল্লাহ ছাড়া আর করো নামে জন্তু যবাই করা।
৫৯. জেনেণ্ডনে নিজেকে পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয়া।
৬০. জেনেষ্টে অন্যায়ের পক্ষে তর্ক, ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব করা।
৬১. উদ্বৃত্ত পানি অন্যকে না দেয়া।
৬২. মাপে ও ওজনে কম দেয়া।
৬৩. আল্লাহর আযাব ও গ্যব নিজের জন্য সাব্যস্ত করা।
৬৪. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।
৬४. বিনা ওযরে জামায়াত ত্যাগ করা ও একাকী সালাত আদায় করা।
৬. ওসিয়তের মাধ্যমে কোন উত্তরাধিকারীর হক নষ্ট করা।
৬৭. ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরী ও ষড়यন্ত্র করা।
৬৮. কৃপণতা, অপচয় ও অপব্যয় তথা অবৈধ ও অন্যায় কাজে ব্যয় করা।
৬৯. মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় শক্রুর নিকট ফাঁস করা।
৭০. কোন সাহাবীকে গালি দেয়া।

## আরো ৩৫টি ঔর্রুতর কবীরা ঞনাহ

১. ইসলামের ব্যাপার্রে বাড়াবাড়ি করা।
২. ইসলামের বাপারে শৈথিল্য ও সীমাতিরিক্ত নমনীয়তা প্রদর্শন করা
৩. বিদয়াতে লিত্ত হওয়া।
8. গীবত করা।
৫. মুসলমানদের মতামত গ্রহণ ও পরামর্শ ছাড়া জোর পৃর্বক ফ্মমতা দখল করা ও শাসন পরিচালনা করা, কারর্মপি ও ছলচাতুরীীর মাধাম ফমতা দখল করা, নিজে পদপ্রার্থী হওয়া, পদপ্রার্থীকে নিয়োগ দান অবং অন্যকে ভোট দিতে বাধা দেয়া।
৬. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ না দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে निষ্ষে না করা বা বাধা না দেয়া, সৎকাজে সহবোগিতা না কর্যা বা বাধা দেয়া, অসৎ কাজে সহযেেগিতা করা বা অত্যাচ্রীকে সমর্থন করা।

## Contents

৭. সালাতের সামনে দিয়ে যাওয়া।
৮. পরিবেশকে নোংরা ও দূষিত করা।
৯. ইসলামী হৃদুদ বা দগ্ববিধি প্রয়োগের বিরুদ্ধে তদবীর, সুপারিশ বা অन্য কোন পন্থায় বাধা দান ও দণ্ণবিধি প্রয়োগে বৈষম্য করা।
১০. কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি কথ্থা বক্ধ বা সম্পর্ক ছ্ন্ন রাখা।
১১. আমীরের অর্ধাৎ ইসলামের অনুসারী নেতার আনুগত্য না করা ও কোন ইসলামী জামায়াতের্ন অন্তুর্ভুক্ত না হত়্ে মৃত্যুবরণ করা।
১২. গান, বাজনা ও নাচ করা।
১৩. পর্দার বিধান লংঘন ও অশ্ষীলতার বিস্তার ঘটানো, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ছতর তथা শরীরের আবরণীয় অংশ উন্মোচন করা।
28. থাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন্নর বেশি গোলাজাত করে রাথা ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে ঋুশী হওয়া।
১৫. পাওনা পরিশোণ্ধে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও গড়িমসি করা ও পাওনাদারকে इয়রানী করা বা মজুরি না দেয়া।
১৬. হিংসা করা ও মানুষের অকল্যাণ কামনা করা।
১৭. মুসলমানদের মধ্যে ভাষা, বর্ণ, বংশ ও আঞ্চলিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদ, বৈষম্য ও অনৈক্য সৃষ্টি করা, একে অপরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, বিদ্দপপ করা ও তিরস্কার করা।
১৮. কোন মুসলমানের বিপদে খুশী হ্তয়া।
১৯. শিঙ্দের প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং বড়দের সাথে বেয়াদবী করা।
২০. বিনা ওযরে ভিক্ষা করা, পরের সেবা ও সাহায্য চাওয়া ও পরের মুখাপেক্ষী হৃজয়া ও ねণ করা।
२১. কাউকে তার পূর্বে কৃত ওনাহ লোক সম্মুখে ফাঁস করে দিয়ে লজ্জা দেয়া এবং বিনা অনুমতিতে কারো গোপনীয়তা ফাঁস করা।
২২. কোন মুসলমান সশ্পর্কে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ করা।
২৩. মসজ্রিদের অবমাননা করা।
২8. अজানা বিষয়ে কথা বলা, গुজব রটানো, বিনা তদন্তে ুুজবে বিশ্বাস করা ও জানা বিষয় গোপন করা।
২৫. পরিবারের প্রতি শরীয়তসম্মড আচরণ না করা, সুবিচার না করা এবং বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান অমানা করা।
২৬. জেনেখ্তে কোন পাপিষ্ঠ ও ইসলামীবরোধী ব্যক্তির সংসর্গে বাস করা, তাকে ভোট দেয়া, প্রশংসা করা ও আনুগত্য করা, সততা ছাড়া অন্য কিছুকে নেতৃত্রের মাপকাঠি মেনে নেয়া।
২৭. ইসলামের্ন তথা আল কুরআন ও হাদীসের অত্যাবশ্যকীয় ও ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন না করা।
২৮. নিষিদ্ধ সময়ে ও নিষিদ্ধ অবস্থায় ইবাদাত করা।
২৯. স্বাস্স্যগত কারণ ও প্রবল জীবনাশংকা ব্যতীত নিছক অভাবের ভয়ে ভ্রুণ হত্যা, গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণ প্রভৃতি উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা।
৩০. বিনা ওयরে জুময়ার সানাত না পড়া ও জুময়ার নিয়ম নংঘন করা।
৩১. কুরআন ও হাদীসের অবমাননা, অবজ্ঞা ও অবহেলা করা, না জেনে অপব্যাখ্যা করা, অপবিত্রাবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা, কুরআন তেলাওয়াতের সময় শ্রবণ না করা বা শ্রবণ করতে বাধা দেয়া, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান গোপন করা তথা বিতরণে বিনা ওযরে বিরত থ্ৰাকা, বা বাধা দেয়া, বিষ্ৰ্ধ হাদীস অস্বীকার ও অমান্য করা, ইসলাম বিরোধী কাজ বিসমিল্মাহ বা কুরআান তেলাওয়াত দ্মারা তর্র্ করা ইত্যাদি।
৩২. সমাজে ফেতনা তথা গোমরাহী ছড়ানো, মানুষ সৎ কাজে নির্রৎসাহিত হয় বা বাধা পায় এবং অসৎকাজে প্ররোচিত বা বাধ্য হয় এমম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
৩৩. বিনা ওযরে ফেতরা না দেয়া ও কোরবানী না করা।
৩8. বিনা ওयরে সালামের জবাব না দেয়া ও কোন কার্েেকে প্রথম সালাম করা।
৩৫. উপযুক পুব্রুষ থাকতে কোন নারীর হাতে পুরুষদের অথবা নারী ও পুর্সুষ উভয়़র নেত্ত্ব ও পরিচালনার ভার অর্পণ করা।

ব্রাসূল বनেছেন : "घখन নারীর হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ কর্রা হবে তখন তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের চেয়ে ভূ-গর্ভই উত্তম হবে।"



ঐ জাতি কখনো সফল হবে না যে জাতি (পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের) তাদের নেতৃত্বের ভার কোন নারীর ওপর অর্পণ করেছে। (বুখায়ী)

আল্লাহ তায়ালা বলেন-


পুরুষ্যরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। (সূরা ৪-আন নিসা : আয়াত-৪৬) জন্নাত-জাহান্নাম - ১৩

## Contents

## কবীরা ய্ৰাহ থেকে বেবচচ থাকান্র উপায়

আল্লাহ বলেছেন : "হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে আল্মাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়়া না। आল্লাহ সকল তুনাহ মাए কর্রেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ানু।"

বস্তুত: অকনিষ্ঠ তওবার মাধামে সকল ত্তনাহ থেকে অব্যাহ্তি লাভ করা যায়। তবে এ জন্য 8টি শর্ত রয়েছে-
১. আন্তরিকভাবে অনুত্ত ও লজ্জিত হওয়া,
२. ভবিষ্যতে আর ঐ ঔনাহ না করার ওয়াদা করা,
৩. অবিলম্বে উক্ত ওনাহ একেবারেই ত্যাগ করা,
8. গुনাহর সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে সংশ্নিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়i এবং প্রয়োজনে তাকে বা তার উজ্জরাধিকারীদেরকে সন্তোষজনক ক্ষতিপৃরণ দান। আর ఆনাহের সাথে যদি আল্পাহকে অধিকার জড়িত থাকে যেমন- যাকাত, রোযা, হজ্জ তাহলে তা কাফফারা ও কাযা আদায় করা ।

এ চারটি শর্ত পালনপূর্বক কমা চাইলে আল্লাহ ফমা কর্যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

## 

রাসূল \%man মৃত্যু পূর্বে আল্মাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্বহে সর্বদিক থেকে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-


আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্মীনকে পরিপৃর্ণ ক্রে দিলাম। (সুরা মায়েদা-৩)



আমি তোমাদের নিকট একটি স্পষ্ট বিধান নিয়ে এসেছি। (মুসনাদ আহমদ)

## Contents



(ইসলামের) রাতথুলো দিনের ন্যায় পরিষ্কর। (ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ স্পষ্ট) । (ইবনে आबি आलেম)

## মানুষের बীবনের যাব্টীয়্য কার্যসমূহ দু'ভাগে বিডক্জ

১. ইবাদত, ২. মু"আমালাত ও মু‘আশারাত।
১. ইবাদত : ইবাদত কাকে বলে এ্রকজন সাধারণ ঈমানদারও বুঝে। তাই তাঁর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং মানুমের যাবতীয় ইবাদত হতে হবে কেবলমাত্র আল্মাহর উদ্দেশ্যে আর ইবাদতের তরিকা বা পদ্ধতি হবে রাসূল uman-এর। আরো সহজে বলা যায়, ইবাদত হবে একমাত্র আল্মাহর আর পদ্ধতিও হবে একমাত্র বিশ্বনবী ও শেষ নবী রাসূল -এর। তাই ইবাদতের তরিকা বা পদ্ধতি কোনকালে বা যুহে পরিবর্তনযোগ্য নয়। এর্খন থেকে 28 শত বছর পৃর্বে যেরকম ছিন। আর্রো 28 শত বছর পরও সেরকমই থাকবে।

ইবাদতের পদ্ধতি কোন পীর, মুর্শেদ, থাজা বাবা, মুজাদদ, মুজতাহিদ, ইমাম, মাজহাব ও তরিকা ঘ্বারা প্রমাণিত নয়। ইবাদত বলে প্রমাণিত হতে হলে কুরআন ও সহিই হাদিসের সুশ্পষ্ট নির্দেশনা অবশ্যই থাকতে হবে। যদি সুস্পষ্ট নির্দেশনা না পাওয়া यায় তাহলে তা কখনো ইবাদত হতে পারবে না বরং তা হবে বিদ‘আত যা সুশ্পষ্ট মরাহি। এ জাতীয় বিদ আতযুক্ত আমল দিয়ে জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্ি পাওয়া यালে না। জান্নাতে যেতে ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে বিদ'আত মুক্ত ও সুন্নাত্যুক্ত নিরেট ইবাদত করতে হবে, যেরকম ইবাদত করেছেন

২. মু‘আামানাত ৩ মू"জাশাব্রাত : মানুমের জীবনের দ্বিতীয় যে কাজটি করচে হয় তাহলো মুআমালাত ও মু‘আশারাত। এ শব্দ দুটি যদিও আরবী তথ্থাপি এর সাথে আমরা পরিচিত। মানুমের জীবনের দৈনন্দিন কার্যাবলী যেমন-चাওয়া-দাওয়া, লেন-দেন, উঠা বসা, চাল-চলন, চলাফেরা, ঘুরাফরা এখুলোর ব্যাপারেও মৌলিক নীতিমালা ইসলামের পক্ষ থেকে দেয়া:আছে। কিন্তু এখানে এ দুটি শব্দ দ্বারা যা বুঝতে চাচ্ছি তাহলো यেমন- আমাদের প্রধান খাদ্য হল ভাত ও মাছ। কিন্দু কেউ যमि বলেন যে, রাসূল না, आপনি একজন মুসলমান হয়ে রাসূচের বির্পছ্ধে কাজ করছেন কেন? এ জাতীয় প্ন হলো সম্পূর্ণ অবাঙ্তব, অবাম্তর ও অবৈজ্ঞানিক। কেননা কুরআন ও হাদীসের

## Contents

 হবে। তাছাড়া রাসূল "্যে সমাজে ছিলেন লে সমাজের প্রধান খাদ্য ছিল- यব, द्रुणि, थেজুর ও ছাতু।

- তাই আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হন ভাত-মাছ, এভাবে পৃথিবীর বিভ্নিন্ন লেশের প্রধান খাদ্য বিভিন্ন রকম্মের হবে এটাই স্বাভাবিক, তাই বলে বনা যাবে না বে, রাসূলের আমলের খেলাপ করা হচ্ছে। আবার জামাদের দেশের প্রধান খাদ্য হয়ত ৫০০ বছর পর ডাত ও মাছ নাও থাকতে পারে।

তাই সহজে বলতে পার্তি, মু‘আালাত ও মু'আশাব্রাত সময়ের বিবর্তনে, যুলের আলোকে, মানব চাহিদার্র প্যোজনে, বিজ্ঞান ও প্রयুক্তির সম্প্রসার্ণণ অবশাই তা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংয়োজন ও বিয়োজন হবে। এই সংযোজন ও বিয়োজন এ ক্ষেত্রে কখনো কুরুান ও হাদীসের বিপরীত হবে না যতफ্ষপ না শরীয়ত্রে সুশ্পষ্ট সীমা नংঘিত হবে। তাই বলা যায় ইবাদত হবে আল্মাহর রাসূলের দেয়া পদ্ধতির $300 \%$ অনুসরণের মাধ্যণম। जার মু‘আমালাত ও মু অশাশানাত হবে কুর্ান ও সুন্নাহের নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে যুলের আলোকে।

স্ত্রাং এ দ্মীন আাজ জার কোন সংয়োজন বা বিয়োজনেন প্রয়োজন নেই। आর সেখান কোন কিছ্ অস্পষ্ট নেই। आবุীদার ব্যাপার হোক বা ইবাদতের বা
 বना প্রয়োজন ছিন তা আল্লাহ ও তার রাসুল বলে দিয়েছেন। জান্नাতের প্রতি উৎসাহিত ও জাহান্নাম থেবে সতর্ক কর্যার ব্যাপার্রে या যা দর্রকার ছিল जার সব কिছ্দ आল্gাহ কুরআन মাজীদে স্পষ্ট করেছেন। ক্রুআन মাজীলের কোন পৃষ্ঠা এমন নেই যেখানে কোন না কোনভাবে জাহন্নাম বা জান্নাতের উল্লেখ নেই। ক্র্রান
 হিসাব-কিতাব, জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ক বিষয়সমূহ জালোচিত হয়েছে। আান্র রাসূन দেশে জান্নাত ও জাহান্না বিষয়ক বিষয়ে লিথিত অন্থৃ্ৰেোতে অমন মনগড়া কিচ্ম-बাহ্নী বুযুর্গদ্রে স্বপ্ন, ওলীদের মোরাকাবা মোশাহাদা, এমনকি দূর্বল বানোয়াট হাদীস যথেষ্ট তরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে এসবই ইসলামের মধ্যে নুতন সংয়োজন, यা পরিষার বাতেন ও গোমরাiি। এচে आল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্পষ্ট নাফর্নমাী রয়েছে।

১৪২০ হি: সফ্র মালে মদীনার বাকীউলগারকাদ নামক কবরস্থানে ঘটে যাজ্রা এক ঘটনা সউদী আরবে বহ প্রচার নাভ কর্রেছিল, যা পরবর্তীতে পাকিস্তান্রে:

সংবাদপত্র সমূহেও প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনার সার সংক্ষেপ এই যে, সালাত পরিত্যাগকারীর মৃতদেহ যখন দাফনের জন্য আনা হল তখন এক বিরাট অজগর সাপ মৃতের পাশে এসে বসল। সেখানে সালাতের প্রতি উৎসাহমূলক হাদীসসমূহও প্রকাশ করা হয়েছিন। কিন্ুু জ্ঞানী ব্যক্তি তারা যখন এ বিষয়টি অনুসন্ধান করল, তখন জানা গেল যে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। খধু বেসালাতীদের সতর্ক করার জন্য তা রটানো হয়েছিল। এ রটনার প্রতিবাদ জেদ্দা থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক ‘উর্দু নিউজে’ ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ (৩০ জুমাদাল উলা ১৪২০ হি:) প্রকাশিত रয়़ছিল।

আল্মাহ তায়ালা বনেন -


হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্মাহ ও তাঁর রাসূল্লের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্মাহকে ভয় কর। (সূরা হুজুরাত-১)

চ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি দুটি স্পষ্ট জিনিসের ওপর। আর তা হল আল্মাহর কিতাব ও রাসূল এতদুভয়কে অতিক্রম করার অনুমতি দেয় না। আর আমাদের রতটা সাহসও নেই যে আমরা বুযুর্গদের স্বপ্ন, আকাবেরদের মোরাকাবা, ওলীদের মোকাশাফা বা পীর-কক্রীরদের মনগড়া কিচ্ঘা-কাহিনী মানুষের সামনে আল্মাহর দ্মীনরূপে উপস্থাপন করব। আর তারা কিয়ামতের দিন আল্পাহর আদালতে পাপী বান্দা হিসেবে দাঁড়াবে।


আমি জাহেনদের অন্তর্ভুক্ত হ্যয়া থেকে আল্মাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।
 বাঁচার একটিই মাত্র রাস্তা আর তা হন, আল্মাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে



## Contents

आমি তোমাদের মাঝ্ফে রেথে যাচ্ছি এমন জিনিস যা ঢোমরা মজবুতভাবে ধারণ করলে, কখলো পথज্রষ হবে না। জার তা হন আল্মাহর কিতাব এবং কুরজান তাঁর রাসূলের সুন্নাত হাদীস। (মোস্তাদ্যাক হাকেম)

 য়্টে, এর বাহিরে তৃতীয় কোন কিছুর দিকে দৃট্টি নিক্ষে করার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রিয় পাঠক! এবার আসুন আমরা সকুলেই আমাদের মহান রব-এর নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া করি। নিচ্য়ই তিনি দোয়া শ্রবণকারী এবং তা কবুলকারী।


হে আমাদের সৃষ্টিকর্ত! পাক পবিত্র অনুগ্রহপরায়ণ প্রহু! पুমি আমাদের মালিক, আমরা তোমার গোলাম, তুমি আমাদেরকক নির্দেশদাতা, আমরা তোমার निर्দেশ পালनকারী, पूমি সর্বময় कমতার অধিকাভ্রী, आামর্रा অধীনস্, पूমি অমুখাপেকী আর আমরা ঢোমার মুখাপৌী, ঢুমি ধনী आমরা ফকীর, আমাদের জীবন তোমার হাত্, আমাদের ফায়সালা তোমান ইচ্ঘধীন।

হে आমাদের ইজ্জতময় ও বড়ত্বের অধিকারী পবিত্র প্র! তোমার आশ্রয় ব্যতীত आমাদের কোন আশ্রায্র নেই, তোমার সাহাय্য ব্যতীত আমাদের আর কোন সাহাय্যকারী নেই। ডোমার দ্রজা ব্যতীত আমাদের অার কোন দরজা নেই। তোমার দরবার ব্যতীত आমাদের আার কোন দরবার নেই। তোমার রইমত আমাদের পাথথয, আার তোমার ফ্ফমা আমাদের পুঁজি, হে আমাদের কুদরতময়,
 पूমি ম্বয়ং বলেছ বে, জাহান্নাম খারাপ ঠিকানা, তার आयাব মর্মন্যুদ, जাতে প্রবেশকারী না জীবিত থাকবে না মৃত্যুবরণ করনে, সুত্তাং যাক তুমি জাহান্নাম্ম দিয়েহ লে তো লাঞ্ঞিত হয়েই লেল।

হে আমাদের কমাপর্যায়ণ, দোষ গোপনকাগী, অত্ত্ত দয়াময় রব! আयরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, আমরা আমাদের সমস্ত কবীব্রা সগীরা,
 তোমার আযাবের ভয় করছছ, তোমার জাহান্নাম থেকে আা্রয় চাচ্ছি, जার প্রত্যেক ক্ কथা ও কাজ থেকে আা্রয় চাচ্ছি যা জাহান্নামের নিকটবর্তী কর্রবে।

ছে শান্ত্রিদাত, नিরাপত্তাদাত, খনাহ ক্ষমাকারী, দোষজ্রেট গোপনকারী পবিত্র প্রহू! শেভাবে এ দুনিয়াতে তোমার দয়ায় আমাদের ওুনাহসমূহকে গোপন করে রেখেছ রভাবে কিয়ামতের দিনও স্বীয় রহমত দারা আমাদের ওনাহসমূহক্ক তেকে
 त्रक्ष কर्विअ।

ছে আরশে আयীমের মালিক! আকাশ यমিনের মালিক! প্রতিদান দিবসের মালিক! সমঙ্ बাদশাহের রাদশা! বিচারকের বিচারক! পবিত্র রব! यদি ঢুমি আমাদদর প্রতি দয়া না কর, তাহলে আমাদের প্রতি কে দয়া করবে? यদি তুম্মি আমাদেরকে आশ্র্য প্রদান না করো তাহলে কে আমাদেরকে আাশ্রয় দিবে? यদি. তুমি আমাদেবকে জাহান্নাম থেকে না বাঁচাও তাহলে আমাদেরকে কে নাচাবে, তুমি যদি আমাদেsকে দৃরে ঠেলে দাও তাহলে কে জামাদের প্রতি দয়া কর্রেে?






হে আমাদের পালনকর্ত! ! জাহান্মাম্রে আযাবকে আমাদর থেকে হটিত্যে দাও,

(সুরা ফুর্木কান-৬৫-৬५)

## 9. একটি ভ্রান্তির অপনোদন

आল্মাহর নির্দেশ অমান্য করার পর শয়তান যথন বিতাড়িত হল ঢ়খন সে অঙ্গীকার করলল শে, "হে আমার রব! आমি পৃথিবীতে মানুষ্বের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই লোভনীয় করে তুলব। আর আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করেই ছাড়ব। ( (সুরা হিজর-৩৯)

অন্যত্র আl্gাহ শয়তানের্র এ উক্তিটি হুবহু নকল করেছেন, "অতপর আমি তাদেরকে পথএষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক্ক দিয়ে তাদের্র নিকট আসব।" (সুরা আ'ব্যাए-১৭)

## Contents

মূলত শয়তান দিন র্রাত্তর প্রত্যেক মানুষের পিছনে লেঞে আছে, यাতে মৃত্যুর পৃর্বে তাকে কোন না কোন ফেতনায় কেলে জান্নাতের রাঙ্তা থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নাল্মর রাচ্তায় নিক্ষেপ করতে পারে। মানুষরে পাপ্রে মধ্যে লিক্ত রাধা ఆ. ঢাকে আমনহীন কব্রার জन্য শয়তানের সবচেফেে বড় হাতিয়ার হন অই বে, "আল্লাহ অত্যন্ত क্মমাশীন এবং অত্যন্ত দয়ালু, তিনি সব কিছू ক্ষমা করে দিবেন।" $এ$ কथाই অন্তরে বদ্দমূল করে নেয়া, আমল না করা।

এতে কোন সন্দেহ নেই বে জাল্মাহর রহমত অত্যন্ত প্রশস্ত, जার তাঁর রহহমত চাঁর রাগের ওপর বিজয়ী। কিন্ু $এ$ রহমত প্রাఠ্তির জনাও আান্মাহর দেয়া নিয়ম-কানুন কুর্রজান মজীদে স্প্ট্ট করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইর্রশাদ করেন-


এবং অামি অবশ্যু ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং সৎ পত্বে অবিচল থাকে! (সূরা ত্ণা-ঘা-৮২)

আলোচ आয়াতে জাল্gাহ শ্ষমাকারীী জন্য চারটি শর্ত করেছেন-
১. তাওবা : यদি কোন ব্যক্তি প্রথমে কুফর ও শিরকের মাবে লিঙ্ ছিল, তাহলে কুফর ও শিরক থেকে বিরত থাকা, তবে কোন ব্যক্তি যদি কাফ্ের বা
 পাপ থেকে বিরত থাকা বা তা পরিত্যাগ কন্া তার জন্য প্রথম শর্ত।
२. 乡मान : বিশ্ষষ্ঠ অल्उর নিয়ে আল্মাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনে, সাথ্ে সাথে আসমানী কিতাবসমূহ এবং কেরেশতাগণ ও আখেরাতেন প্রতি বিষ্ধাস স্থাপন করা দ্বিতীয় শর্ত।
৩. নেক কাब : আল্gाइ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান আনয়নের পর, আল্gাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক জীবনযাপন করা ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল

 আসে, তখন ঐ পথ্েে অবিচল থাকা চতুর্থ শর্ত।

যে ব্যক্তি উল্লেথিত চারটি শর্ত পূর্ণ করবে, আল্মাহ তাকে ক্ষমা ও দয়ার ఆয়াদা করেছেন। এ হল দয়া করা ও মনুষের পাপ মাফ করার ব্যাপারে আল্মাহর বেেেে
 বলেছেন বে, ঐ লোকদের ঢাওবা কবুলল্যো্য যার্যা না জেনে ভুলবশত পাপ

ক্রেছে , কিন্ু যারা জেনে ঔনে পাপ করে চলছে, তাদের জন্য ষ্মমা নয় বরং Шদদ্য জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি।



তাওবা কবুল করার দায়িত্৭ যে আাল্মাহর ওপর রয়েছে, তাতো ৩্ধু তাদেরই बন্য, यারা ৫্ধু অজ্ঞতাবশত পাপ করে থাকে, অতপর অবিলন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই ক্মা করবেন। আল্লাহ মহাষ্ঞানী, বিষ্ঞানময়। আর তাদের জনা कমা নেই যারা ঐ পর্यন্ত পাপ করতে থাকে। যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তথন বলে নিচয়ই অমি এথন ক্যা প্রার্থনা করছ্ এবং তাদের জন্যাও নয়, যারা অবিপাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখ্ে পতিত হয়েছে। তাদেরই জন্য आমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রুষ্তু করে রেখেখি। (সৃরা নিসা-১৭, ১৮)

আলোচ্য আয়াতে তিনটি বিষয় অতন্ত স্পট্টাবে আলোচিত হয়েছে-
 পাপ করহে।
२. জীবনভর ইচ্মকৃত পাপকারীীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।
৩. কুফ্রী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীীদের জন্যও রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।
 বিন উমাইয়্যা (রা) এবং মুররা বিন র্রবি (রা) ডুনক্রুম্ অলসতা করেছিল। আর

 নিকট উপস্থিত হয়ে ফমা চাইন এবং রাসূল ? আল্মাহ পরিষ্ষরভাবে ঘোষণা দিলেন যে-

## Contents

২०२ রাসূল্ল (স.) জান্নাত ও

তারা হচ্ছে অপবিত্র আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত। (সৃরা जাওবা-৯৫)
 স্প্ট্ট করে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিত্যেছিলেন। বেমন : আশারা মোবাশ্শারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাণ্ড দশজন), বদরের যুক্ধে অংশগহণকারীীণ, শাজারা (বৃক্ষের নীচে বাইয়াত্কারীরা) কিন্মু এতদসত্তেও তারা ভয়ে এত ভীত সন্ত্তন্ত থাকত বে, আখেরাছ্তে কথা স্মর হ৫য়া মাত্রই তারা কাদতে ঔরু করত।
 জান্নাতেন সুসংবাদ দিত্যেছেন, এর পরেও কবরের কথা ম্মরণ হওয়া মাত্রই এত কাঁদতেন বে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। अমর (রা) জুম আর খোতবায় সূরা ঢাকভীর তেনাওয়াত করতে হিলেন, যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন-


তখन প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পার্রবে মে সে কি নিয়ে এসেছে।
(সুরা তাকভীর->8)
তখ্থ এত ভীত সন্র্রন্ত হলেন বে, ঢার্র আও্যাজ্জ বক্ধ হয়ে গেল।
সাদাদ বিন আওস যখন বিছানায় ৩ইতেন, ঢখন এপাশ-ওপাশ হত্তেন ঘুম আসত না, আার বলতেন, "হে আল্মাহ! জাহান্নাম্যে ভয় আমার ঘুম হারাম. করে দিয়েছে" এরপর উঠ্ঠ শিয়ে সকাল পর্যন্ত কান্নাকাঢি করতেন।

আবু হ্বাইরা (র্রা) বলেন : সূরা নাজম নাযিল হওয়ার সময় সাহাবাণণ-

 ना? (मूয়া নাজ্জ-৫৯, ৬০)

आनোচ্য आয়াত শ্রবণ করে এত কঁদ্দতেন यে, নয়নের অশ্র গাল ভেসে
 নয়ন ঋর্রে অশ্প প্রবাহিত হতে নাপল।



ভেদিন সমস্ত মনুষ বিশ্ষজগতের প্রতিপালকের্র সামনে দাঁড়াবে।
(সুরা মোতাফক্শিসীন-৬)

এ আয়াতে পৌছল তথন এত কাঁদলেন যে নিজে নিজেকে সংবর্রণ কররে পারছিলেন না এবং তিনি পড়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (র্রা) সূরা কাাফ তেন্নাওয়াত করতেত করতে যখন এ আয়াতে প্পীছল-


মৃত্য যন্ত্রণা সত্যই আসবে, এ থেকেই রোমরা অব্যাহতি চেয়েছিলে।
(সূরা ক্বাফ-১৯
তখन কাঁদতে কাঁদতে তার নড়াচড়া বক্ধ হয়ে গেল।
आবু হর্রাইরা (রা) মৃহ্যু শय্যায় শায়িত অবস্থায় কাঁদতে লাগল, লোকেরা তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে, তিনি বললেন : আমি পৃথিবীর (টানে) কাদছি না, বরং এ জন্য কাঁদছি বে, जামার দীর্খ সফরের পথে সষ্যন খুবই ক্য। आমি এমন এক টিনার সামনে অসে উপস্থিত হয়োছ বে, আমার দীর্খ সফরের পথে সম্নল খুবই কম। आयि এমन এক টিলার সামনে রনে উপস্ছিত হর্রেছি বে, যান্র সামনে জান্নাত ఆ জাহনন্নাय অথচ আমার জানা নেই ভে, আমার ঠিকানা কোথায়ি জাবু দারদা (র্রা) আখেরোতের ভয়ে বলছিন "হায় আমি যদি কোন বৃষ্ হতাম যা কেটে কেলা হত, আর্র প্রাণীরা তাকে অক্ষিত তৃণ সাদৃশ করে দিত।

ইমরান বিন হুসাইন (রা) বলতেন হায়! আমি যদি কোন টিলার বালি কণা হতাম যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত।

आল্মাহর সামনে উপস্থিত হeয়া এবং হিসাব নিকাশ আমলनামা, অতপর জাহান্নাম্মে আযাবের কারণণ এ অববস্থা ৩্ুু দু' একজন নয় বরং সকন সাহাবাই অক্রপই ছিল।

প্রশ্ন হল সাহাবাদের কি এ কथा জানা ছিল नা बে, আল্মাহ অত্যন্ত কমাশীল ও

 সবই তাদের জানা ছিল ব্রং আমাদের চেয়ে তারা এ বিষয়ে আরো অধিক জ্ঞান
 ইবাদত। জাল্মাহ ঢায়ালা ইর্রশাদ কর্রেন-


সুতরাং যদি ঢোমরা বিশ্ধাসী হও তাহলে ওদের্রকে ভয় কর্গ না বরং আমাকেই ভয় কর। (স্র্রা আালে ইমরান-১৭৫)

এ কারণে আল্লাহর ফ্েেরেশতারাও তাঁর শাস্তি ও পাকড়াওকে ভয় করে। র্রাসূল ".

আল্লাহর কসম! আমি আল্মাহকে তোমাদের সবার চেয়ে অধিক ভয় করি। (बোখারী)

র্রাসূল "me স্বীয় দোয়া সমূহে স্বয়ং আল্নাহর ভয় কামনা করতেন, তাঁর দোয়া সমূহেের মধ্যে একট ঔরুত্বপূর্ণ দোয়া এ ছিল মে-


হে আল্লাহ! ঢুমি আমাকে তোমার এতটা ভয় দান কর যা, আমার ও তোমার নাফ্রমানির মাঝে বাধা হবে। (তিন্মমিবী)
 করেছেন।

হে আল্লাহ! আমি এমন অন্ত্র থেকে তোমার নিকট আশ্রয় ঢাই, যা তোমাকে ভয় করে না। তাবে-তাবেয়ী অর্থাৎ সোনালী যুগের সময় মানুষ আল্লাহর শা|্তি ও গ্গেশতারকে অধিক পরিমাণে ভয় করত। আাল্মাহর ভয় থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া কবীরা ऊনাই। यার ফन হবে নিজেই নিজের ধ্ধংসের মুথে নিক্ষেপ করা।

আা্ধাহ্ তায়ালা ইর্শশাদ করেন-

সর্বনাশগ্রস্ত সস্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্মাহর গ্যেফ্তার থেকে নিঃশ্ক্ক হতে পারে না। (সূর্রা আ’’্যাফ-৯৯)

সুতরাং আল্ধাহর ফমা ও দয়ান্গ আকাফকা ঐ ব্যক্তির র্রাখা দরকার মে, আাল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে, আর তার অজান্ত হয়ে যাও্যা ওনাহসমূহের জন্য সর্বদা ক্মা প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু বে ব্যক্তি সর্বদা ওনাহ করে চলছে আর এ কথা মনে করছে বে, আল্লাহ অত্তন্ত দয়ানু ও কমাশীল তার দৃঢ় বিপ্পাস করা দরকার মে সে সরাসরি শয়তানের চক্নান্তে লিষ্ঠ আছে। যার শেষ ফ্ন ঞ্সং ব্যতীত জর কিছ্ছুই নয়।

## ৮. জাহানামের অস্তিত্বেন্ব প্রমাণ

 নাড়ী ভুঁডি হেंচড়িয়ে নিত্যে চলতে দেথেছেন।

জাবের বিন আদ্দুল্মাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম" থেকে বর্ৰনা করেছেন তিনি বলেছেন, আমি আবু ছামামা আমর বিন মালেককে জাহান্নামে তার নাড়ী ভূंড়ি হেঁচড়িয়ে নিয়ে চলঢে দেণ্খেছি। (মুসনিম, কিতাবুল কুসুফ)

 বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তখন সকাল সক্ষ্যায় তাকে তার ঠিকানা দেখানো হয়। यদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্नাতে তার ঠিকানা তাকে দেখান্ো হয়, আর যদি জাহন্নামী হয়, তাহলে জাহান্নাম্ম তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়। (বোখারী, কিতাবু বাদয়িল খাनক, বাব মা-জা-জা ফি সিফাতিন জন্নাহ)

## ৯. জাহান্মানের্র দর্রজাসমূহ

 অनूयाड़ी निर्मिষ দ্রজা দিয়ে জাহান্নাম্ প্রবেশ কর্নবে।


जদ্দর সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, जর সাতটি দরজা আছে, প্রে্যেক দরজার জনা எক অকটি পৃথক দল আছে। (সৃরা হিজর-8৩-88)

## Contents

## ১০. জাহান্নামের স্তরসমূহ

(আমরা আল্মাহর দরবারে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, কেন্ননা তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, তিনি এক अমুখাপেক্ষী यিনি কারো নিকট থেকে জন্ম নেননি, আর তিনি কাউকে জন্মও দেননি, আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।)
১. জাহান্লানের স্তর্সসমৃহের মধ্যে নিক্ত্তরে সর্বাধিক কঠিন জাयাব হবে, আব্গ ওপরের্র স্তব্রসমূহে হালকা আযাব হবে।


আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে আল্মাহর রাসূল ন্m আবু তালেব আপনাকে রহ্ষণাবেশ্ষণ করত, আপনার জন্য অন্যদের ওপর রাগাब্রিত হত, তা কি তার কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন : হ্যা।। সে জাহান্নামের ওপরের স্ঠরে আছ্, যদি আমি তার জন্য সুপারিশ না করতাম, তাহলে সে জাহান্নামের সর্বনিন্ন্ঠরে অবস্থান করতো।'(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব শাফায়াতুন্মাবী


নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিন্ন স্তরে, আর তোমরা তার জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা निসা-১8৫)
৩. জাহান্মামের স্তব্নসমূহ বিভিন্ন পাপেব্প জন্য আলাদা আালাদা শাস্তিন্ন জন্য निर्मिষ्৪ পাকবে।




সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম র্mer কে বলতে নেছেন, তিনি বनেছেন, কোন কোন জাহান্নামীকে আӊ্ন তার টাখনু পর্যন্ত জ্বালাবে, কোন কোন লোককে কোমর পর্যন্ত, আর কোন কোন লোককে গর্দান পর্যন্ত। (यুসলিম, কিতাবুল জান্না, বাব জাহান্নাম)


আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম" তিনি বলেছেন : জাহান্নাম্মের আখন আদম সন্তানের সিজদার স্থান ব্যতীত সমস্ত শরীর জ্বালিয়ে দিবে, সিজদার স্থানটুকু জ্বালানো আল্লাহ জাহান্নামের জন্য হারাম করেছেন। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুয়ুহুদ, বাব সিকাতিন্নার, ২৩৪৯২)


তথন বে ব্যক্তি সীমালংখন করেছে, পার্থিব জীবনকে অ্থাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহিম (জাহান্नাম)। (সূরা নাযিয়াত-৩৭-৩৯)
৫. জাহান্নামেন্ন আর্রেকটি স্তের্নের নাম হোতামা।


কখনো নয় সে অবশ্ইই নিক্ষিষ্ঠ হবে (হোতামা) পিষ্ঠকারীর মধ্যে, আপনি কি জানেন পিষ্ঠকারী কি? এটা আল্লাহর অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্য পৌছাে, অতে তাদদর বেঁধে দেয়া হবে, লম্ধ লম্মা গুঁ্টিতে। (সৃরা হ্যাযাহ-৪-৯)



সুতরাং যার পাল্মা হানকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, आপনি কি জানেন তা কি? (তা হল) প্রজ্জৃলিত অগ্নি। (সূরা কার্রিয়াহ-৮-১১)

## Contents

## 


আমি তাকে প্রবেশ করাব সাকার (अগ্নিতে), আপনি কি জানেন অগ্নি কি? র্যা অক্কত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দণ্ধ্ধ করবে। (সূরা মুদ্দাস্সির- ২৬-২৯)


فَاْكُعى.
কখনই নয় এ্া (নাযা) লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে, সে ও ব্যক্তিকে ডাকবে যে, সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতপর তা আগলিয়ে রেথেছিল। (সূরা মা‘আরিজ - ১৫-১৮)



আর তারা আরও বলবে : যদি আমরা ওনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা (সাঈর) জাহান্নামীদের অন্ত্ভুক্ত হতাম না। অতপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, জাহান্নামীরা দূর হোক। (সূরা মুলক ১০-১১)

SO. জাহান্দামের্ন একটি নালান্ন নাম ওয়াইল।

 ,
চল তোমার তিন কুঞ্লী বিশিষ্ট ছায়ার দিক্ক, তে ছাজ্যা সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিস্গ নিক্ষেপ করবে, যেন ড়া পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী, সে দিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ (ওয়াইল) হবে।
(সূরা মুরসালাত : ৩০-৩৪)

## ১১. জাহান্মামের গভীরতা

 প্ৗীছাত্েে০ বছ্ন সময় লাগে।




আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদা রাাসূল র্m সাথ্থে ছিলাম, এমন সময় একটি বিকট আওয়াজ শোনা গেন, র্রাসূন তোমরা কি জান এটা কিসের আওয়াজ? (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা বলनাম : আল্নাহ ও णাঁর র্রাসূনই $এ$ ব্যাপারে ভালো জানেন। তিনি বनলেন : এটি একটি পাথর, যা আজ থেকে সত্তর বছর পৃর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিন, জর তা তার তলদূশে যেতে ছিল এবং এতদিনে সেখান্ন গিক্যে পৌছেছে। (মুসনিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন, বাব জাহন্নাম)




وبَيـنَ المَمَرِبِ -
আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল কে বলা কেতে ৃনেন, তিনি বলেন : বান্দা মুथ দিয়ে এমন কथা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নাচ্ম আকাশ

৩. জাহান্নামের সীমানার দুটি দেয়ালের মাঝো 80 বছর্রের র্রাষ্ঠার দৃত্রত্ব।

 জান্নাত-জাহান্নাম - ১৪

## Contents

जাবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল জাহান্নামের সীমানার দুই দেয়ালের মাঝে 80 বছরের রাস্তার দূরত্। (আবু ইয়ানা, লিল আসারী, ২য় খও হাদীস নং ১৩৫৮)
8. জাহান্মামে এক এক কাফেরের কান ও কাঁধের মাঝে ৭০ বছন্রের রাস্তার দৃব্রত্ব।


মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আদ্দুল্মাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : তুমি কি জান যে জাহান্নামের গভীরতা কতইুকু? আমি বললাম : না। তিনি বলनেন : তাহলে আল্মাহর কসম! তুমি জান না যে জাহান্নামীদের কানের লতি থেকে তার কাঁষ পর্যন্ত সন্ত্তর বছরের রাস্তার দূরত্দ, যার মাঝে থাকব্বে রক্ত ও পৃঁজের ঝর্ণাসমূহ। আমি জিজ্জেস করলাম : নদীও কি প্রবাহিত হবেং তিনি বনলেন : না বরং বর্ণাসমূহ প্রবাহিত হবে। (जারু নুয়াইম ফিল হুলিয়া, শরহহস্সুন্না, থও ১৫ পৃষ্ঠা ২৫))
Q. হাজার্রে ৯৯৯ জন জাহান্মামে যাওয়া সত্বেఆ জাহান্নাম ফাঁকা बেকে যাবে এবং জাহানাম জারো লোক পেতে চাইবে।

यেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব যে, তুমি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে আরো আাছে কি? (সূরা ক্াফ-৩০)





 बেরেশাত निद्याभ क্যা হबে।


আবদুন্মাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূন্মাহ বলেছেন : কিয়ামতের্র দিন জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তঋন তার সত্ত্র হাজার লাগাম থাকবব, আর্র প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজাার ফ্েেেেশতা ধর্রে টেনে টেনে তা নিয্যে আসবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্ন অয়ান্নার, বাব জাহান্নাম)

## ১২. জাহান্লামের আযাবের ভয়াবহতা

১. কাফেরকে দূর্র থেকে आসতে দেতে জাহান্মাম র্রাগে ৫ ক্রোধে এমন आও্যাজ ক্যবে বে ঢা তনে কাৰ্লে অজ্ঞান হষ্রে যাबে।


জাহান্নাম যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা খনতে পাবে তার গর্জল ও হহ্কার। (সূরা ফুরকান-১২)

নোট : আবদूন্মাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যथन জাহান্নামীকক জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন জাহান্না আওয়াজ করত্ থাকবে, আর
 याबে।

ওবাইদ বিন ওমাইন্র (রা) বলেন : বে যথন জাহান্নাম রাগে কস্পন করতে



## Contents

নতজানু হয়ে পড়ে যাবে, আর বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আজ আমি তোমার নিকট শ্ধু আমার নিরাপত্তা চাই, আর কিছ্ম চাই না।

একদা আবদুল্মাহ বিন মসউদ (রা) রাবী (রা) কে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, (চলতত চলতে) রাস্তায় একটি চूলা দেখতে পেল, যেখানে অগ্নি স্ফুলিন্গ দেখা যাচ্ছিল, তা দেখে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) অনিচ্মা সত্ত্রেই সূর্রা ফোরকানের ওপরে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করনল, আর তা ত্না মাত্রই রাবি (রা) বেঁহুশ হর্যে পড়ে গেলল, খাটে উঠিয়ে তাকে ঘরে আনা হল, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আবদুল্নাহ বিন মাসউদ (রা) তার পাশে বসে থাকলেন কিন্তু তার ছুঁশ ফিরাতে পারলেন না"। (ইবনে কাসীর)
২. ষঈন কাফ্যর্রকে জাহান্মান্ম নিক্ষেপ ক্রা হবে, তখন জাহান্নাম কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য ভয়ানক জাওয়াজ কব্রতে থাকবে।


যখন তারা (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎ্ষিপ্ত গর্জন স্নতে পাবে, ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (সূরা মুলক-৭-৮)
৩. জাহামাম কাফেরকে শাস্টি দেয়ার্ন জন্য পাগল হয়ে থাকবে।

निষষয়ই জাহান্নাম প্রতীক্ষায় थাকবে, সীমানংখনকারীদের জাশ্রয়স্থলর্রপে, তারা ত্থায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্গান করবে। (সুরা নাবা- ২১, ২৩)
8. জাহান্মামের আশুনকে প্রজ্বলিত কব্রার জন্য আল্মাহ্ এমন ফেরেশতা
 যাদের সংখ্যা হবে ৯৯ জন।


থে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে সেই অগ্নি থেকে রক্মা কর, যার ইই্ধন হবে মানুম ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আাছে পাযাণ হুদ্য, কट্ঠার স্বভবের ফেরেশতাগণ, তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না, আর যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে। (সূরা ঢাহরীম-৬)

$$
\begin{aligned}
& \text { এর ওপর (জাহন্নাম্ম) নিয়োজিত আছে ১৯ জন ফেরেশতা। }
\end{aligned}
$$

(সৃরা মুদাস্সিরি-৩০)
৫. জাহান্নাম্মর আयাব দেখামাত্রই কাফেন্রের চেহারা কালো হত্রে याবে।


আর যারা সক্চয় কর্রেছে অকন্যাণ-অসৎ কর্ম্রে বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবরিত করে ফেনবে, কেউ নেই তাদেরকে বাচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুথমधল ব্যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে শাধার রাত্র לুকরো দিয্যে, এরা হল জাহান্নাম্রে অধিবাসী। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। ( রুরা ইউনুস-২৭)
 চামড়া बাগান্না হবে, যেন আयাবের্গ ধার্যাबাহিকতার্র বোন বির্রতি না घটে।


নিচ্য়ই যারা আমার নির্দ্রশনাসমূহকে অস্ধীকার করবে, আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াঙ্লো যখন জ্বে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পরিবর্তন করে দিব অনা চামঢ়া দিয়ে। যাতে তারা আयাব আস্বাদন করতে


## Contents

৭. জাহান্মামের জাयাবে অসহ্য হায়ে জাহান্মামী মৃত্যু কামনা করবে কিস্থ তাব্র মৃত্যু হবে না।

যখন এক শিকলে কতিপয় ব্যুক্তি বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে, বলা হবে তখন সেখানে তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক। (সূরা ফুরকান-১৩, ১৪)
৮. জাহানামের আাুন যখনই হালকা হতে ত্রু কর্নবে তথনই ফের্রেশতাগণ তাকে প্রজ্জন্জিত করবে।


আল্মাহ যাকে হেদায়েত দেন সেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, আর যাদেরকে পথ্র্ষ্ট করেন তাদের জন্য আপনি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব, তাদের মুত্খে ভর করে চলা অবস্থায়, অন্ক অবস্থায়, মুক ও বধির অবস্থায়, তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। (তার আপুন) যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তাদের জন্য অগ্নি আরো প্রজ্জলিত করে দিব। (সূরা বানী ইসরাঈল- ৯৭)
৯. জাহান্নামীদের এপর্র তাদের আযাব এক পলকের জন্যও হালকা করা रবে না।

আর যারা কাফের, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আপুন, তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না শে, তারা মরে যাবে, আর তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।
(সূরা ফাতির-৩৬)
১০. জাহান্নামের্গ আযাব জীবনকে সৎকীর্ণময় করে দিবে।

আর যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাদের নিকট থেকে জাহান্নাম্মের শাস্তি হটিয়ে দাও, নিশয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্টস্থান। (সূরা ফুরকান-৬৫, ৬৬)
১১. জীবনব্যাপী পৃথ্বিবীর্र বড় বড় নি"আমতসমূহ ভোগকারী ব্যক্তি, যখन জাহান্মামের আयাবসমূহকে একপলক দেখবে তখन সে পৃথিবীব্र यাবতীয় नি‘আমতের্র কথা ভুলে যাবে।







আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনুল্লাহ \% বলেছেন : কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যার জাহন্নামী হওয়ার ফায়সালা হয়ে গেছে, বে পৃথিবীতে অত্যধিক আরাম-আয়েশে জীবনयাপন করেছে, তাকে এক পলকের জন্য জাহন্নাম্রে নিক্ষে করা হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান ! পৃথ্বীত কি তুমি কোন নিআমত ভোগ করেছিলে? পৃথিবীতে কি কখনো ঢুমি নি‘আমত পরিপৃর্ণ পরিবেশে ছিলে? সে বলবে : হে আমার প্রডু! তোমার কসম! কখনো নয়। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে বে জান্নাতী रবে, কিন্ু পৃথিবীতে খুব কষ্ঠ করে জীবনयাপন করেছিন, ঢাকে জান্নাত্ এক

## Contents

পনকের জন্য পাঠানো হবে, এরপর তাকে জিজ্sেস করা হবে, হে ইবনে আদম! কখনো কি তুমি দুনিয়াতে কোন কষ্ঠ ভোগ করেছ? বা চিন্তিত ছিলে? সে বলবে হে আমার প্রভু! তোমার কসম! কখন্না নয়। আমি কথন্না চিত্তাযুক্ত ছিলাম না আর না

১২. জাহান্মামে কখনো মৃত্যু হবে না यদি মৃত্য হত তাহলে জাহান্নামী জাহান্মামের াযাবের্木 চিন্তায় মৃত্যুবরণ কন।





 কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি কালোর মাবে সাদা লোক বিশিষ্ট जেড়ার আকৃত্তিতে এনে, জান্নাত ও জাহান্নাম্মর মাবে রেথে যবাই করা হবে। জান্নাতী ও জাহন্নামীরা এ দৃশ্য দেখতে থাকবে। যদি খুশিতে মৃত্যুবরণ সষ্টব হতো, তাহলে জান্নাতীরা খুশিতে মরে ভেত, আর যদি চিন্তায় মৃত্যুবরণ সষ্ব হতো, তাহলে জাহান্নামীরা চিন্তায় মরে যেত। (তিহমিযী, আবভ্যাব সিফাতিল জান্না, বাব মাयায়া ফি খুলুদ্দি আহনির জানা- ২/২০৭৩)

## ১৩. জাহান্সামের আঋেনের গরমের তীব্রতা

১. জাহান্মামের্গ আাӊনের প্রথম স্যুলিছই জাহান্মামীদের দেহের মাংসকে হাড্ডি থেকে জালাদা কর্পে দিবে।

আঙ্ৰন তাদের মুখমখ্ল দগ্ধ করবে, আর তারা ঢাতে বীভৎস আকার ধারণা করবে। (সুরা মু’মিনুন-১০৪)
كُلاَّانَّهَا لَظى نَزَّاعَةً ِلّلشَّوَى .

কথলো নয় নিচয় ঞটা লেলিহান অগ্নি যা চামড়া ঢুলে দিবে।
(সুরা মায়ার্রিজ-১৫, ১৬)
২. জাহান্নামের জাঞ্টন মানুষকে না জীবিত থাকতে দিবে আর না মরতে দিবে।
-

आপনি কি জানেন অগ্নি কি? এটা অক্ষতও রাখবে না এবং ছাড়বেও না, মানুষকে দপ্ধ করবে। (সূরা মুদ্দাসসির- ২৭-২৯)

## 



আর যে হতভাগা সে তা উপেক্ষা করবে, সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে, অতপর সেখানে সে মরবেও না আর জীবন্তও থাকবে না। (সূরা আ’লা- ১১, ১৩)
৩. জাহান্মামের আশেনের একটি সাধারণ স্ফূলিঙ্গ অট্টালিকার সম হবে।


চল তোমরা তিন কুণ্লীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, বে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্কুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে যেন সে পীত বর্ণ উ壮 শ্রেণী। (সূরা মুরসালাত ৩-৩৩)
8. জাহান্মামের আঙুন ধারাবাহিকভাবে উত্ত্ত হবে যা কখনো ঠাশা হবে ना।

সুতরাং আমি তোমাদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।
(সূরা লাইল-১8)


তারা জ্বনন্ত আগুনে পতিত হবে। (সূরা গাশিয়া-8)


আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার চিকানা হবে হাবিয়া, আপনি কি জানেন তা कि? তা প্রজ্জলিত অগ্নি। (সৃরা কারিয়াহ-৮, ১১)
৫. জাহানামের আখন যখনই ঠাণ্জা হত্ত যাবে, তখনই তার 川াহারাদাব্র তা উত্তপ্ত কর্রে দিবে।

যখনই তা নির্বাপিত হওয়ার উপক্রুম হবে, তখন তাদের জন্য অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা বানী ইসরাঈল- ৯৭)
৬. জাহান্মাদ্মর আঞ্তন তাতে প্রবেশকারী সমস্ত মানুষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবে ।

কখনো না সে অবশ্যই निক্ষিপ্ত হবে হ্তামায়, আপনি কি জানেন হুতামা কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যচ্ত পৌছবে, এতে তাদেরকে পবিষ্টন করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্তসমূহে।
৭. জাহান্লামের আখনের্র জ্বালানী হবে পাথর ও মানুষ।

সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (সূরা বাক্ধারা- ২৪)
 তার্গ প্রতি অংশে গরমের এত প্রচঈতা র্য়ছে যেমন দুনিয়ার আখনে রয়েছে।




আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম , থোে থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : তোমাদের এ আগুন যা আদম সন্তান জ্বালায়, তা জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ। তারা (সাহাবাগণ) বলল : আল্লাহর কসম! যদি (দুনিয়ার আগ্তনের মত হত) তাহলেই তো যথেষ্ট ছিল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : কিন্তু তা হবে দুনিয়ার আশুনের চেয়ে ৬৯ তুণ বেশি গরম । আর তার প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগ্ডনের ন্যায় গরম হবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা। বাবু জাহান্নাম)
৯. জাহান্মামের পাহারাদার একাধার্রে জাহান্মামের আঞুন প্রজ্জলিত করে চলেছে।



সামুরা বিন জুন্দাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম র্লmenkun করেছেন : আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমার নিকট দুজন লোক এসেছে এবং তারা বলল : যে ব্যক্তি আশুন প্রজ্জলিত করছে সে জাহান্মামের পাহারাদার 'মালেক' আর আমি জিবরীল, আর সে হল মীকাঈল। (বোথারী, কিতাব বাদউল খালক, বাব যিকরিল মালাইকা)
১০. यদি লোকের্রা জাহান্মামের আথ্র দেথ্ত তাহলন হাসা ভুলে যেত, त্ত্রী সহবাসের চাহিদা थাকত না, শহর্রের আরামদায়ক জীবন পরিত্যাগ করে জभলে চঢে গিয়ে সর্বদা আল্লাহ্র নিকট মমা প্রার্থনা করতে থাকত।




## Contents



আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিন্নে বলেন : রাসূনুল্লাহ বলেছেন : আমি ঐ সমস্ত বিষয়সমূহ দেখছ্ যা তোমরা দেখছ্ না। आার ঐ সমন্ত বিষয় ধ্নছি যা তোমরা ऊনছ না। নিপ্চয়ই আকাশ আবোল তবোল বকছে, আর তার উচিতও তা করা, কেননা তার মাঝে কোথাও এক বিঘা পরিমাণ স্থান নেই বেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আল্মাহর জন্য সিজদা করেনি। আল্লাহর কসম! यদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি করে কাঁদতে। বিছানায় ত্ত্রীর সাথে আরামদায়ক রাত্রিযাপন ত্যাগ করতে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জ্লল ও মরুতূমিতে চলে যেতে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুযুহহদ, বাবুল रयन अয়াन বুকা)

নোট : মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করুল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি দেখ্ছেন? তিনি বললেন : আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখ্থেি। (এ বিষ<্যে আল্পাহই ভানো জানেন)
১১. জাহান্নাম্রে আাখনের্র হাওয়া সহ্য করাও মানুষের সাধ্যাতীত।

 বলেছেন : (সূর্ব প্রহণের সালাতের সময়) আমার সামনে জাহন্নাম নিয়ে আসা হন, আর ত় ঐ সময় আনা হয়েছিল, যখন তোমরা সালাতের সময় আমাকে স্বীয় স্থান পরিবর্ত্ কর্রে পিছনে আসতে দ্রেছেছে। আর তখন আমি এ ভয়ে পিছনে এসেছিলাম ব্যে আমার শরীরে জাহান্নামের আাখনের হাওয়া না লানে। (মুসলিম, কিতাবুল কুসুফ)
১২. গব্রম্মর সময় প্রচ গর্রম জাহান্নাম্মে আাধনের্র বাম্পের্র কাব্রণেই रয়ে थाबে।



আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম কঠিন গরম হয়, তখন সালাতের মাধ্যমে তা ঠাণ্ডা কর। কেননা গরম্মের প্রচণতা জাহান্নামের গরম বাষ্প থেকে হয়। জাহান্নাম আল্লাহর নিকট অভিযোগ করল যে, হে আমার পালনকর্তা! গরমের প্রচণতায় আমার এক অংশ অপর অংশকে খাচ্ছে। এরপর আল্মাহ তাকে বছরে দু’বার শ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিলেন। একটি ঠাা্ডর সময় আর অপরটি গরম্মের সময়। তোমরা গরমের সময় যে কঠিন গরম অনুভব কর, তা এ শ্বাস ত্যাগের কারণে, আর শীতের সময় যে কঠিন শীত অনুভব কর তাও ঐ শ্বাস ত্যাগেরই কারণে। (বোখারী, কিতাব মাওয়াকিতিস্সালা; বাব ইবরাদ বিজ্জহর ফি সিদ্দাতিল হার)
১৩. জাহান্মামের্গ বাপ্পের্গ কার্নণে জ্বর্গ হয়ে থাকে।

 জাহান্নাম্মর বাপ্পের কার্নণে হয়ে থাকে, সুতরাং তাকে পানি দিয্যে ঠাণ্গ কর। (বোখারী, কিতাব বাদউল খালক; বাব ফি সিষাত্নিার)
১8. জাহান্নানের জাঔনের কब্পনা, वে ব্যকি মাথায় র্রাথে এমন ব্যক্তি আর্রাম্মে ঘুম্ম বিভোন্র থাকতে পার্রে না।

 জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী কোন ব্যক্তিকে আমি আর্যাম্ ঘুমাতে দেথিনি। আর জান্নাত লাভে আখ্ধরী কোন বয়্তিকেও আমি আরাম্ ঘুমাতে দেখিনি। (তিরিমিযী, জাবভ্যাব সিফাতু জাহন্নাম। বাব ইন্না লিন্নারি নাফাসাইন- ২/২০৯৭)

## Contents

১৫. জাহান্গামের আকন অনবরত প্রজ্বলিত কর্রান্র কাব্রণে নাল না হত্রে তা অত্যন্ত কালো হবে।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা কি জাহান্নামের আञुনকে দুনিয়ার আগুনের ন্যায় লাল হবে বলে মনে কর? তা হবে আলকাতরার চেয়েও কালো। (মালেক, শারহহ্স্সুন্নাহ, কিতাবুল জামে, বাব মাযায়া ফি সিফাতি জাহান্নাম- ৯৫/২৪০)

## 38. জাহান্মামের হালকা শাস্তি

3. জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আयাব হবে এই বে, জাহান্নামীর পায়ে আ๒ননর জুতো পরানো হবে, যার ফলে তার্ন মস্তিষ্ক বিগলিত হতে থাকবে।

আব্দুল্মাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ , man বলেছেন : জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব দেয়া হবে আবু তালেবকে, সে এক জোড়া জুতা পরে থাকবে, আর এর ফলে তার মত্তিষ্ক বিগলিত হয়ে পড়তে থাকরে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব শাফায়াতুন্নবী

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনুল্ধাহ, করেছেন : জাহান্নাম্মে সবচেয়ে হালকা আযাব ঐ্ৰ ব্যক্বিকে দেয়া হবে, যাকে এক জোড়া জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, আর এর ফলে তার ময়্তিষ্ক গলে গলে পড়তে

২. হালকা আযাব দেয়ার জন্য কোন কোন অপ্রাধীদের্র পায়ের্ন নিচে



নো'মান বিন বাশির (রা) খোতবার্রত অবস্থায় বললেন : আমি রাসূলুল্মাহ ※ কে বলতে ঔনেছি, তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির, যার পায়ের নিচে দুটি আঙ্ৰনের আক্গরা রাখা হবে, যার ফলে তার মস্তিষ্ক গলে গলে পড়তে থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব শাखায়াত্নন্নী"

## ১৫. জাহান্নামীদের অবস্থা

2. জাহান্নামের্র আयাবের কাব্রণে জাহান্নামী চীৎকান্র কর্রে ভয়ানক আওয়াজ কর্রত্ থাকবে জার্র সেখানে এত হটগোল হবে যে এর্র ফনে কোন অাওয়াজই স্পা্ট করে কানে শ্রবণ করা যাবে না।


তারা সেখানে চীৎকার কর্রবে এবং সেখানে তারা কিছুই শোনতে পাবে না। (সূরা আষ্ব্যিা- ১০০)
२. জাহান্নাম্ম কাফ্রের্রের্ন একটি দাঁত উহৃদ পাহাড়েন্গ সমান হবে। बাহান্নামে কাঝ্রেরের চামড়া তিন দিন চলার্র ব্রাত্তান্গ সমান মোটা হবে।

আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ~" বলেছেন: জাহান্নামে কাखেরের দাঁত বা বিষাক্ত দাঁত উহ্থদ পাহাড়ের সমান হবে। আর তার চামড়া তিন দিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া भিকাতু নায়িমিহ; বাব জাহন্नাম)
৩. অহংকাব্রী ব্যক্তিদের্রকে জাহান্নামে পিপীলিকার শরীর্রে ন্যায় ছুচ্চ শর্রীর্র দেয়া হবে।



 طِبِنَّ آخَبَّالِ ـ
আমর বিন আইব (রা) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে, তিনি নবী কারীম শ্mis থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন অহংকারকারীদেরকে পিপীলিকার ন্যায় মানব আকৃতি দিয়ে উঠানো হবে। সর্বদিক দিয়ে তার ওপর লাঞ্ঞ্নার ছাপ থাকবে, জাহন্নাম্ম এক বন্দিখানার দিকে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যার নাম হবে, ‘বুলাস’ উতণ্ঠ আফন তাকে ঘিরে থাকবে, আর তাকে জাহান্নামীদের শরীীর থেকে নির্গত কাশি ও রক্ত পান করতে দেয়া হবে। যাকে ‘তিনাুল খাবাল, বনা হবে। (তিজমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা- ২২০২৫)







 জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহন্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করাার পর আাল্ধাহ বলবেন :

যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন জাহান্নাম থেকে তাদেরকে বের করা হবে, আর তারা জ্বলে জৃলে কয়লার মততো হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে আবার হায়া বা হায়াত (বর্ণনাকারী মালেক এ দুটি শব্দের কোন একটির ব্যাপারে সন্দেহ করেছে) নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে, এর ফলে তারা যেন নতুনভাবে জন্ম নিল, यেমন কোন নদীর তীরে নূতন চারা জন্মায়। এরপর নবী কারীম ৷rmern বললেন : তোমরা কি দেখ নাই যে, নদীর তীরে চারা গাছ কিভাবে হলুদ বর্ণের প্চেচানো অবস্থায় জন্ম নেয়। (বোঋারী, কিতাবুর ব্রিকাক; বাব সিফাতুল জান্মা ওয়ান্ নার, হাদীস নং ২৮৪)

জাহান্মামী জাহান্মামে এত অশ্রু ঝব্রাবে বে, তাতে নৌকা চালানো याषে।


আবদूল্মাহ বিন কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ , বলেছেন : জাহান্নামী এত কান্নাকাটি করবে বে, যদি তাদের চোখের পানিতে নৌকা চালানো হয়, তা হলে সেখানে তা চনবে। (যখন চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে) তখন তাদের চোখ দিয়ে রক্ত ঝরবে, অর্থাৎ : পানির পরিবর্তে রক্ত আসতে থাকবে। (হাকেম, সিলসিলা আহাদিস সহীহা; 8 র্থ হাদীস নং ১৬৭৯)

## ১৬. জাহান্নামীদের খারান ও পানীয়

জাহান্নামীদের্গ জাহান্নাম্ নিম্নোজ চাব্র প্রকান্গ খাবার্গ পর্রিবেশন কর্木া হবে।
১. যাক্কুম ২. জারি’ ৩. গিসলিন 8. জা खुস्সা।

## 3. याক্রম

১. দুর্গ্ধময় তিক্ত, কাটাযুক্ত এব জাতীয় খাবার, তা জাহাब্মামীদের্ন খাবার হবে। যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উৎপন হয়, यার্র মুকুলসমূহ বিষাক্ত সাপের্র মাথার্ন ন্যায় হবে। যাক্ক্ম খাওয়ানোর পর জাহান্নামীদেরকে উত্তল্ঠ পানি পান কর্রতে দেয়া হবে। জাহান্মামের মেহমানখানায় জাহান্সামীদের্র মেহমানদার্রীর্ন পর্র তাদেব্রকে তাদের স্ব স্ব স্থানে পৌছিত্যে দেয়া হবে।


আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ? না যাক্কুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বর্রপ, $৭$ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। তার মোচা যেন শয়তানের মাথা, এটা থেকে তারা অবশ্যই ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। অতপর তাদের গত্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জলিত অগ্নির দিকে। তারা তাদের পিতৃপুর্থ্ষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। (সূরা সাফ্ফ্যাত- ৬২-৬৯)
২. यাক্কমের বিষাক্ততা পেটে এমনভাবে ব্যথা দিবে যেন গব্রম পানি পেটে ফুটে।


- كَغّْم آَحَمِيمَم

নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ ইবে পাপীদের খাদ্য, গলিত তাম্রের মতো, ওটা তার উদরে ফুটতে थাকবে, ফুটন্ত পানির মতো। (সূরা দুখান-8৩-৪৬)
৩. জাহান্নামীদের খাবার এত বিষাক্ত হবে যে, यদি তার্গ এক ফোটা পৃথিবীতে ছড়ানো হয় তা হলে এ কাব্রণে সমপ পৃথিবী বসবাস অনুপযোগী হয়ে যাবে।



আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বজ্নেন : রাসূলুল্মাহ ৷ বলেছেন : যদি যাক্রুমের এক ফোটা দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সমগ্গ

দুনিয়ার প্রাণীদের জীবন-यাপনের মাধ্যম বিনষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হবে যার প্রধান খাবাব্র হবে যাক্কম? (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ)
২. জারি’
১. यাক্টম ব্যতীত কাঁটাবিশিষ্ট বৃম্ছ ও জাহান্নামীদের্র খাবার হবে, यা বর্ণনাতীত বিষাক্ত ও দুর্গক্ধময় হবে।

জার্রি' জাহান্মামীদের ম্ছৃষাকে বিন্দু পর্রিমাণেও কমাবে না বর্গং তাদের জ্মো আরো বৃদ্ধি কর্রবে।


তাদেরকে উও্তু প্রস্রবণ থেকে (পানি) পান করানো হবে, তাদের জন্য বিষাক্ত কঁটটা বিশিষ্ট খাবার ছাড়া অন্য খাবার নেই। তা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না। (সূব্রা গাশিয়া-৫-৬)
৩. গিসলিন
2. 'याद्কম ও জাব্রি’ ব্যতীত জাহান্মামীদের্র শব্রীর্ন থেকে নির্গত দুর্গঙ্ধময় পদার্থও জাহান্মামীদের্ম খাবার হিসেবে দেয়া হবে।


সুতরাং এদিন সেখানে তাদের কোন সুহৃদ থাকবে না, ক্তত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত, যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ ভক্ষণ করবে না। (সূরা হাক্কাহ-৩৫, ৩৭)

## 8. बा अन्ना

১. याক্কম, জাब्रि' ও গিসলিन ব্যరীত জাহান্নামীদের্রকে এমন বিষাক্ত কাঁটা বিশিষ্ ও দুর্গ্ধময় খাবার পরিবেশন করা হবে যা তাদেন্গ কঠনালীতে আটটকাতে আটকাতে নিচে পড়বে।


আমার নিকট আছে শৃংখল প্রজ্ঞলিত অগ্নি, আর আছে এমন খাবার যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা ম্যুযাষ্মিল-১২, ১৩)

## Contents

## জাহান্মামীদের্ন পানীয়

জাহান্নামীদেম্নকে নিন্নোক্ত পাচচ প্রকার পানীয় দান কত্না হবে-
क. গরম পানি।
খ. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।
গ. তৈলাক্ত গরম পানীয়।
ঘ. কালো দूर्গক্মময় পানীয়।


ऽ. জাহান্नाমীদের ঘাম।

3. গব্রম পাनि
 হবে।


এটা থেকে जারা অবশ্যাই ভক্ষণ কন্রবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দারা, তদूপরি जাদদর জন্য থাকবে ফুট্ত্ত পানির মিশ্রণ। (সूরা সাফ্ফ্শন- ৬৬, ৬৭)

নোট : মনে হচ্ছে বৃক্ষ এবং উত্তল্ঠ পানির ঝর্ণা জাহান্নাম্রে কোন বিশেষ এলাকায় থাকবে, জাহান্নামীদের ক্ষো ও পিপাসা লাগবে তখন তাদেরকে ঐ স্থানে निয়ে যাওয়া হবে। এরপর আবার জহান্নামে তাদের অবস্থান স্থলে তাদররকে ফিরিয়ে আনা হবে। (আাশরামুল হা৫য়াশী)
 পান করত্তে থাকবে।


অতঃপর হে বির্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে याক্কম বৃक্ष থেকে এবং তা দ্যারা তোমরা ঊদর পূর্ণ করবে, এরপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি। পান করবে তৃষ্ৰার্ত উটের ন্যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন । (সুরা ও্যাকিয়া ৫১-৫৬)
 হয় যাবে।


মুত্তাকীদেরকে यে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার দৃষান্ত হল তাতে আছে নির্মন পানির নহরসমূহ, আছছ দুধের নহর্সমূহ, यার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ। আর সেখানে থাকবে তাদের জন্য নানা ধরনের ফলনমূল ও ঢদদর প্রতিপালকের ক্ষমা, মুত্তাকীরা কি তাদের্ন ন্যায় यারা জাহান্নাম স্থায়ী হবে এবং यাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুট্ত পানি, যা তাদের নাড়ী ঁুঁড় ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে। (সুরা মুহা্মদ-১৫)

## ২. ষত্স্থান থেকে নির্গত প্রুঁজ ও র্রক্ত


 ক্রবে।


## Contents

তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। या সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে, আর তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে, সর্বদিক থেকে। তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। (সূরা ইবরাহীম-১৬, ১৭)

## ৩. তৈলাক্ত গরম পানীয়

১. তৈলাক্ত ফুটন্ত গাঢ় দুর্গক্ধময় পানীয়ও জাহান্লামীদেব্রকে পান কর্রার জন্য দেয়া হবে।


তার়া পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের


নোট : আবদুল্মাহ বিন মাসউদ (রা)-কে একদা স্বর্ণ দেখানো হল, যা গলে পানির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল এবং ফুটতে ছিল তখন তিনি বললেন, এটা গলিত ধাতুর ন্যায়। (ইবনে কাসীর)
২. গর্র তৈলাক্ত পানীয় জাহান্মামীব্র মুথ্থে দেয়া মাত্রই তাদের্গ চেহারা বিদ্র্র হয়ে যাবে।


আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্নাহ ন্min ইরাদ করেছেন : জাহান্নামীদের পানীয় বিগলিত উত্তধ্ত পানি ফুটন্ত তৈলের ন্যায় হবে। জাহান্নামী তা পান করার জন্য স্বীয় মুখের নিকট নেয়া মাত্রই তা তার চেহারাকে বিদগ্ধ করে দিবে। (হাকেম, ১-৪/৬৪৬-৬৪৭)

## 8. কালো বিষাক্ত দুর্গষ্ধময় পানীয়

১. উল্লেণিত তিনটি পানীয় ব্যতীত অত্যধিক কালো বিষাক্ত দুর্গক্ধময় পদার্থও জাহান্নামীদেব্রকে পানীয় হিসেবে দেয়া হবে।


এটাই (মুত্তাকীদের পরিণণাম) আর সীমানংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম। জাহান্নাম সেথায় তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ বিশ্রামস্থল। এটা (সীমালংঘনকারীদের জন্য) সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুট্ত পানি ও পুঁজ। आরো আছে এক্পপ বিভ্নিন্ন ধরন্নে শাস্তি। (সুরা সোয়াদ- ৫খ-৫৮)
২. গাস্সাক পানীয় এত বিষাক্ত ও দুর্ग্ধময় बে এক বালতি সমশ্ণ शৃথিবীকে দুর্গ্ধময় কর্নার্র জন্য यথেষ্ট হবে।
 থেকে নির্গত পদার্থের) এক বালতি यদি পৃথিবীত প্রবাহিত কর্যা হয় তাহলে তা সমগ্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি জীবকে দুর্গক্কময় করে দিবে। (অাু ইয়ালা)

## ৫. জাহান্নামীদের্গ ঘাম

 থেকে निর্গত গাঢ় দুর্গক্ধময় বিষাজ্ত घাম পাन কর্রাबে।



জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনून्बाइ ~" বলেছেন : প্রত্যেক নেশাযুক্ত জিনিস হারাম, আর আল্মাহ অभীকার করেছেন বে ব্যক্তি নেশাযু;্ত পানীয় পান কর্রবে, তাকে জাহান্নাম্ম তিনাতুন খাবাল পান কর্রান্ো হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করুল, হে আল্মাহর রাসূল! তিনাতুল থাবাল কী? তিनि বললেন : জাহান্নামীদের্র ঘাম। (মুসলিম, কিতাবুল জাশরিবা বাব বায়ান ইন্না ককল্মা মুসকিরিন খামর ఆয়া ইন্মা কুল্মা খামরিন হারাম)

## ১৭. জাহান্নামীদের পোশাক

১. জাহান্মামীদেরকে আশুনের পোশাক পর্নানো হবে।


এরা দু’টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে, যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আঞुনের পোশাক, তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। (সূরা হজ্জ ১৯-২০)
২. কোন কোন অপর্রাধীদেরকে শৃংখলিত করে আলকাতরার পোশাক পরানো হবে।


সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়, তাদের জামা হবে আলকাতরার, আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমঞ্জলকে।
(সূরা ইবরাহিম ৪৯-৫০)

## ১b. জাহান্মামীদ্রের বিছানা

১. জাহান্মামীদের নিদ্রা যাওয়ার জন্য আঔনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া

## হবে।



জাহান্নামে তাদের জন্য থাকবে আশুনের বিছানা, আর তাদের ওপরের আচ্ছদদনও হবে আগুনে, এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।
২. জাহান্মামীদের গালিচাটাও হবে আ৩নেব্র।


তাদদর জন্য থাকবে উর্ধ্র দিকে আখেনের আচ্মদন, আর তাদের নিম্ন দিকের আশ্ছাদন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় কর। (সুরা যুমার-১৬)
৩. জাহান্নামীদের চাদর ও বিছানা সব কিছूই আাখনেব্র হবে।


সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছ্ন করবে, ঊর্ষ ও অধঃদেশ থেকে এবং তিনি বনবেন : তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সৃরা আনকাবুত-৫৫)


তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাঢুর ন্যায় পানীয়, তাদেরকে মুখঘ্ল্ল বিদং্ষ করবে, রটা নিকৃষ্ট পানীয়, আর অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।
(সূরা কাহাফ- ২৯)

## ১৯. জাহান্লামীদের আচ্ছাদন ও বেষ্টনী

## ১. জাহান্নামীদের্ন উপ্র थাকবে আষনেব্র জাচ্ঘাদন।



তাদের জন্য থাকবে উর্ধ দিকে আাৃনের আচ্ছদন, আর তদের নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন। এর মাষ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বাদ্দারা! তোমরা আমাকে ভয় কর। (সূরা যুমার-১৬)
२. जা๗নের্র তাঁবু সমূহে জাহান্নামীদের্র অবস্ছান হবে।


আমি যালিমদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। (সূরা কাহ্ফ-২৯)
৩. বেড়ি ও শৃফ্খলের মাধ্যমে শাস্তি, জাহান্মাপে नিয় যাওয়ার্য জন্য জাহান্মামীদের গলায় ভারী বেড় গরানো इবে। জাহান্মান্ম জাহান্মামীদেরক্কে ৭০ হাত বা প্রায় ১০৫ ফিট দীর্ঘ শিকল দিয়ে তাদেরকে শৃষ্খলিত কর্রা হবে।



(কেরেশতাদেরকে বলা হবে) তাকে ধর অতপর তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। অতপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, পুনরায় তাকে শৃজ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঞ্খলে সে মহান আল্মাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাব্রগ্তকে অন্য দানে উৎসাহিত করত না। (সূরা হাক্কাহ ৩৩-৩৪)

আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি, শৃঙ্থল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি ।
(সূরা দাহার-8)
8. কতিপয্স অপরাষীদেয্য পায়ে আখনের্য বেড় পরানো হবে।


আমার নিকট আছে শৃঙ্খল প্রজ্জলিত অগ্নি। (সৃরা মুয়যান্মিল-১২)
৫. কের্রেশতাগণ কাফেরদেকে শৃখ্খলাবদ্ধ করে জাহান্মানে টেনে নিয়্যে যাবে।


যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃখ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুট্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে দঙ্ধ করা হবে অগ্নিতে।
(সূরা মু’মিন-৭১-৭২)
৬. অঙ্ধকার ও সংকীর্ণময় স্থানে নিক্ষেপের মাধ্যমে শায্টি, ঘোর অন্ধকার ఆ সংকীর্গ ञ্হানে এক সাত্থ কতিপয় অপব্রাধীদেরকে বেঁধে জাহান্মামে निক্ষেপ করা হবে, তখন তাব্রা মৃত্যু কামনা কর্রবে।

যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নারের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যু কামনা করবে, বলা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না, অনেক মৃত্যুকে ডাক। (সুরা ফুরকান-১৩-১৪)

নোট : আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে রাসূল বললেন : যেভাবে তারকাটাকে কঠিনভাবে দেয়ালে গাড়া হয়, এভাবে জাহান্নামীদেরকে জোর করে সংকীর্ণময় স্টান নিক্ষেপ করা হবে।
৭. জাহান্মামীকে এমনভাবে ঠেসে দেয়া হবে যেমন বর্শার্ন নিম্নভাগে তাব্র ফলা মজবুত করে ঠেতে দেয়া হয়।


আবদুল্মাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ষলেন : নিশ্য়় জাহান্নাম কাফেরের ওপর এত সংকীর্ণময় করা হবে, যেমন বর্শার নিম্নভাগে তার ফলা घজবুত করে ঠেলে দেয়া হয়। (শরহে সুন্নাহ)
৮. জাহান্নামে জাহান্মামীদের মুখ্ধল বিদণ্木 কর্রার মাধ্যম্ শায্তি জাহান্নামে জাহান্নামীদেব্র মুখমধলকে উলট পালট কর্রে বিদঙ্ণ কর্রা হবে।


## Contents



বে দিন তাদের মুখমভল অন্নিতে উনট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা यদি আল্লাহকে মানতাম বা রাসূল ~"? বলবে : হে আমাদের পালনকর্ত! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের্র আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল, ছে আমাদের পালনকর্ত!! তাদেরকে দ্বিতু শাস্তি প্রদান কব্রনন, আর তাদেরকে দিন মহা অভিসস্পাত। (সূরা সাবা ৬--৬৮)
 ঐ শাস্তি আস্বাদন কব্ব যা তোমরা দুনিয়াতে কামনা কব্নতে।


অভিশশ হোক মিথ্যাচারীরা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন, তারা জিজ্ঞেস করে পতিদান দিবস কবে হবে? বল সে দিন বে দিন তাদেরকে শাশ্তি দেয়া হবে অগ্নিতে, (এবং বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এ শাস্তিই ত্র্রানিত করতে চেট্যেছিলে। (সূরা যার্রিয়াত ১০-১৪)
 কর্রতে ঢেষ্ঠা ক্রবে, বিজ্থু তাত তার্রা সফল হবে না।


হায়! यদি কাকের্রা সে সময়ের কथা জানত, যখন তারা তাদের সমুথ্খ ও পচাৎ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহাযযও করা হবে না। (সुরা আষ্বিয়া-৩৯)
১১. জাহানামেন্গ নিকৃষ্টতম শাস্তি কাফ্রের্নে মুঈমলনে পতিত হবে।


যে ব্যক্তি শেষ বিচারের দিন তার মুখমগ্গল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, (সে কি তার মত বে নিরাপদ) যালিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন্ করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর । (সূরা যুমার-২8)

নোট : অপরাধীরা শাস্তির সময় স্বীয় হাত দ্বারা মুখমগ্ডলকে রহ্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু জাহান্নামীরা জাহান্নামে যেহেতু তাদের হাত গলার সাৰথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। অতএব তারা হাত নড়াতে পারবে না, বরং ফ্মেরেশতাদের কঠিন শাস্তি তাদের মুখমগ্লকে দপ্ষ করবে।
১2. বিষাক্ত গব্রম হাওয়া এবং বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার মাষ্যম্ শাস্তি

কোন কোন অপর্সাধীকে বিষাক্ত গব্রম হাওয়া 3 কালো ধ্ঁায়ার মাধ্যমে



আর বাম দিকের দল কত হতভাগ্য, তারা বাম দিকের দল। তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কৃষ্ণ বর্ণ ধুব্রের ছায়ায়, যা শীতলও নয় আবার আরামদায়কও নয়। (সূরা ওয়াকিয়া-8১-88)

নোট : জাহান্নামী জাহান্নামের শাস্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে এক ছায়াবান বৃক্ষের দিকে ছুটে আসবে, কিন্তু যখন ওখানে পৌঁছবে, তখন বুঝতে পারবে না যে এ্টা কোন ছায়াবান বৃক্ষ নয় বরং জাহান্নামের ঘনকালো ধোঁয়া।
১৩. কাফেরদেরকে জাহান্মান্ম বিদঞ্ষকারী কঠিন গ্রম হাওয়া দিয়ে শাস্টি দেয়া হবে।

## Contents

(এবং তারা বলবে) পূর্বে আমরা পর্রিবার-পরিজনদের মাঝে শংকিত অবস্থায় ছিলাম, এরপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রর্ষা করেছেন। (সূরা তূর- ২৬-২৭)
38. ठीব্র ঠাধার মাধ্যমে শাস্তি, 'যামহারীর' জাহান্মামের একটি স্তর্ন যেখানে জাহান্মামীদের্নকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।



পরিণাম্মে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিবসের অনিষ্ট থেকে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্মতা ও আনন্দতা। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বর্প তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। সেখানে তারা সমাসীন হবে সুস্জ্জিত আসনে, সেখানে তারা অতিশয় গম বা অতিশয় শীত বোধ করবে না।
(সূরা দাহার-১১-১৩)











আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ \% শেকে বর্ণন করেছেন তিনি বলেন : গরমের সময় যখন কঠিন গরম পড়ে, তথন আল্মাহ স্বীয় কান ও চোখ আকাশ ও যমীনবাসীদের খ্রতি নিক্ষেপ করেন, যখন কোন বান্দা বলে বে, লা ইলাহা ইল্লাল্ধাহ। আজ কত গরম পড়েছে? হে আল্লাহ! ঢুমি আমাকে জহান্নমের আधন থেকে মুক্তি দাও। তখন আল্লাহ জাহন্নামকে উল্দেশ্য করে বলেন : আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দা আমার নিকট তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় ঢের্যেছে। जামি তোমাকে সাক্ষী রাখছি বে, অমি তাকে মুফ্তি দিলাম। আবার যখন কঠিন ঠাজ্র পড়ে তখন আল্gাহ স্বীয় কান ও চোখ আকাশ ও যমীনবাসীদের প্রতি নিক্ষে করেন, ষখন কোন বান্দা বলে যে, লা ইলাহা ইল্ধা|্gাহ।
 থেকে মুক্তি দা৫। তখন আল্লাহ জাহান্নামকে উল্দে্য করে বলেন : আমার বান্দাদের মধ্য থেকে অক বাन্দা আমার নিকট তোমার স্তর যামহাগীর থেকে আশ্রয় চচট্যেছে। आমি তোমাকে সাক্ষী রাখ্ি বে, আমি তাকে মুক্তি দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্sেস করল শে, হে আল্মাহর রাসূল! জাহান্নামের স্তব্র যামহানীীর कि? তিনি বললেন : যখন আল্লাহ কাফেরদদরকে এতে নিক্ষেপ করবে, তখন তার ঠালার প্রচӨতায়ই কাফ্রে তাকে চিনে কেলবে। বে এটা যামহারীরের শাস্তি। ঠাণা ও
 ২ख़ থ৩ হাদীস নং ৩০৭)

## ২০. জাহান্নামের লাঞ্ৰনাময় শাস্তি

## 



यে দিন কাखেরদেকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তো পার্থিব জীবন্নে সুখ-সষ্টার তোগ করে নিণেেষ

## Contents

জাসূથ (み.) জાન్ના৩ ও
করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে। তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।
(সূরা আহক্দাফ-২০)
২. জাহান্পামী জাহান্নামে গাধার ন্যায় উঁচू উঁচू আওয়াজ দিবে।


সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই ত্নতে পারবে না। (সূরা আম্বিয়া-১০০)
৩. কোন কোন কাফ্রে্রকে লাঞ্ছিত কর্যাব্র জন্য তাদের নাকে দাগ দেয়া

## হবে।



আমি তাদের নাসিকা দাগিয়ে দিব। (সূরা ক্বালাম-১৬)
8. জাহান্মামীদের্র মুখমળল হবে কালো।


যারা আল্মাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি শেষ বিচারের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? (সূরা যুমার-৬০)
৫. কোন কোন কাফ্েেরের মুখম丹্ল ধুলিময় হढ্যে थাকবে।


এবং অনেক মুখমণল্ন হবে সেদিন ধুলি-ধূসর। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা, তারাই কাফের ও পাপাচারী। (সূরা আবাসা-৪০-৪২)
৬. কতিপয় কাফের্রের মস্তকের্ন সম্যুঈ ভাগের্র কেশ ๒চ্ফ ধর্রে হেঁচড়িয়ে नিয়ে যাওয়া হবে।

সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মস্তকের সম্যুখ ভাগের কেশঙ্তচ্ছ ধরে। মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।
(সূরা আলাক-১৫-১৬)
१. জাহানামে গভীর্ব অঞ্ধকারের মাধ্যদম শাতি, কাফেরদেরকে জাহান্মানে নিক্ষপ কর্রে তার্র দরজা এত শক্তভাবে বষ্ধ করে দেয়া হবে खে, জাহান্মামী শতাব্দী ধরে গভীব্গ অभ্ধকারে জাহান্মানের শাষ্তি আন্বাদন করতে থাকবে, কোথাও থেকে কোন আলোর সামান্য কিরণও তার চোথে পড়বে ना।

এবং যারা আমার নির্দেশ অমান্য করেছে, তারা হতভাগ্য। তাদের ওপরই রয়েছে অবরুদ্ধ অগ্নি। (সূরা বালাদ ১৯-২০)

হুতামা কি তা কি তুমি জান? এটা আল্মাহর প্রজ্জনিত অগ্নি, যা হ্থদয়কে গ্রাস করবে, নিশয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত সुষ্ভসমূহে।
(সুরা হ্মাযাহ- ৫-৯)
৮. জাহান্মারের জাক্তন স্বয়ং আলকাতারার চেয়ে কালো অধ্ধকার হবে ফ্লে সেখানে নিজের হাতকেই চিনা যাবে না।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বনেন : তোমরা কি জাহান্নামের আখুনকে তোমাদের এ আখুনের ন্যায় ধারণা কর? বরং তা হবে আলকাতরার চেয়েও কালো। (মালেক, কিতাবুন জামে; বাব মাযায়া ফি সিফাতি জাহান্নাম)

## Contents

৯. উপুড় কর্রে টেনে নিভ্যে যাওয়ার মাধ্যমে শাত্তি, ফেরেশশাগণ কাফের্রকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিয়ে यাবে।

यেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে (লেদিন বলা হবে) জাহন্নামের শাস্তি আস্বাদন কর। (সৃরা কামার-৪৮)
১০. কোন কোন অপরাধীকে কব্র থেকে উঠিয়েই উभুড় করে টেনে
 যাওয়া হবে সে অন্ধ, মূক, বধির্রও হবে।


শেষ বিচারের দিন আমি তাদ্দরকে সমবেত কর্ব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অঞ্ش, মূক ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হবে आমি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব। (সৃরা কামার-৯৭)
১১. কোন কোন কাফ্সেবে ফের্রেশতাগণ জিজিরাবক্ধ কর্নে টেনে নিৰ্রে याবে।


যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঁ্খেল থাকবে, ঢাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুট্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে দঙ্গ করা হবে অগ্নিতে।
(সৃন্যা মু’মিন- ৭১-৭২)
২২. কাফেব্রেন্ন মাथায় ফুট্ত পানি প্রবাহিত কद্যান্ন জন্য ফের্রেশতা তারে জাহান্যাম্মে মাঝখানে টেনে নিয্রে যাबে।

-عَّابِ آَحْمَمَم
(বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, অতপর তার মস্তকের ওপর উত্ত্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। (সূরা দুখান- ৪৭-৪৮)
১৩. কোন কোন অপর্রাধীকে তার পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে পাকড়াও করা হবে।


অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের মুখমণ্ডল থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে। অতএব তোমর্গ উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুপ্রহকে অস্বীকার কর্রবে? (সূরা আর রাহমান 8১-8২)
28. আন্লাহ অপরাধীদেরকে উপুড় কর্রে চালাতে এমনভাবে সক্ষম যেমন তাদেরকে দুনিয়াতে দু'পায়ে চালাতে সহ্ষম।


আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : হে আল্নাহর রাসূল ৷ শেষ বিচারের দিন কাফেরকে কিভাবে উপুড় করে চালানো হবে? তিনি বললেন : যিনি তাকে দুনিয়াতে দু'পায়ের ওপর চালিয়েছেন, তিনি কি তাকে শেষ বিচারের দিন উপ্পুড় করে চালাতে সক্ষম নন? কাতাদা বলেন : আমাদের র্রবের কসম! অবশ্যই (তিনি তাতে সক্ষম)। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন; বাব ফিল্ল কুফফার)
 আঋনের্গ পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে শাৃি লেয়া হবে।

आমি অতি সত্তর তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোঁহণ করাব। (সূরা মুদ্দাসৃসির-১৭)

## Contents

"সউদ" জাহান্নাম্মর একটি পাহাড়ের নাম ব্যেখনে আর্গোহণ কয়তে কাফ্রের্রে সত্ত্র বছ্র সময় লাগবে, এরপ্র ওখান बেকে নিচে পড়ে যাবে, পর্রে बাবাব্র সত্ত্র বছ্র সময় নিয়ে সেখানে আরোহণ করবে, এভাবে এ ধারাবাহিক শাষ্তিতে সে নিমজ্জিত थাকবে।


আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্নাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : জাহান্নামের একটি উপত্যকা যার চূড়ায় আরোহণ করার পূর্বে, কাফের চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাতে ঘুরপাক খেতে থাকবে। আর ‘সর্উ’’ জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম, তাতত আরোহণ করতে সত্তর বছর সময় লাগবে, অতপর সেখান থেকে নিচে পতিত হবে, কাফের সর্বদা এ আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। (আবু ইয়ালা, যুসনাদ আবূ ইয়ালা লিল আসারি, ২য় অণ্ হাদীস নং ১৩৭৮)



হুতামা কি তাকি তুমি জান! এটা আল্ধাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হুয়্যকে গ্রাস করবে, নিষ্য়ই তা তাদেরকে পরিবৌটন করে রাথবে, দীর্ঘায়িত স্তষ্সমূহে।
(সূরা হ্মাयাহ ৫-৯)
কতিপয় পাপীকে পুব মজবুত্ভাবে বেঁধে ব্রাখা হবে।

সেদিন তাঁ্র শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তাঁর বঙ্ধনের মঢো বক্ধনও কেউ দিতে পাব্রবে না। (সূর্রা ফাজর ২৫-২৬)
১৭. জাহান্নামে লোহার হাতুড়ি ৫ Шর্জের্র আघাতের্গ মাধ্যমে শাস্তি, লোহার্র ভার্রি ভার্নি হাতুড়ি ৫ ऊর্জেন্ন আঘাত্ত্ন মাধ্যমে জাহান্মামীর মাথা দनिত কর্রা হবে।

আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ ওর্জসমূহ। যখনই যষ্র্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বনা হবে আস্বাদন কর দহন-যস্ত্রণ। । (সৃরা হাজ্জ ২১-২२)

জাহান্নাম্ কাख্রেকে আঘাত কর্যার জন্য বে হাতুড়ী ব্যবহান্র কন্যা হবে তাব্র ওজন এত ভার্রী হবে মে, পৃথিবীর সকল ঘ্বিন ও ইনসান মিলে তা উঠাত্তোইলে উঠানো সষ্ঠব হবে না।



আবু সাঈদ शুদরী (রা) নবী কারীম র্me থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : জাহান্নামে কাফেরকেে মারার জন্য ব্যবহ্রত তর্জের একটি পৃথিবীতে রাখা হলে, সমস্ত জ্বিন ও ইনসান মিলে তা উঠানোর চেষ্টা করলে ও তা উঠাতে পারবে না। (आাু ইয়ালা, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুন ফিতান। বাব সিফ্নুন্নার ওয়া আহুনুহ। আল ফাসनूসসালেস)
১৮. জাহান্নামে সাপ ৫ বিচूর্র ছোবলের মাধ্যমে শাস্তি, জাহান্নামের সাপ উটের্র সমান হবে যান্র এক্বার্রেন ছোবলের্র প্রতিক্রিয়া 80 বছ্র পর্যন্ত থাকবে এবং জাহান্মামের বিচ্দু খচ্রের্র সমান হবে যার্গ একবার্রের ছোবনের প্রতিক্রিয়া 80 বएর্ন পর্यন্ত থাকবে।

আবদুল্নাহ বিন হারেস বিন জায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রnmen ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামে সাপ বোখতী উটের (এক প্রকার উটের মতো) ন্যায় হবে, এর মধ্যে একটি সাপের ছোবলের প্রতিক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করতে থাকবে। জাহান্নামের বিচ্মু খচ্চরের সমান হবে এবার মধ্যে একটি বিচ্ছুর ছোবলের প্রতিক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। (আহমদ, মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ফিতান। বাব সিফাতুন্নার ওয়া আহনুহা। আল ফাসলুসসালেস)

জাহান্নামীদের শাঙ্তি বৃদ্ধি করার জন্য জাহান্মামের বিচ্রুর দাঁত লম্ধা খেজুরের্র ন্যায় করে দেয়া হবে।


আবদুদ্মাহ বিন মাসউদ (রা) আল্নাহর বাণী : "আমি তাদেরকে শাস্তির ওপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহান-৮৮)

এর তাফস্সীরে বলেন : জাহান্নামীদের শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য বিচ্ছুর দঁতত লম্ধা খেজুরের ন্যায় করা হবে। (তাবরানী, মাযমাউয্ุযাওয়ায়েদ ১০ম খө, কিতাব সিফাহুন্নার। বাব বিয়াদাতু আহলিন্নারি মিনান আযাব)
১৯. স্বাস্থ বৃদ্ধিকরণেন্ন মাধ্যমে শাস্তি, জাহান্নামে কাखেরের্য এক একটি দাঁত উহুদ পাহাড়সম হবে জাহান্মামে কাফ্ষের্রের শরীর্রের চামড়া তিন দিন চলার্র র্াস্তার্র সমান মোটা হবে।

 করেছেন : কাফেরের দাঁত বা তার নখ জাহান্নামে উহুদ পাহাড়ের মতো হবে। আর তার চামড়া তিন মাইন রাস্তা পরিমাণ মোটা হবে। (মুসলিম, কিতাবুন জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা, বাব জাহান্নাম)

কোন কোন কাঝ্রের্রে দাঁত উহ్হদ পাহাড়়র চৌ্রেও বড় হবে।
 করেছেন : নিচষয়ই জাহান্নামে কাফেরের শরীীরকে বড় কর্গা হবে, এমনকি তাঁর দাতত হবে উহুদ পাহাড়ের চেশ্যেও বড়। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুয়যুহদ; বাব সিফলুন্নার2/08৮৯)
 घোড়ার তিন দিন চনার্র द্রান্তার সমান
 করেছেন : জাহান্নাম কাফ্েরের দু’ কাধের মাबেরে দূরত্ব হবে কোন দ্রততগামী ঘোড়ার তিন দিন পথ চলার সমান। (মুসनিম, কিতবুল জান্না ওয়া সিফাতিহা, বাব জাহান্নাম)

জাহান্নামে কাফেরের চামড়া ৪২ হাত (৬৩ ফিট) মোটা হবে, একটি দাঁত উহ্দদ পাহাড়ের সমান হবে, তান্র বসান্র ছ্থান মক্কা ও মদীনার্র দূর্রত্বের সমান হবে (8১০ কি: মি:)।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্মাহ হাm ইরশাদ করেছেন : কাফেরের চামড়া ৪২ হাত মোটা হবে, একটি দাঁত উন্দদ পাহাড়ের সমান হবে, আর তার বসার স্থান হবে মক্া ও মদীনার দূরত্তের সমান। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফনত জাহন্নাম, বাব ইयাম আহলন্নার্)

জাহান্নামীর্र একটি পার্শ্ব বাইজা পাহাড়ের সমান এবং একটি র্রান उयকাन পাহাড়ের্র সমান হবে।

## Contents



আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ৷m ইরাদ্mশাদ করেছেন : শেষ বিচারের দিন কাফেরের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান, তার চামড়া ৭০ হাত মোটা হবে, তার পার্ব্ব হবে বাইজা পাহাড়ের সমান, আর রান হবে ওযকান পাহাড়ের সমান, তার বসার স্থান হবে আমার ও রাবযের দূরত্বের সমান। (আহমদ ও হাকেম, সিলসিলা আহদাসীস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং ১১০৫)

নোট : বিভ্ভিন্ন হাদীসে জাহান্নামীর বিভিন্ন রকমের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, কোথাও চামড়া ৪২ হাত কোথাও ৭০ হাত বর্ণনা করা হয়েছে, এ পার্থক্য জাহান্নামীদের পাপ ও অন্যায় হিসেবে নির্ধারণ হবে। (এ বিষয়ে আল্মাহ্ই ভাল অবগত)

কিছू সংখ্যক কাফ্মেরের্ন শন্রীর এত বড় কর্রে দেয়া হবে যে সে প্রশস্ত জাহান্মামের এক কোণে পড়ে থাকবে।

হারেস বিন আকইয়াস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির শরীর এত বড় করে দেয়া হবে যে, সে জাহান্নামের এক কোণ দখল করে থাকবে। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুয়য়হদ সিফাতুন্নার- 2/08৯০)
२०. কতিপয় অনুল্জিখিত শাত্তি, কাফ্রেদের পাপের পরিমাণের ওপর্র তাদেরকে এমন কিছু অনির্দিষ্ট শাস্তি দেয়া হবে, যার উজ্লেখ না কুরআনে হয়েছে না হাদীসে।

আরো আছে এরৃপ ভিন্ন ধরনের শাস্তি। (সূরা সোয়াদ-৫৮)

কिছू সংখ্যক কাষ্ব্র্কে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশাবলী প্তত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সুরা জাসিয়া-১১)


নিষচয়ই যারা কাফের, যদি তদদর কাছে বিপ্রের সমস্ত দ্রব্যও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমাণ আরো যোগ হয়, যেন তারা তা প্রদান করে কিয়ামতের শাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তবুও এ দ্রব্যসমূহ তাদ্র থেকে কবুল করা হবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যণ্রণাদায়ক শাস্তি। (সৃরা মায়েদা-৩৬)

কতিপয় কাফেরকক বহ్ কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।



আর যারা দ্রত কুফরী করে তৎপর তুমি তাদের জন্য বিষন্ন হয়ো না, বষ্বুত তারা আল্মাহর কোনই অনিষ্ঠ করতে পারবে না। আল্মাহ তাদের জন্য পরকালের কোন অশ্ ইম্ঘ করেন না এবং তাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।
(সুরা আান ইমরান-১৭৬)

## কতিপয় কাखের্রকে কঠোর্র শাস্টি দেয়া হবে।

নি"চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনাবनীর প্রতি অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে কঠার শাস্তি। (সৃর্রা আলে ইযম্রান-8)

আর যারা ম্দ্দ কর্ম্রে ফন্দি আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।
(সুরা ফাতির-১০)

## ২১. জাহান্নামে কোন কোন পাপের নির্দিষ্ট শাস্তি

১. যাকাত না আদায়কারীীদে জন্য টাক মাথাওয়ালা বিযাত্ত সাপে্র দংশন্নে মাধ্যমে শাস্তি।

আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্ণাহ \% ইরাদ করেছেন : যাকে সম্পদ দিয়েছেন আর সে তার যাকাত আদায় করে না, লেষ বিচার্রের দিন তার সম্পদ টাক মাথাওয়ানা বিষধ্র সাপ্র আকৃতি ধারণ করবে, যান্র চোেের ওপর দুটি ফোটা থাকবে, তা তার গনার মালা বানানো হবে। অতপর সাপটি ঐ বকক্তির উভয় প্রান্ত ধরে বলবে : আমি তোমার ধন-সস্পদ। অতপর তিনি आলোচ্য আয়াত পাঠ. করলেন : আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্থে যা দান করেছেন তাতে যার্রা কৃপণতা করে, এ কার্পণ্য তাদের জন্য ম্প্লকর্র হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। ব্যং এটা তাদের জনা একান্তই কতিক্র প্রতিপন্ন रবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদ শেষ বিচার্রের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পড়ানো হবে। (সুরা আলে ইমরান-১৮০). (বুখারী, কিত্ুয়্যাকাত; বান ইসযু মানিইয়্যাকাত
২. যাকাত না আাদায়কারীদের জন্য চদের্র সম্পদকে পাত বানিত্যে
 মাখ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। জীবজন্ুুর যাকাত না আদায়কাব্রীন্ জন্য ঐ সমন্ত জীবজভ্য मिয্যে তাকে পদদनिত कরা হবে।



## Contents



আবু হ্রাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ আmen ইরাদ করেছেন: সোনা রূপার যে মালিক তার যাকাত আদায় করে না, শেষ বিচারের দিন ঐ সোনা র্রপা দিয়ে তার জন্য আপুনের অনেক পাত নির্মাণ করা হবে, অতপর তা জাহান্নামের আঞ্ুনে গরম করা হবে, যখনই ঠাণ্ড হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তষ্ট করা হবে, আর তার সাথে এর্রপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতপর তাদের কেউ পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে, আর কেউ জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! উটেঁর মালিকদের কি হবে? তিনি বললেন : যে উটের মালিক ঢার উট্টের হক আদায় করবে না, আর উটের হকখুল্লোর মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করে, আর অন্যদেরকে দান করাও একটি হক। যখন, শেষ বিচারের দিন আসবে, তখন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলা হবে, অতপর তার উটগুলো মোটা তাজা হয়ে আসবে, বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে, এ্রগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে মাড়াই করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে, এভাবে যখন একটি পখ তাকে अতিক্রুম করবে তখন তার অপরটি তার দিকে অগ্八সর হবে, সারাদিন তাকে এর্দপ শাস্তি দেয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে। তাদের কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামের পথ ধরবে। এরপর জিজ্ঞেস করা হবে, হে আল্মাহর রাসূল! গর্রু ছাগলের (মালিকদের) কি হবে? তিনি বললেন : যে সব গরুর মালিক তাদের হক আদায় করে না, শেষ বিচারের দিন তাকে সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে, আর তার সেসব গর্থ ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে এবং পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে, সে দিন তার একটি গরুু ছাগলেরও শিং বাঁকা বা শিং ভাঙ্গা হবে না এ্রবং তাকে মাড়ানোর ব্যাপারে একটিও বাদ থাকবে না। যখন এদের

## Contents

প্রথমটি অত্ক্রিম করবে তথন দ্বিতীয়টি এর পিছে পিছে এসে যাবে। সমন্ত দিন তাকে এভাবে পিষা হবে। এ দিন্নে পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে এবং তাদের কেউ আন্নাতে আর কেউ জাহান্নামের পথ ধরবে। (সুসলিম, কিতাবুয়্যাকাত; বাব ইসমু মানেই যয়াকাত)

৩: রোयা ভঙ্গার্রীদেরকে উপুড় করে নটকিয়ে মুখ বিদীর্ণ করা হবে।


আবু উমামা বাহিনী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ করেজেন : আমি ওয়ে ছিলাম এমতাবস্থায় আমার নিকট দু’জন লোক আসল, তারা আমাকে পার্ব ধরে একটি দুরহ পাহড়়ের নিকট নিয়ে আসল, তারা উতয়ে আমাকে বলল ভে, পাহাড়ে আরোহণ করুন। আমি বললাম : আমি তাতে আরোহণ করতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনার জন্য সহজ করে দিব। তখন আমি সেখানে আরোহণ কর্লাম, এমনকি আমি পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে গেলাম দেসৌানে আমি কঠিন চিল্মাচিল্পির আওয়াজ পেলাম, অমি জিজ্ঞেস কর্লাম বে, এ আওয়াজ কিসের? তারা বলন, এ হল জাহান্নামীদের কান্না-কাটির আওয়াজ। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে আগে চলল, সেখানে আমি কিছু লোককে উন্টো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখলাম যাদের মুখ ফাটা এবং রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করুলাম এরা কারা? তারা বলन : তার্যা ঐ সমন্ত লোক যারা রোযার দিন সময় হওয়ার পৃর্ব্যই ইফতার করে নিত। (ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্dান, সহীহ আত-অারगীব ওয়াত-তারহীব ১ম খ৫ হাদীস নং ৯৯৫)
8. কুরআন ও হাদীসের্ন ইলম গোপনকার্রীকে জাহান্নামে আ৫নের্গ बাগাম পরানো হবে।

 করেছেন : বে ব্যক্তি দ্বীন সম্পক্কে জিজ্ঞেসিত হল আর সে তা গোপন করনল, শেষ বিচার্েের দিন তাকে জাহান্নামে আधেনের লাগাম পরানো হবে। (তি্যমিমী, আাব্য়াবুল দলম; বাব মাযায়া ফি কিতমানিল ইনম- ২/২১৩৫)
৫. पিমুधী नোকদের শেষ বিচারের দিন জাহানামে আাӊনের দুটি মুখ্ট थাকবে।

 দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছে, শেষ বিচারের দিন জাহান্নামে তার আञুনের দু’টি মুখ থাকবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফি যিল ওয়জহাইন-৩/৪০৭৮)
৬. মিথ্যা প্রচারকারী ব্যক্তিকে তাব্ন জিহ্বা, নাক ৩ চোখ গর্দান পর্যষ্ত বিদীর্ণ কর্রাব্ন মাধ্যঢম শাস্তি দেয়া হবে। যিনাকার নাব্রী $ও$ भুরুমকে উম্গ শরীরে এক চুলায় জ্বালানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হরে ও সুদখৈারদেরকে নদীতে ডুবানো এব? পাथর্গ গিলানোর্গ মাধ্যমে শাষ্ঠি দেয়া হ্বে।


সামুরা বিন জুন্দুব (রা) নবী কারীম (থ্রে থেপ্নের ঘটনায়) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : তারা উভয়ে (ফেরেশতাগণ) আমাকে জ্রিজ্ঞেস করল, (যে দৃশ্যগ্নো আপনাকে দেখানো ২য়েছে তার মধ্যে) সর্বপ্রথম আপনি যেখান দিয়ে অতিক্রম করেছেন, যার জিহনা, নাক, চোখ ও গর্দান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হচ্ছিল। সে ছিল ঐ ব্যক্তি, যে সককালে ঘর থেকে বের হত এবং মিথ্যা সংবাদ প্রচার করতত থাকত, যা সমগ্গ দুনিয়াতে ছড়িয়ে যেত। আর ঐ উলঙ্গ নারী ও পুরুষ্য যাদেরকে আপনি চুলায় জ্বলতে দেখেছেন, তারা হল জিনাকার নারী ও পুরুষ। আর ঐ ব্যক্তি यাকে আপনি রক্তের নদীতে ডুবন্ত অবস্থায় দেখেছেন, যার মুখে বার বার পাথর নিক্ষপ করা হচ্ছিল, সে ছিল ঐ ব্যক্তি শে, দুনিয়াতে সুদ খেত। (বোখারী, কিতাব -তা‘বীর র্রহয়া বা‘দা সালাতিসসুবহ)

 रবে या তাभেব শর্রীরে এনার্জি সৃষ্টি কব্রবে।



 জাহিলিয়্যাতের অভ্যাস রয়েছে，যা তার্রা ছাড়বে না। স্বীয় বংশ গৌরব করা， অপরের বংণে দোষারোপ করা，তরকার মধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা，মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চাওয়াজে কান্নাকাটি করা। মৃত্যুর পৃর্ব্বে তাওবা না করলে শেষ বিচারের দিন তাকে গন্ধকের পায়জামা এবং শরীরে এলার্জি সৃষ্টিকারী পোশাক পরানো হবে।（সুসলিম，কিতাবুল জনাঢ্যেय）

৮．কুর্রজান মুখস্থ করে ভুলে গেলে এবং এশাব্র সালাত আদায় না কর্রে サুমিশ্রে গেলে জাহান্নাম্ম সার্বষণিকভাবে মাथা দনিত কর্木া হবে।

 প্রথম ব্যক্তি যার নিকট আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল，যার মাथা পাথর দিয়ে দলিত করা इচ্ছিল，সে ঐ ব্যক্তি বে ইহকালে কুরজান মুখস্ত করে ভুলে গেছে এবং ফর্য সানাত আদায় না করে নিদ্রিয় বিভোর থাকত।（বোখারী，কিতাব ত＇বীর ব্সৃইয়া বাদা সাनाতিস্সৃবহ）

নোট ：হাদীসে এও বর্ণিত হয়েছে যে，কেরেশতা জাহান্নামীর মাথায় পাথর নিক্ষে করে তা দলিতত হఆয়ার পর সে যখন আবার পাথর কুড়াতে যেত তখন ঢা আবার পূর্ব্বের অবন্থায় ফিরে আসত। ঢখन ক্ষেরেশ্তা আবার পাথর নিক্冂েপ কর্রে তার মাথাকে দলিত কন্নত। আর এ অবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে চল্ত।
৯. অপরকে সৎ কাজের আদেশ এবৎ অসৎ কাজের নিমেধকারী কিন্তু নিজ্জে তা থেকে বিরত থাকে এমন ব্যক্তির জাহান্মামের শাস্তি।


উসামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্মাহ -কে বলতে শ্রবণ কর্রেছি, তিনি ইর্রশাদ করেছেন : শেষ বিচার্রের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা रবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তার নাড়ীসমূহ পেটের বাহিরে থাকবে, आর সে তা নিয়ে এমনভবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা চরকি নিয়ে घুরে। আর তার এ দৃশ্য দেখার জন্য জাহান্নামের অধিবাসীরা একত্রিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কি করে হল? ঢুমি না আমাদ্দেরকে সৎ কাজ্জে নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে! সে তখন জবাবে বলবে : আমি তোমাদরকে সৎ কজের আদেশ করতাম, কিন্ুু আমি সৎ কাজ করতাম না। আার অমি তোমাদেরকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, जার আমি তা থেকে বিরতত থাকতাম না। (बোখায়, কিতাব বার্দউন খালক, বাব সিকাত্নির)
 সার্বশণিকতাবে তা কব্রতে থাকবে।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বনেন : নবী কারীম ই ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আ|্মহত্যা করে মৃত্যবরণণ করেছে, সে জাহান্নামেও বার বার আশ্মহত্যা করতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কোন অশ্র দ্যার্রা আঘাত করে আয়হত্যা করেছে সে জাহান্নামে নিজেকে ঐভাবে হত্যা করতে থাকবে। (বোখার্রী, কিতাবুল জানায়্যজ, বাব মাযায়া ফি কাতলিন, নাফ্স)

## 

 গোশত টেনে টেনে ভশ্মণ কব্রবে।



आনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূনুল্লাহ করেছেন : আমাকে যখন মে’র্রাজ কর্যান্ো হন, তখন আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রুম করছিনাম, যাদের নथ ছিল লাল তামার, आর তারা তা দিয়ে তাদের মুখমఆল ও বুকের গোশত টেনে টেনে ক্ষত-বিক্ষত ক্রহিল, আমি জিজ্ঞেস করুनाম: হে জিবরীল! जরা কারাং সে বनল : তারা ঐ ব্যক্তি यারা মানুষ্রে গীবত কন্নত


## ২২. কুরআনের আলোকে জাহান্সামীরা

 डाষ্য।

(বना হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতপর তার মস্তকের ওপর ফুটন্ত পানি তেলে দিয়ে শাস্তি দাও। আস্বাদ অ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত, এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান ৪৭-৫০)
२. র্রাসূष অবমাননাকারীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার্র সময় ঢাদেরকে একটি
 ना।"
 تُكِذبونَ

সে দিন তাদেরকক ধাক্কা মারতে মারঢে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নাল্রে অগ্নির দিকে। এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? নাকি जোমরা দেখছ না। তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতপর তোমরা ধৈर্যধারণ কর, অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমদের্রকে তার পুর্কার দেয়া হচ্মে। (সুরা ঢृর-১৩-১৬)
 পাহার্রাদার্র বলবে : দूনিয়াতে এ শাঙ্টি দ্রুত আসুক তা কামনা কর্নতে এখন शूप মজा কত্রে তা গ্রহণ क্ন।


অভিশঙ হোক মিথ্যাচারীরা, যারা অভ্ঞ ও উদাসীন! তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে? (বল) সে দিন बে দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্গিতে। (এবং বনা হবে) তোমর্যা তোমাদের শাস্িি জাস্বাদন কর তোমরা এ শাস্ঠিই ত্ব্রামিত কর্তত চেট্যেছিলে। (সুরা यার্রিয়াত-১০-১৪)

 লোক रिলেন।

একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহছরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের তারা ইবাদত করত, আল্পাহর পরিবর্ত্ত এবং তাদররকে পরিচালিত কর জাহান্নমের পথে। অতঃপর তাদরকে থামাও, কারণ তাদরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের কি হল खে তোমরা একে অপর্রের সাহাयা করাছ না? বস্ুুত সে দিন তারা আঅ্যসমর্পণ করবে। (সুর্রা সাফ্ষাত ২২-২৬)

## Contents

## ২৩. জাহান্নামে গোমরাহ নেতা-প্রজার ঝগড়া

 ঢাদেন্ন ভক্তরা বলবে : "এখন আমাদেন্ন শাস্টি হালকা কর্ন" জবাবে ঢার্রা বলবে: এখানে আমরা সবাই সমান আমরা তোমাদের কোন উপকার্র করতে পার্রব ना।


যখন जারা জাহান্নামে পরশ্পর বিতক্কে লিঞ্ত হবে; তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদের বলবে আমরা তো তোমাদেরই অনুসানীী ছিলাম, এধন কি তোমরা আমাদের হতে জাহান্নামের কিয়দাংশ নিবারণ করবেপ দাম্ভিকরা বলবে : আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি, নিচয়ই আল্পাহ বান্দাদের বিচার করে কেলেছেন।
(সূরা মুমিন 8৭-8৮)



 मिन।


এতো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে জাহান্नাম্য প্রবেশকারী, তাদের জন্য নেই অভিবাদন! তার্রা তো জাহান্নামে জ্বলবে। অনুসারীীরা বলবে : বরং তোমরাও তোমাদের জ্ন্যs তো জজিনন্দন নেই। তোমরাই তো পৃর্বে ওটা আমাদের জন্য

 कर्बन। (সुखा लায়াদ-৫৯-凶)
৩. গোমর্রাহকারীী নেতাদের জন্য জাহান্মামে তাদের্র ভক্তদে্র মা'নত ও তাদের্রকে দ্বিত্ণ শাস্তি দেয়ার জন্য দর্নখাস্ত।

বে দিন তাদের মুষমঞ্ণন অগ্নিতে উলট পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! তারা আরো বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ৫ বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল। হে আমাদের পাননকর্ত! তাদ্র দ্তিণ শাষ্তি প্রদান কর্নন এবং তাদ্ররকে দিন মহা অভিসস্পাত।
(সুরা জাহ্যাব ৬५-৬৮)
8. জাহান্নাম যাওয়ান্র পর্র গোমরাহ নেতা ও ঢাদের্র অनूসারীদদ্র পর্রশ্পর্রেম ঝাগড়া। - مشُتِركون

এবং তার্যা পর্প্পর মুখোমুীী হয়ে জিজ্টাসাবাদ কর্ববে তারা বলবে: তোমাদেরকে ঢো ডান দিক থেকে আমাদের নিকট আসতে, তারা বলবে : তোমরাতো বিপ্ধাসীই ছিলে না এবং তোমাদের ওপর আমাদের কোন কর্তৃত্ড ছিল না। বযুুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকাड़ী সস্প্রদায়! আমাদের বিক্কদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথ্থ সত্য হয়েছে। জামাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত। তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীী হবে। (সূরা সাফ্ফাত २৭-৩)



## Contents

#    

কাফিররা বলে আমরা এ কুরजান কখনো বিশ্ধাস করবো না, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও হায়! তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপানকের সামনে দ্াায়ান করা হবে, তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা wমতাদর্থীদিরকে বলবে : তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম যারা কমতাদর্পী ছিন তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদ্রেরেে বলবে : তোমাদের নিকট সৎপণের্র দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? ব্থুত তোমরাই তো ছিলে जপ্রাধী।

যাদেরকে দूর্বল মনে কর্木া হত তারা কমতাদর্পীদেরকে বলবে: মূনত তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিষ্ঠু ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন
 প্রত্ক করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন র্যাখবে এবং জামি কাফিরদের গলদেলে শৃখ্খল পরিয়ে দিব, তাদদরকে ঢারা যা করত তারই প্রতিফন দেয়া হবে।
(সূরা সাবা-৩১-৩৪)

 বাঁচানোন্ন মতো বেউ নেই।


সবাই আা্পাই্র নিকট উপস্থিত হবেই, যারা অহংকান্ করত দুর্বলেরা তাদেরকে বनবে : আমরা ঢো তোমাদের অনুসান্রী ছিলাম। এখন তোমরা আল্মাহর শাস্তি

থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবে : আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথথ পর্রিচালিত কর্রলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে
 কथा, আমাদের কোন নিষ্ষৃত নেই। (সুরা ইববাহীম-২د)

## ২8. দৃষ্টান্তমূলক আলাপ-আলোচনা

১. জাহান্নামের পাহান্রাদার : তোমাদের নিবট কি আझ্লাহর র্রাসূল आপমন কর্নেনি?

কাख্র : এসেছিল কিন্মু জামভ্যা নিজের্木াই জাহান্মামেন্র শাত্তি মেনে निয়েছি।

জাহান্মামের পাহার্রাদাব্র : তাহলে এ দব্রজা দিয়ে জাহান্নামে থবেশ कर्न।


কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন তার প্রবেশ দ্ঘারণ্ঠলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নাম্মের রক্ষীরা তাদেরকে বনবে : তোমাদের নিকট কি তোমাদের ম্্য থেকে র্যাসূলগণ আসেনি, যার্া তোমাদের প্রতিপানকের আয়াত তেলাওয়াত করতত এবং তোমাদেরকে এ দিন্নের সাক্ষাত সম্পর্কে সতর্ক করত এবং তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিল বস্তুত কাফেরদের্র প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হর্যেছে। তাদ্ররকে বলা হবে : জাহান্নাম্রে দারসমূহে প্রবেশ কর ঢাতে স্সায়ীভবে বসবাসের জন্য কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদ্দর आবাসস্থুল! (সুরা যুমার ৭১-৭२)
 थ্রদ্শনকাব্রী আসেনি?

## Contents


 শেকে বেঁচে যেতাম :

জাহান্মামের পাহার্যাদার : এখন অন্যায় श্বীকাত্র কব্রার্র ফায়দা এই মে, তোমাদে্র প্রতি লা'নত।


র্রাগে-ক্ষোভে জাহান্নাম ভেন ফেটে পড়বে, যখনই তাত কোন দনকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদররকে রুষ্ষীরা জিজ্sেস কর্রবে তোমাদের নিকট় কোন সতর্ককারী আলেনিp তারা জারো আরো বলবে : যদি আমরা শ্রবণ করতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। তারা তাদদর অপরাধ ग্चীকার করবে, অভিশাপ জাহনন্নামীদের জন্ন। (সূরা মুनক - ৮-১১)
৩. জাহানানের পাহারাদার : ঢোমাদের বিপদাপদ দূর্রকাब্রীয়া কোথায়?

কাফ্র : जাফসোস! তাদের বিপদাপদ দূত্র কর্রার্র কथা তো সিথ্যা প্রাণিত হয্রেছে।


যখন তদের গলদেশে বেড়ি ও শৃখ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুট্ত পানিতে অতপর অদদরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। পরে তাদররকে বলা হবে, কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা অংশীদার স্থাপন করতে, আল্লাহ ব্যুীতং তারা বনবে : তারা তেে আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়েছে। ব্থুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহান করিনি। এভাবে আল্লাহ কাফিরদেরকে বির্রান্ত করেন। (সুরা মু’মিন ৭১-৭৪)
 আাল্লাহর্ন সামনে আমাদ্র্ন বিব্রুদ্ধে কেন সাশ্শী দিয্রেছ? চোখ, কান, চামড়া বলবে : আমাদ্ররকে ঐ আল্লাহ সা⿵্⿰ী দেয়ার্ন জন্য निর্দেশ দিয়েছেন, यিনি আমাদেরকেক সৃষ্টি করেছেন তাই আমরা সাকী দিঢ্যেছি।




যেদিন আল্লাহর শত্রদদরকে জাহান্নাম অভিমুথে একত্রিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যু্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের
 দিবে। জাহন্নামীরা তাদের তৃককে জিজ্ঞে ক করবে যে, তোমরা আমাদের বিরুক্ধে সাক্য দিচ্ছ কেন? জবাবে তারা বলবে : আল্লাহ যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরককেও বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।
(সুরা হা-মীম সাজ্জদা-১৯-২১)
 সাথে দেয়া ভ্য সব ওয়াদা পুর্রণ করেছেন তোমাদের্গ সাথে সাথেও সেসব ఆয়াদাও কি পুর্রণ করেছেন?
 কর্রেছেন। জাহান্পাম্ম পাহাব্রাদাব্র বলবে অভিসম্পাত পর্রকাল<ক
 প্রতি।



#  


আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস করে বনবে : আমাদের পালনকর্ত ভেসব অস্ओীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা তা বাস্তবভাবে পের্যেছি, কিন্ুু আমাদের পালনকর্তা বে থ্রত্রিতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য ও বাস্তবরূপে পেয়েছ? তখন তারা বলবে : হ্যাঁ পেব্যেছি (এ সময়) তদের ম্ধ্যে জনৈক ঘোষক যোযণা করে দিবেন যে, যালিমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত! যারা আল্লাহর পথে চলতে মানুষকে বাঁধা প্রদান করত এবং তাতে

৬. পৃথিবীত এক সাণ্ধ জীবन যাপনকাद्रो মুনাফিক ఆ মু'মিনদের্র মাबে নিम্নোত্ত কथাবার্তা হবে :

মুনাফিক : এ অश্ধকার্र आমাদের্রকে তোমাদের আলো থেকে কিছু জালো দাও।

झু’মিন : এ আলো পাওয়ার জন্য আবাব্র পৃথ্বিবীত যাও यদি সষ্ব হয়, এ অস্বীবৃতি শ্রবণ করে মুনাফিক দিতীয়বান্ন বলবে : দুনিয়াতে আম্রা কি তোমাদের্র সাণ্ধ ছিলাম না?

 তোমাদের্ধ ঠিকানা জাহান্নাম।

সে দিন মুনাফিক পুর্পুষ ও মুনাফিক নারী মু"মিনদদরকে বলবে : তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমদের জ্যোতির কিছू গ্রহণ কর্তত পারি, বলা হবে তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সক্ধান কর, অजপর উভয্যের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, মুনাফিকর্না মু'মিনদের্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে আমরা কি (পৃথিবীতে) তোমাদের সাথে ছিলাম? তারা

বলবে : হ্যা কিন্ুু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্সষ্ঠ করেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে আল্মাহর হকুম (মৃহ্যু) আসা পর্ৰ্য। আর মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে অবতারিত করেছিল আল্লাহ সশ্পর্কে। (সুরা হাদীদ ১৩-১৪)

## ২৫. আল্লাহর সাথে কাফ্ররের কথাবার্তা

১. जাল্লাহর নিদর্শনসমুহ কি তোমাদের নিকট আাসেনি?

কাख্নে : হে আল্লাহ! आমর্রা বাত্তবেই গোমর্রাহ ছিলাম একবার আমাদেদ্রকে এখান থেকে বের্র ক্্পন দিতীয় বার্গ কুফ্রী কর্রে তঋন আমাদের্কে শাস্তি দিবেন।

আাল্মাহ : তোমরা बাগ্ছিত হ৫ এথান থেকে বেব্র হওয়ার্র ব্যাপাত্রে আমার সাথে কোন কथা বলবে না। বল পৃথিবীতে তোমরা কত দিন জীবিত रिलে?

কাফ্রে : এক বা দুদিন।
আল্লাহ : এত অज্প সময়ের্র জন্য তোমর্রা বিবেক খাট্য়্যে বাজ কর্রতে পার্রনি আর মনে কর্রেহিলে যে আমার নিকট আব্র কখনো প্রত্যাবর্তন কব্গবে ना?


তোমাদের নিকট কি আমার আায়াতসমূহ পাঠ করা হতো না? অথচ তোমরা এ্লো অস্বীকার করতে! তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্ত! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিন এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সশ্প্রদায়! হে আমাদের পালনকর্ত! এ অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কন্পন্ন; অতপর আমরা यদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব। আল্ধাহ বলবেন : তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না। আমার বান্দাদের মাঝে একদল ছিল যারা বলত : হে আমাদের পালনকর্ত! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ষমা করে দিন ও আমাদের

প্রতি দয়া কর্মন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে ল্রেষ্ঠ দয়ালু। কিতু তাদেরকে নিত্রে তোমরা এ উপহাস করতে বে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দির্যেছিল। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠা্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের্র খৈর্ব্যের কারণে এমনভাবে পুর্কৃ্কৃ কর্রলাম বে, তারাই হন সফললাম। তিনি বলবেন : তোমরা পৃথ্বীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে : আমর্যা অবস্থান করেছিলাম এক দিন বা এক দিনের সামান্য অংশ। আপনি না হয় গণনাকারীঢদরকে জিজ্ঞেস কর্গু। তিনি বলবেন : তোমরা অল্পকানই অবস্থান করেছিলে যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিনে बে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? এবং তোমরা আমরা নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে ना। (সुরা মू’মিনুন-১১০-১১৫)
২. আল্লাহর সাথে কাফেরদের আরো একটি কথোপকথন।

আল্লাহ : মৃত্যুর পব্র পুনরায় জীবিত হওয়া সত্য কিনা?
কাফ্রে : কেন নয় সম্পূর্ণই সত্য।
আল্লাহ : তাহলে তা অস্বীকারের স্বাদ গ্রহণ করু।
কাফের : আফসোস! কিয়ামতের ব্যাপারে আমরা বিরাট ভুন করেছি।


হায়! তুমি যদি সে দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সন্মুখে দণ্ডায়ান করা হবে, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন : কিয়ামত কি সত্য নয়? জবাবে বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের পালনকর্তার শপথ করে বলছি এটা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তখন আল্মাহ বলবেন : তবে তোমরা সেটাকে অস্বীকার করার ফলস্বর্রপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

ঐ সব লোক ক্ষত্গ্গিস্ত হল যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সংবাদকে মিথ্যা ভেবেছে। যখন সে নির্দিষ্ট সময়টি তাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে তখন তারা বলবে : হায়! পিছনে আমরা কতইনা দোষক্রটি করেছি তারা নিজেরাই নিজ্েেদের পাপরাশির বোঝা নিজের পিঠঠ বহন করবে, শ্রবণ করে রেখ তারা যা কিছू বহন করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট ধরনের বোঝা! (সূরা আন‘আম ৩০-৩১)

## ২৬. জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে একটি আাোচনা

## ১. জান্নাতী : তোমর়া কি কাব্রণে জাহান্নাম আসলে?

জাহান্নামী : জামর্木া সালাত পড়তাম ना মিসকীनদেরকে খাবার্গ দিতাম ना। आাল্লাহ ও তাঁ্র র্বাসূলের সাথে বিদ্রপকারীীের্ সাথে মিলে জামরাও তাদের্র সাথে বিক্রপ কন্নতাম এবং শেষ বিচার্রের দিনকে অন্বীকার কর্ততাম।

তারা থাকবে বাগানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বনবে, আমরা নামাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাব্পন্টদেরকে খাবার দান করতাম না। আর আমরা সমালোচনাকারীীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন হতাম। आমরা কর্মফন দিবসকে


## ২৭. আল্লাহ ও লোকদের বিভ্রান্তকারীদের মাঝে একটি শিক্ষামূলক আলোচনা।

১. জাল্ঞাহ! তোমরা কি আমার বান্দাদের্রকে গোমর্রাহ কর্রেছ? না তার্রা नিজেরাই গোমর্যাহ হয়েছে?

লোকদের নেতা : সুবহানাল্লাহ! আমরা তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে बামাদের বিপদাপদ দূর্রকাগ্রী कि করে বানাতে পাব্রি? তুমি তাদের্রকে দুनिয়ার্গ সশ্পদ দিয়েছ আার্গ তারা তা পপয়ে নিজ্রোই পোমর্যাহ হয়েছে।




## Contents

এবং যে দিন তিনি একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্gাহর পরিবর্ডে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, তিনি সে দিন জিজ্ঞে করবেন, তোমরাই কি আমার এ বান্দাদ্দরকে বিল্রান্ত করেছিলে? না তারা নিজেরাই গোমরাহ হয়েছিল?

তারা বলन : आপনি পবিত্র ও মহান! আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গহণ কনতে পার্রি না। আপনিই তো এদেরকে এবং এদের পিত্ পুরুষ্ষদেরকে ভোগ সষ্ঠার দিয়েছিলেন, পরিণামে তারা উপদেশ বিশ্থৃত হয়েছিল এবং পরিরিত হয়েছ্ছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। (সৃরা ফুরকান ১৭-১৮)

## ২৮. निक्ফল কামনা

## ১. কয়েক ঝোটা পানির্র জন্য আফসোস প্রকাশ!





জাহান্নামীরা জান্নাত্বাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে : আমাদের ওপর কিছু भানি ঢেলে দাও। অথ্বা তোমাদের আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা থেকে কিছু জীবিকা প্রদান কর। তারা বলবে : আল্মাহ ঢো এই দু’টি কাফি্রদের জন্য হারাম করেছেন‘যার্রা তদদর দ্ঘীনকে ब্রীড়া-কৌতুকক্রপপে গ্রহণ করেছিল এবং भার্থিব ভীবন यাদদরকে প্রতার্রিত করেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিসৃৃ হব, যেতাবে তারা তাদের এই দিন্নের সাক্ষাতকে ভুলোছিন এবং যেভবে তারা আমার নিদশ্শনকে অস্বীকার করেছিল। (সূরা আ'রাফ ৫০-৫১)
२. জাহান্নামের শাস্তি ৩খু একদিনেন্র জনা হালকা কন্রান্র आবেদন এবং জাহান্নামের্র পাহার্রাদার্রেন ধমক।


যারা জাহান্নামে আছে তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে : তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন। তারা বলবে : তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে : অবশ্যই এসেছিলে। প্রহরীরা বলবে : তবে তোমরাই প্রার্থনা কর আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়। (সূরা মু’মিন ৪৯-৫০)
৩. নিক্ষল মৃত্য কামন।

তারা চিৎকার করে বলবে : হে জাহান্নামের পাহারাদার! তোমার পালনকর্তা আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন, সে বলবে : তোমরা তো এভাবেই থাকবে। আল্লাহ বলবেন : আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌছিত্রেছি কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ। (সূরা যুখক্সুফ ৭৭-৭৮)
8. জাহানামের শাস্তি দে大ে কাকেন্ব আফসোস করে বসবে হায়! खाমি यमि $\Theta$ बীবनের্ন জन্য কিচ্র অগ্রিম পাঠাতাম!

সে দিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সে দিন মানুষ উপনক্ধি করবে, কিন্তু এ উপলক্ধি তার কি কাজে আসবে? সে বলবে : হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি यদি কিছ্ৰ অগ্গিম পাঠাতাম! (সূরা ফজর-২৩-২৬)
 कायना।

## Contents

রাসূজ্ণ (স.) জান্নাত ও


জাহান্নাম, এটাই আল্মাহর শক্রুদের পরিণাম; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বক্রপ। কাফিররা বলবে : হে আমাদের পাললনকর্তা! যে সব জ্বিন ও মানব আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল তাদেব্র উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদ্দনিত করব। যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়। (সূরা হা-মীম সাজদা-২৮-২৯)
৬. আাতन দেचে পৃথিবীতে বিবেক-বুफ্ধি প্রয়োগ না করার্গ बন্য আফ্সসোস!।


এবং তারা আরো বনবে : यদি আমরা তনতাম অথ্যা বিবেক-বুদ্গি প্রয়োগ করতাম, তাহনে আমরা জাহান্নামবাসী হতম না। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার্র কর্নবে, जভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য। (সুরা মুন্ক ১০-১১)
 যেতাম।


আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, সেদিন মানুষ ঢার হাতের অর্জিত কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফ্ফর বলতে থাকবে : হায়রে হতভাগা, আমি যদি মাটি হয়ে বেতাম! (সু<্রা নাবা-8০)
৮. आत্রো একটি आফসোস! হায়! बाমি यमि রাসূলের কथा শ্রবণ



यালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্য় দংশন করতে করতে বলবে : হায় আমি যদি রাসূলের সাথে সৎ পথ অবলষ্যন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বক্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রাত্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌছার পর। শয়তান ঢো মানুমের জন্য মহা প্রতারক।
(সূরা ফোরকান ২৭-২৯)



## 

وَآطَعْنَا الـرَّوُوَّاً .

যেদিন ঢাদের মুখমধ্ল অগ্নিতে উল্ট-পালট. করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্gাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! (সুরা আহযাব-৬৬)
 জन्য निफ्न জাফ্সোস।



তারা বলবে : হে আমাদের পাননকর্ত! আপনি আমাদেরকে প্রাণীহীন অবহ্গায় রেখেছেন এবং দু’বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করহি, এখন বের হওয়ার কোন পথ মিলবে কি?

তোমাদের এ পার্থিব শাস্তি তো এ জন্য যে, যখন এক আল্gাহকে ডাকা হতো তখন, তোমরা ঢাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শয়ীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিপ্ধাস করতে। বস্তুত সযুচ্চ মহান আল্gাহরই সমস্ঠ কর্তৃত্ম"।
(সূরা মু'মিন-১১-১২)
 পৃথিবীর সমষ্ঠ সৃষ্টিকে জাহান্নামে দিয়ে হলেও সেখান থেকে লে নির্র বাঁচতে চাইবে কিষ্মু তার্র এ জাফ্সোস পৃর্ণ হবে না ।


তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচ্র, जপরাাধী গেই দিনের শাঙ্তি পরিবর্ত্ করে দিতে চাইবে সন্তান-সন্ভুতিতে। তার -্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার্র জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এ মুক্তিপণ তকে মুক্তি দেয়। না কখনো নয়, এটা তো লেলিহান অগ্নি, যা পাত্র থেকে চামড়া খসিয়ে দিবে। (সুরা মায়ারিজ- ১১-১৬)
 পেকে ন্নफা পেতে চাইবে কিষ্ूু তখন এ কামনা পৃর্ণ হবে না।

 نَّاصِرِينَ
নিচয়ই যারা অবিभাস করেছে এবং অবিশ্ধাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, ফनত তাদদর কারো নিকট থেকে পৃথিবী পরিপৃণ্ণ স্ণণ্ণও নেয়া হবে না। যদিও সে স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে তা প্রদান করে; ওদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাশ্তি এবং ওদ্দর জন্য নেই কোনই সাহায্যকারী। (সূরা জালে ইমর্木ান-১>)




আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : শেষ বিচারের দিন কাফেরদের বলা হবে, যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ তোমার থাকে তাহলে কি তুমি এর বিনিময়ে দান করতে? সে বলবে : ছ্যা। তাকে বলা হবে এর চেয়েও সহজ জিনিস তোমার কাছে চাওয়া হয়েছিল। (মুসনিম, কিতাব সিফ্ডতুল মুনাফিকীন; বাব ফিন্ন কুফ্যার)
১৩. শাস্তি দেখে মোশরেকদের নির্ধারণকৃত শরীকদের ব্যাপারে আক্ষেপ "হায় আমাদেরকে यদি একবার দুনিয়াতে পাঠানো হত তাহলে আমরা এ নেতাদের্র কাছ থেকে এমনভাবে সম্পর্ক মুক্ত थাকতাম যেমন তারা আজ আমাদের্র থেকে সম্পর্ক মুক্ত।"


যারা অনুসৃত হয়েছে-তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হর়্ে যাবে। অনুসরণকারীরা বলবে : যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম, তবে তারা যেক্রপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তেমনি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম; এভাবে আল্মাহ তাদের কৃতকর্মসমূহ তৎ্প্রতি দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন কর্রবেন এবং তারা আগ্তন থেকে উদ্ধার পাবে না। (সূরা বাক্ধারা ১৬৬-১৬৭)
58. आশনেন্প শাস্তি দেখে কাফ্েেরের মনে সৃষ্ট বেদনা :

আফ্সোস! আমি যদি আল্লাহর্র সাশ্থে নাফর্রমানী না কর্রতাম।
আফসসোস! आমি यमি আল্লাহ ও তাঁর্র রাসৃলের সাথে ঠাট্টা বিদ্রপ না কর্রতাম।

আফ্সসেস! আমি यদি হেদায়েতপ্রাধ হতে চেষ্ঠা কর্রতাম।
আফ্সসোস! আমিও यमি মুক্তাকী হয্যে যেতাম।
আফ্সোস! যদি একবার সুযোগ মিম্েে তাহলে অামি নেককার হয়ে याय ।
 অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ হয়েছে তার। তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসার্রে শাস্তি আসার পূর্বে যাতে কাউকেও বলতে না হয় : হায়! আল্মাহর প্রতি আমার কর্তব্যে आমি শে শৈথিল্য করেছি তার জন্যে आফসোস! आমিতো উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা কেউ যেন না বনে আল্লাহ আমাকে পথथ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্ই মুতাকীনদদর অন্তর্ভুক্ত হ্তাম! অথবা শাশ্তি প্রত্কক্ষ করলে যেন কাউকেও বলতত না হয় : আহা! यদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটততে তবে আমি সৎকর্মশীল হতাম।

মূল বিষয় হলো এই বে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্ডু তুমি এঞেলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে ও অহংকার করেছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফ্েরদের অন্ত্ভুক্ত। (সূরা যুমার-৫৫-৫৯)
s৫. थ্রতিফন দেথে কাखেরের দুঃখ আফসোস! आমান্র আমলনামা যেন আমাকে না দেয়া হয়, आকসোস হায়! आমার মৃত্যই यদি আমার্গ শেষ र্েে।



কিন্ুু যার আমনनামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে : হায়! আমাকে यमि তा দেয়াই না হতো, আমার আমলনামা এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার লেষ হতো। (সুরা হাক্কে-২৫-২৭)
১৬. আক্সোস! আমি यদি आল্লাহর সাণ্ধে শর্রীক না কর্তাম।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ রাঁাme ইর করেছেন : সমস্ত জাহান্নামবাসী জান্নাতে তার ঠিকানা দেখতে পাবে, আর আফসোস করে বলবে : হায়! আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়েত প্রাপ্ত করতেন! তা দেখা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। আর প্রত্যেক জান্নাতীকে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হবে তখন সে বলবে : যদি আল্মাহ আমাকে হেদায়েত না দিত (তাহলে আমাকে সেখানে যেতে হরো) তা দেখা হবে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ। এরপর রাসূলুল্লাহ র্mpern তেলাওয়াত করলেন : হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! (হাকেম, সিनসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী, ৫ম থণু হাদীস নং ২০৩৪)
১৭. জাহান্নামীদের আরো একটি সুয্যেগ অর্জনের্র ইচ্ম, কাফ্小ে জাঔন দেথে
 প্রচ্যাবর্তনেন্র জন্য আাকাख্মা করবে।


তারা আর কিছ্রু অপপক্ষা করছে না "ধু সর্বশেষ পরিণতির অপেক্ষায় রয়্রেছে, বে দিন এর সর্বশেষ পর্রিণতি এসে উপস্থিত হবে, সে দিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে : বাঙ্তবিকই আমাদের পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল সত্য কथা এনেছিলেন। সুতরাং এখন এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদের কি পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো যেতে পারে, যাতে আমরা পূর্ব্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? নিঃসন্দেরে তারা নিজেরাই নিজ্েদের কতি করেছে, আর ভেসব মিথ্যা রচনা কর্রেছিল তাও তাদের হতে অন্তর্নিহিত হয়েছে। (সুরা আ'ব্রাফ-৫৩)

د6. জাহाন্নাম থেকে নাজাত পেয়ে आগামীত তালো আমল बब্রার্র म্রथান্তের ব্যাপার্ জাহান্মামের পাহাব্রাদার্রের কড়া কড়া উত্তর "যালেমদের্র জন্য এখানে কোন সাহাय্যকার্রী নেই।


## Contents

সেখানে তারা আর্তনাদ করবে আর বলবে, হে আমাদের পালনকর্ত! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎকর্স করব, পৃর্বে যা কর্রতম তা ক্রব না, আা্ধাহ বলবেন : আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি বে, তথন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীরও এসেছিন সুতরাং শাস্তি ভোগ কর; যালিমদের কোন সাহায্যকার্রী নেই। (সুরা ফাতিরু-৩৭)
১৯. জাহান্নামে মুশর্রিকদ্দের অন্যায় স্বীকার ও সুযোগ হনে মু’মিন र৫য়ার্র आকাध্মা।


অতঃপর তাদেরকে ও গোমরাহদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। তারা সেখানে বিতর্কে লিষ্ঠ হয্েে বলবে, আল্মাহর শপথ! আমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। যখন আমর্রা তোমাদেরকে অগত্সমূহের পালনকর্তাদের সমকফ্ম মনে করতাম। আমাদেরকে দৃষ্ঠতিকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিন। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। কোন সুহ্রদয় বন্ধুও নেই। হায় যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনেন সুযোগ হত তাহলে আমরা মু’মিনদের অন্ত্ভুক্ত হতাম। (সূরা ঔ‘জারা - ১০২)
২০. আল্লাহর্প সামনে লজ্জিত হয়ে কাফ্রে ঈমান আনার্র অभীকার্প কর্রে দিতীয়বার পৃথিবীত आসার आবেhন জাनाবে জবाবে বना হবে : তোমাদের কৃতকর্ম্ম্র বিনিময় হিসেবে তোমর্木া সর্বদা জাহান্মাম্মে্গ স্বাদ আাস্থাদন কর্र।



এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যথন অপরাধীরা অাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে : হে আমাদের প্রতু! আমরা প্রত্যক্ক করলাম ও শ্রবণ কর্নলাম, এথন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরন কর্रন আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃছ় বিপ্বাসী। আমি ইচ্ছ কর্লে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথথ পরিচালিত করতে পারতাম; কিনু আমার ঐই কথা অবশ্যই সত;; আমি নিচয়ই ब্রিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ কর্ব। তবে শাস্তি আস্বাদন কর কারণ আজকের এ সাক্ষাৎক্করের কথায় তোমরা বিশৃত হর্যেছিল, অমিও তোমাদেরকে বিম্থৃত হয়েছি, তোমরা यা করতে চজ্ঞন্যে তোমরা চিরস্থায়ী শাস্তি তোগ করতে থাক। (সূরা সাজ্দা ১২-১8)




অথবা প্রত্যक্ষ করলে যেন কাউকেও বলতে না হয় : আহা! यদি একবার পৃথিবীত আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত, তবে আমি সৎকর্মশীল হতাম।

মূল বিষয় হলো অই শে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট অসেছিল, বিত্ু ঢুমি এশুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে; জার তুমি ঢো ছিলে কাকেরদের অন্তর্ভুক্ঠ। (সুরা যুমার ৫b-৫৯)
२२. জাহান্নামী আল্লাহর সামরে জাহান্গাম বেকক বের হওয়ান জন্য
 কঠिनভাবে ধমক দেয়া হবে।


## Contents



তারা বলবে : হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়! হে আমাদের পালনকর্তা! অগ্নি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। অতপর আমরা যদি পুনরায় কুফুরী করি তবে তা তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন : তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই অবস্থান কর এবং আমার সাতে কোন কথা বলবে না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিন যারা বলত হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু । কিন্তু তাদেরকে নিত়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে রেখেছিল, তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে উপহাস করতে। (সূরা মু’মিনুন-৬-১০)
২৩. আঋনের শাস্তি দেন্ৰে কাফেন এক মুহুর্ত্রেন জন্য সুযোগ চাইবে যাতে ঈমান आনতে পারে কিস্তু তার আবেদন গৃহীত হবে না।


বেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন यালিমরা বলবে : তে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে কিছ্র কালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব, তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম-88)
২8. জাহামামের্গ পাশে দাঁড়িয়ে কাফ্রেরের্ন आরেক দষা পৃথিবীতে ফিত্রে আসার আবেদন।


তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি দেখতে, যंখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে : হায়! আমরা यদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! (সূরা

২৫. জাহান্মামের শাস্তি দেণে দ্রিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরেে যাওয্মার আাগ্রহ প্রকাশ।

যালিমরা যখন শাস্তি অবলোকন করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে খববে : ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছছ কি? তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধমিলিত চোথে তাকাচ্ছে, মু’মিনরা শেষ বিচারের দিন বলবে : ক্ষত্গ্র্ত্ত তারাই যারা নিজ্রেরের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করছে। জেনে রাখ যালিমরা ভোগ করবে চিরস্থায়ী শাস্তি। (সূরা শূরা 88-8৫)
২৬. কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত জাহান্মামীদেব্র আবেদন "হে আমাদের প্রভু! একবার সামান্য শাস্তি লাঘব কর্রুন আমরা ঈমান আনব"।


তখন তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান গ্রহ করব। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবেp তাদের নিকট তো এসেছিল সুম্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা এক রাসূল; অতপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বলে : সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল বৈ অন্য কিছ্র নয়। আমি তোমাদের শাস্তি কিছ্র কালের জন্য রহিত করছছ, তোমরা তো

তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। বেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সে দিন আমি ঢোমাদ্দরকে অবশাই শাপ্তি দিব। (সুহ্রা দুখন ১২-১৬)
२৭. ইবद्राशिম (অা)-এর্গ পিতা আयন্র জাহান্নাম দেত্ে বলবে : হে

 रবে।







आবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম অ্m থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ইবরাহিম (আ) শেষ বিচারের দিন তাঁর পিতাকে এমনভাবে দেখতে পাবে বে, তার মুথে কাল ও ধুলাময়, তখন ইবরাহিম (আ) বলবেন : आমি কি দূনিয়ায় তোমাকে বলিनि বে আমার. কথা অমান্য করবে না? आयর বनবে : আচ্ছ আজ आমি তোমার কথা অমান্য করব না। তथन ইবরাহিম (আ) স্বীয় পালনকর্তার নিকট আবেদন করবে বে, হে আমার প্রডু! তুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিছেলে বে, শেষ বিচারের দিন আমাকে অপমানিত করবে না কিম্ুু এর চেফ্যে বড় অপমান আর কি হতে পারে যে, আমার পিতা তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ বলবেন : হে ইবরাহিম! তোমার উতয় পায়ের নিচে কিং ইবরাহিম (হঠাৎ) দেখবেন আবর্জনার সাথে মিশা এক মূর্তি যাকে ফেরেশেশারা পদাঘাত করে জাহান্নামে নিক্কেপ করছে। (বোখান্রী, কিতাব বাদউল খালক; বাব কাఅলিল্ধाईি তাআলা ওয়াতৃাখাজাল্লাহ ইবরাহীম খালীলা)

## ২৯. জাহান্নাম ও ইবলীস

## ১. জাহান্মামে প্রবেশের্ব পর্ন ইবলীসেব্ন অনুসারীদের্র উদ্দেশ্য করেে তার

 বক্ত্য।




যখন সবকিছूর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে : আল্মাহ তোমাদদরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি, আমার তো তোমাদের ওপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি ওধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কর না, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহাय্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্মাহর অংশীদার সাব্যস্থ করেছিলে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যালিমদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই। (সূরা ইবরাহীম-২২)
২. ইবলীসের দৃষ্টান্তমূলক শেষ পর্রিণতি শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রথম ইবলীসকে आলনের্গ পোশাক পর্নানো হবে।


আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বনেন : রাসূনুল্মাহ করেছেন : জাহান্নামে সর্বপ্রথম ইবলীসকে আাুনের পোশাক পর্রানো হবে। তা তার কপালের ওপর রেথে পিছন ণেকে টানা হবে, তার সন্তানরা (তার চেলারা) তার পিছে পিছে চলবে, ইবলীস তার মৃত্যু ও ঞ্ঞংস কামনা করতে থাকবে তার ভক্তরাও মৃত্যু ও ঋংস কামনা করতে থাকবে, এমনকি যখন সে জাহান্নামের কাছে এলে উপস্থিত হবে, তখন ইবনীস বলবে : গায় মৃত্যু! তার সাথে তার ভক্তরাও বলবে : হায় মৃত্যু তখন তাকে বলা হবে জাজ এক মৃত্যু নয় বহহ মৃত্যুকে আহানা কর। (আহমদ, ইবন্न কাসীর্র ৩/৪১৫)

## ৩০. স্মৃতিচারণ

2. জাহান্মাম্ম এক ভালো বক্ধুর শ্মৃতিচারণ ও তাব্র ঢালাশ।


তারা আরো বলবে : আমাদের কি হল বে, আমরা যে সব মানুষকে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্দি না? তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রপপ্র পাত্র মনে করতাম, না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিল্রম ঘটে.ছে? এটা নিপ্চিত সত্য, জাহামামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ। ( (সুরা লায়াদ- ખ--৬৪)

## ৩১. জাহান্মামে নিয়ে যাওয়ার আমলসমূহ আনন্দদায়ক

১. জাহান্নামকে জানদ্দদায়ক আমলসমूহ ঘার্रা ঢেকে দেয়া হয়েছে।




আবু হৃরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্দাহ রোm থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : যখন আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেন তখন সেখানে জিবরীলকে জান্নাত দেখতে প্রেরণ করলেন এবং তাকে বললেন : তুমি তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখ। সে দেখে আল্লাহর নিকট ফিরে আসল। এসে বলল, তোমার ইজ্জতের কসম! শেই তার কথা শ্রবণ করবে সেই সেখানে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তখন তাকে কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা আবৃত করে দেয়া হল।

এরপর তাকে (জ্িবরীলকে) বললেন : তুমি সেখানে আবার যাও এবং তা দেখ এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো। তখন সে ওখানে গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তা দেখল। তখন দেখল যে, এখন তা কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। তখন সে আল্মাহর দরবারে ফিরে আসল, এসে বলল : তোমার ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

তখন আল্লাহ বললেন : যাও এখন গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসো এবং তা ও তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো। তখন সে ওখানে গিয়ে দেখতে পেল শে, তার একাংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে, তখন সে আল্লাহর নিকট ফিরে আসল এবং বলল : তোমার ইজ্জ்তের কসম! যেই এর কথা শ্রবণ করবে সেই তাতে প্রবেশ করভে চাইবে না। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, ফলে তাকে কামভাবাপন্ন আমলসমূহ্ দ্বারা তেকে দেয়া হল। এরপর আল্লাহ তাকে (জিবরীলকে) আবার বললেন : তুমি আবার সেখানে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে এসো, তখন সে আবার ওখানে গিয়ে তা দেখ্থে আসল এবং বলল : তোমার ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এখানে প্রবেশ না করে কেউ কেউ মুক্তি পাবে না। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম; বাব মা-জাআ ফি আন্নাল জান্না হুফ্ফাত বিল মাকারিহ- ২/২০৭৫)

## ২. পৃথিবীর চাকচিক্যতার পব্রিণতি জাহান্নাম।



আবু মালেক আশ জারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসুলুল্মাহকে বলতে ঞেনছি, তিনি বলেন : পৃথ্বীর মিষ্টি আথিরাতের তিক্ত, জার পৃথিবীর তিক্ত आখিরাতের মিষ্টি। (आহমদ ও शাকেম, आলবাनी সংকनिত সহীহ आল জামে आসসাগীর্র- ৩/૦১৫০)

# ৩. আল্লাহর্র নাফর্রমানীমূলক কাজসমূহ আনন্দদায়ক। 



আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ ইরাদ করেছেন : পৃথ্বী ঈমানদারদের জন্য জেলস্বর্দপ, আর কাফ্রেরে জন্য জান্নাত স্বর্রপ। (মুসলিম, কিতাবুযযুহদ)

## ৩২. আদম সন্তানদের মধ্যে জান্মাত <br> ও জাহান্নামীদের হার্র

১. হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্মামে যাবে আব্র মাত্র একজন জান্মাতে যাবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্ধাহ করেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেন : হে আদম! সে বলবে : হে আল্ধাহ! আমি তোমার খেদমতে ও তোমার অনুসরণে আমি উপস্থিত, সমস্ত কল্যাণ তোমারই নিকট। তখন আল্লাহ বলবে: মানুষের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা কর। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবে যে, জাহান্নামী কতজন? আল্মাহ বলবেন : হাজারে ৯৯৯ জন। নবী কারীম শিখ্ট বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভধারিণী মহিনা গর্ভপাত করবে, আর তুমি লোকদেরকে বেহ্থঁশ দেখতে পাবে। অথচ তারা বেহুঁশ হবে না বরং তা হবে আল্লাহর আযাবের কঠিনত্বের ফন। বর্ণনাকারী বলেন : একথা শ্রবণ করে সাহাবাগণ পেরেশান হর়্ে গেল এবং বলতে লাগল : হে আল্মাহর রাসূল! তাহলে আমাদের মাঝে এমন কোন

## Contents

ব্যক্তি আছে বে, জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর এর মধ্যে ইয়া’জুজ মা’জুজের মধ্য থেকে এক হাজার মানুষ (জাহান্নামে যাবে), আর তোমাদের মধ্য থেকে একজন। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান; বাব লিবায়ান কাউন शাবিহিল উ স্যা निসख জাহলিল জান্নাহ)
 যাবে অার ১ ক্েে্রকা জান্নাত্ यাবে।






আওফ বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ করেছেন : ইহ্হদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হল্যেছিন। जাদের মধ্যে একটি দল জান্নাতী আর অবশিষ্ট ৭০টি দল জাহান্নামী। নাসারারা ৭২ দনে বিভ্ত হয্রেছিন, তাদের মধ্যে একটি দল জান্নাতী জর অবশিষ্ট ৭১ দল জাহনন্নামী। ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে মোহাম্মদ্রর প্রাণ! অবশ্ই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিতক্ত হবে অ্রন মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে, আর একটি দল জান্নাতে যাবে। তারা (সাহাবাগণ) জিজ্⿰েস করুল, হে আল্gাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন : (जান জামায়া) আহলুসূসूন্না उয়াन জামায়াত। (ইবন্ল মাযাহ, কিতাবুল ফিতান; বাব ইফতিরাকুল উমাম)

## ৩৩. জাহান্লামে নারীদের সংখ্যাধিক্য

১. জাহান্নামে পুद্রষদের ঢুলনায় নারীদের সং্যাধিক্য হবে।



ఆসামা (রা) নবী কারীম ঞm থেকে বর্ণনা কর্রেছেন, তিনি বনেন : আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলাম শে, তাতে অধিবাংশ প্রবেশকারীর্যা গরীী মানুম, সশ্পদশালীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়া হচ্ছে। আর জাহান্নাম্মে প্রবেশকারী সশ্পদশালীদেরকে আগেই জাহান্নামে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতপর आমি জাহান্নামের দরজার সামন্ে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম বে, তাতে অধিকাংশ প্রবেশকারীরা হল নারী। (বোখারী, কিতাবুন নিকাহ)


ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ কর্রেছেন : আমি জান্নাত্রে প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম তার অধ্কিাং্শ অধিবাসীরা एकীর, आর জাহান্নম্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী
 আন-নিসা- 2/२০৯৮)
२. কতিপয় নারী श्रীয় স্বামীর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হఆয়ান্র কাद্রণে জাহান্মামী হবে।
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضا قَالَ قَالَ رسُوْلُ اللّـهِ

 مِنَكَ خَيْرًا قَطُّ .
 ইর্রশাদ করেছেন : আমি জাহান্নাম দেて্খেি আর আজকের ন্যায় জার কোন দিন

আমি আর কোন দৃশ্য দেথি নাই। আর তার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করলল, কেন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তাদের কুফ্রীর কারণে। জ্জিজ্ঞে করা হল যে, তারা কি আল্লাহর সাশে কুফরী করর? তিনি বললেন : তারা স্বীয় স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয় গ্রবং তার অনুগ্নহকে অস্বীকার করে, আর তুমি यদি তাদের কারো প্রতি জীবনভর অনুগ্রহ করতত থাক, কিন্তু হ্ঠাৎ यদি তার মর্জি বিরোধী কিছ্ তোমার নিকট থেকে পায়, তাহলে সে বলে : "আমি কথনো তোমার কাছ থেকে ভালো কোন কিছ্র পাইনি। (সুসলিম, কিতাবুল কুসুফ)
৩. কিছ্হ কিছ্ম মহিলা অধিক পরিমাণ नা'নত করার কারণে জাহান্মামে যাবে।

 আজহা ও ফিতরের দিন ঈদগাহর দিকে যাওয়ার সময়, মহিলাদের পাশ দিত্যে अত্র্রিম করলেন অবং বললেন : হে মহিলারা তোমরা সাদকা কর। কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামী হিসেবে দেখতে পেয়েছি। তারা বলল : কেন হে আল্লাহর রাসূল ন্mis তিনি বললেন : তোমরা তোমদের স্বামীদের বেশি বেশি অকৃতজ্ঞ হও এবং লা'নত (অভিসম্পাত) বেশি বেশি করে কর। (বোখারী, কিতাবুল হাভ্যে; বাব তারকিন হা্রেযে আস সাজম)
 পোশাক পত্রিধাन কর্রার কারণণ জাহান্নাম্ম याবে। কোন কোন মহিলা পুরুষ্দদের্রকে নিজজর প্রতি আকৃষ্ট করাার কারণণ बাহান্নামী হবে।


আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ রাঁ্me ইরশাদ করেছেন : দু’্রকার লোক জাহান্নামী হবে তবে আমি তাদেরকে দেথিনি তাদের এক প্রকার হল তারা যাদের হাতে গর্রুর লেজের ন্যায় কোড়া থাকবে, আর তারা তা দিয়ে তাদের অধিনস্ত লোকদেরকে আঘাত করবে। আরেক প্রকার হল ঐ সমস্ত মহিলা যারা কাপড় পরেও উলন্গ থাকবে, পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্ঠা করে এবং নিজ্েরাও পুরু্যদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তাদের মাথা বড় উটের কুঁজের মতো ঝুঁকে থাকবে (আলগা চুল ব্যবহার করার কারণে) তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুঘ্রাণ এত এত দूর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসনিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন; বাব জাহান্নাম)

## ৩8. জাহান্মামের সুসংবাদ প্রাক্তরা

## ১. জামর্র বিন লুহাই জাহান্নামী।



আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ \#\# ইরশাদ করেছেন : আমি আমর বিন লুহাই বিন কাময়া বিন খান্দাফ আবু বানি কা’বকে অবলোকন করেছে বে, সে জাহান্নাম্ম স্বীয় নাড়ীすূূঁড়ি টেনে নিয়ে চনেছে। (যুসলিম, কিতাব সিফাতুন সুনাফিকিন; বাব জাহান্নাম)
 জাহান্মামী হবে।

 করেছেন: আমি আমর বিন আম্মার আল খুযায়ীকে দের্থোি বে সে জাহান্নাহে স্বীয় নাড়ীভূড়ি টেনে নিয়ে চলছে, সে ছিন ঐ ব্যজ্তি বে সর্বপ্রথম সায়েবা মূর্তি তৈরি করেছিন। (হুসলিম, কিতাব সিফাতুল সুনফফিকীন; বাব জাহন্নাম)

## ৩. বদর্রের যুক্ধে নিহত 38 জन बোর্যাইশ নেতা জাহান্নামী হবে।




आবু তালহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বদরের যুক্দ্রে দিন নবী কানীম 2 কুয়ায় নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করার পর তিনি কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে সব সরদারকে তাদের পিতার নামসহ ডাকলেন, হে অমুকের ছেলে অমুক! হে অমুকের ছেলে অयুক! তোমাদের কি অকथা পছন্দ লাগছ্ মে অঙ্গীকার করেছিল ঢা আমরা সত্য পেয়েছি, তোমদদের সাথে তোমাদদর রব শে ওয়াদা করেছিল তা কি তোমার সত্য পেল্যেছ্? (বোখারী, কিতাবুন জিহাদ; বাব দুআ आলাन মুশরিকীন)


$$
\begin{aligned}
& \text { حِيْنَ غَابِتِ الشَّمسُ و . }
\end{aligned}
$$

জাनী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খন্দকের যুক্ধের দিন রাসূলুল্মাহ আ ইর্রশাদ করেছেন : জাল্লাহ তাদের ঘর ও কবরসমূহকে আঔন দিক়্ে ভরে দিন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত (আসরের) আদায় কর্া থেকে বিরতত রেখেছে, এমনকি সুর্য অস্ট লেছে। (বোখায়ী, কিতাবুল জিহাদ; বাব দু'জা আলান মুশরিকিক)
১. মুশর্রিকরা চিন্রস্থায়ী জাহান্নাগী হবে।


আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আঞ্তনের মধ্যে ছ্থয়ীভাবে অবস্থান করবে, তারাই সৃধ্টিন অধম। (সৃরা বায়্যিনাহ-५)

## २. কাঝেন্রন্木া জাহান্নামী হবে।

## 

- خَالدون

আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমর নিদর্শনসমূহ মিথ্যারোপ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাক্দারা-৩৯)
৩. মুরততাদ জাহানামী হবে।


আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং ঐ কাফের অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তাহলে তার ইহকালবিষয়ক ও পরকালবিষয়ক সর্ব প্রকার সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। (সৃরা বাক্বারা-২১৭)

## 8. সুনাফিক জাহান্নামী হবে।

আল্নাহ মুনাফিক পুরুষদের মুনাফিক নারীদেরও কাফ্েরদের সাথে জাহান্নামের আधुনের অঙীকার করেছেন, যাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে, এটা তাদের জন্য यথেষ্৪, আর আল্পাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। (সূরা তাওবা-৬৮)
৫. জাহলে কিতাবসহ অন্যান্য অমুসন্িমদের মধ্য থেকে যারা মোহম্মদ $\cdots$ এর প্রি ঈমান আনবে না তাব্রাও জাহান্মামী হবে।


আবু হরাইরা (র্রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলূল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদ ৷্men -এর প্রাণ! এ উম্মতের মধ্যে থে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করবে, চাই সে ইহুদী হোক আর নাসারা, সে আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (মুস্সলম, কিতাবুল ঈমান, বাব ওজুবিল ঈমান বি রিসালাতি নাবিয়্যিনন
৬. यাকাত না আদায়কান্নী জাহান্নামী হবে।

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা রাথে এবং তা আল্নাহর পথ্বে ব্যয় করে না, (হে যুহাম্মদ তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ ঔনিয়ে দাও। সে দিন যা ঘটবে যে দিন জাহান্নামের আগুনে ঐ লোকখেোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতপর তা দ্বারা তাদের ললাটসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, আর বলা হবে। এটা হচ্ছে ঐটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেথেছিলে। সুতরাং এখন সঞ্চয়ের স্বাদ গ্যহণ কর। (সূরা তাওবা ৩৪-৩৫)

## Contents

২৯২
রাসূল (স.) জান্নাত ও
१. জেনে ওনে কোন মু'মিনকে হত্যাকার্রী দীর্घসময় পর্যস্ত জাহানামে থাকবে।


আর বে কেউ স্বেচ্ছায় কোন ঈমানদারকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি জাহান্নাম। তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এ্রবং আল্মাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে অভিশল্ু করেছেন এবং তার জন্য বিশেষ শাস্তি প্রস্তুত করেছেন। (সূরা নিসা-৯৩)

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

$$
\begin{aligned}
& \text { - فیع الْتّا }
\end{aligned}
$$

 ইরশাদ করেছেন : যদি আকাশ ও যমিনে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টি একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যার কাজ্রে অন্তর্তুক্ত হয়। তাহলে আল্নাহ তাদের সকলকে উপুড় করে টৈনে নিভ়ে জাহান্নামে নিক্ষ্পে করবেন। (তিরমিযী, কিতাবুত দিয়াত; বান আল-হুকম্ম एिদ দীমা- ২/১১২৮)
b. কাফের্দেন্ন সাথে যুদ্ধ চলাকালে সেনাদল থেকে পলায়नকার্রী জাহান্নামী হবে।


আর সে দিন যুদ্ধে কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্প্রস্থলে স্থান করে নেয়া ব্যতীত, কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন্ করলে অর্থাৎ, পলায়ন করলে, সে গযবে পরিবেষ্টিত হবে। তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম । আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা অানফান-১৬)
৯. ইয়াষীনেব্র সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্মণকারী জাহান্Aামী হবে।

যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ গ্রাস করে নিশয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভহ্ষণ করে না এবং অচিরেই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে। (সूরা নিসা-১০)
১০. यারা সাষবী সর্ননমনা নাব্রীদেব্র প্রতি অপবাদ দেয় তাব্না জাহান্নামী হবে।


যারা সাধবী সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও আখিরাতে অভিশল্ত এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি। (সূরা নূর-২৩)
১১. ফাসেক, ফাজের্র ও অসৎ লোকের্রা জাহান্নামী হবে।


এবং দুষ্ষর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে, তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবিষ্ট হবে; তারা তা ハ্থকে অন্তর্হিত হতে পারবে না। (সূরা ইনফিতার- ১8-১৬)

## ১২. সালাত ত্যাগকার্রী জাহান্মামী হবে।




 بَنِ خِّفُ -
 তিনি একদিন সালাত সম্পক্কে আলোচ্না করতে গিত্যে ইরশাদ করেছেন, ব্যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সালাত আদায় করে, শেষ বিচারের দিন তা তার জন্য নূর, দলিল ও মুক্তির উসিলা হবে। আার ব্যে ব্যক্তি যথাযথতাবে সালাত জাদায় করবে না, শেষ

## Contents

বিচারের দিন তার জন্য কোন নূর, দলিল ও মুক্তির মাধ্যম थাকবে না। শেষ বিচার্রে দিন সে কান্রন, ফ্সোউন, হামান ও উবাই বিন খালাফ্ষে সাথে थাকবে।

১৩. সফমম ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্૭ে হজ্ৰ না बাদায়কারী জাহান্নামী হবে।




ওমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার ইচ্ম হয় বে কিছू সংখ্যক লোককে শহরসমূহে প্রেরণ করি, তারা গিশ্যে দেখুক বে, যাদের হজ্ব করার সামর্থ্য আছ্ অথচ তারা হজ্ব করছে না তাদhর ওপর কর ধার্য কর্পুক। जারা মুসলমান নয়, তারা মুসলমান নয়। (সাঈদ তার সুনান এ্রে্থ বর্ণনা করেছেন, মুত্তাকাল

>8. লোক দেখানো आমলকার্রী জাহান্মামী হবে।

 করেছেন : শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির ফায়সালা কন্রা হবে, সে হেবে ঐ ব心্তি যে আল্লাহর পথ্রে শাহাদাত্বরণ করেছে, আল্লাহ্ তার সামনে তকে দেয়া নেজ্যত সমূহের কথা শ্মরণ করাবেন আর সে তা স্বীকার করবে, তখন আল্gাহ তাকে জিজ্ঞে করবেন বে, এ নি‘আমতসমূহের হক আদায় কর্যার জন্য হুমি কি করেছে? সে বলবে आমি তোমার রাত্তায় লড়াই করেছি, এমনকি এ পথে শাহাদাত্বরণ কর্রেছি। তখন আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছ, তোমাকে লোকেরা বাহাদুর বলবে এজন্য তুমি লড়াই করেহিলে, আর তোমাকে পৃথিকীতে

## Contents

নোকেরো বাহাদুর বলছেও। অতপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে পিয়ে জাহান্নাম্ম নিকক্কে করা হবে। এরপর ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে বে, নিজে জ্ঞান অর্জন কর্রেছ এবং অপরকেও শিক্ষা দিঢ্যেছে, কুরআা শিধেছে। আল্লাহ তাকে দেয়া নে‘আমতসমূহের কথ্থা স্মরণ করাবেন, তখন সে তা শ্যরণ করব্ব, তখন আল্লাহ তকে জিজ্sেস করবেন যে, এ নে‘আমতসমূহের কৃতজ্জত প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ। জবাবে সে বনবে, ূে আল্লাহ! আমি জ্ঞান অর্জন করেছি লোকদেরকে তা শিথিট়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য লোকদের্রেে কুরআন তেলাওয়াত করে ऊনিয়েছি। আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছ তুমি এজন্য ख্ঞান অর্জন করেছ যেন লোকেরা তোমাকে জ্ঞনী বলে। जার এজন্য কুর্রজান পাঠ করে তনিয়েছে যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। তাই পৃথিবীতে লোকেরা তোমাকে আলেম ও ক্ৰারী বলেছে।

অতপর ফেরেশতাদদরককে নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তারা তাকে উপুড় করে টেনে নিল্যে গিয়ে জাহন্নামে নিক্ষেপ করবে। ররপর ঢৃতীয় ব্যক্টিকে উপস্থিত করা रবে যাকে পৃথিবীতে স্বচ্ছলতা এবং সকল ধরনের সম্পদ দান করা হয়েছিন। আল্লাহ তকে দেয়া নে‘আমতসমূহেের কথা তাকে ম্মরণ করাবেন তখন সে তা শ্মরণ করবে, আল্dাহ তাকে জিজ্ঞে করবেন বে, এ নিআআমতসমূহের কৃতজ্ঞত প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ। সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি ঐ সকন রাস্তায় সশ্পদ ব্য় কর্রেছ্, বেখানে ব্য় করা তোমার পছন্দ। আল্লাই বলব্বে : তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি এজন্য সশ্পদ ব্যয় করেছ যেন লোকেরা তোমাকে দানবীর বলে। আর পৃথিবীত লোকেরা তোমাকে দানবীর বলেছেও। অতপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তথন ঢাকে তারা উপুড় করে টেনে নিয়ে গিফ্যে জাহান্নামে নিক্ষে




উশ্মে সানামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম বলঢে ঔনেছি তিনি ইররাদ করেছেন : বে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে এমন কথা বনে
 फলম; বাব ইসমু মান কাযিবা আালান্নাবী)
১৬. অহংকারকারী জাহান্নামী হবে।


আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন : রাসূলুল্মাহ
 গর্ব-অহংকার আমার চাদর, যে ব্যক্তি তা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় তাকে আমি শাস্তি দিব। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়সসিলা; বাব তাহরিমুল কিবর)

## ১৭. एবি דৈর্রিকারী জাহানামী হবে।

আবদুল্মাহ বিন মাসউদ (রা) নবী কারীম ৷, থেকে বর্ণনা কর্নেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : ছবি তৈরিকারী আল্লাহর নিকট সর্বাধিক শাস্তি ভোপ করবে।

১6. পৃথিবীর্গ সश্ףন, সম্পদ ও গৌর্রব লাভের आশায় জ্ঞান অর্জনকান্রী জাহান্নামী হবে।

কা’ব বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : आমি নবী কারীম ? -কে বলতে তনেছি তিনি ইর্রশাদ করেছেন : বে ব্যক্জি আলেমদের সাথে অহংকার্র করার উদ্দেল্যে জ্ঞান অর্জন করর, বা অজ্ঞ লোকদের সাথে ঝগড়া করা ও মানুচ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার্ জন্য জ্ঞান অর্জন করে তাকে আল্নাহ্ জাহান্নাম্ প্রবেশ করাবেন। (তিরমিযী, आবওয়াবুল ঈলম; বাব ফি মান ইয়তলুরুন ঈলমা বি ঈनমিদ দूनिয়া- $/$ /২১২৮)

## 



খাওলা আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : आমি নবী কারীম
 অন্যায়ভাবে হন্তক্ষপ করে সে শেষ বিচারের দিন জাহান্নামী হবে। (बোখায়ী, কিতাবুল জিহদ; বাব কাজলিহি তালা ফন ইন্ন লিল্লাহি ওয়ালির র্যাসূল)
২০. বৃদ্ধ ব্যडিচার্রি, মিধ্যুক বাদশা ও অহংকাব্রী ফকীী্য জাহান্নামী হবে।

আবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ ৷ ইর্গাদ করেছেন : তিন প্রকার লোকের সাথে লেষ বিচারের দিন আল্gাহ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, মার তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল : বৃদ্ধ ব্যভিচারীী, মিश্যুক বাদশা, অহংকারীী ফকীর। (মুসলিম, কিতাবুল ঈनม; বাব বায়ানুগিলयू তाহর্রিম ইসবালুল ইयाর, ওয়াল মান বিল आতিয়া, ওয়া তানফিকিস সিলয়া বিল হালাফ)
২১. দান কর্রে ব্ৰাঁটা দেয়া, মিষ্যা শপथ কর্গে পণ্য দ্রব্য বি心্রিি কর্যা ও পায়ের গোছার্র নিচে কাপড় ঝলিত্যে পর্রিধানকান্রী জাহান্রামী।






## Contents

আবু যার (রা) নবী কারীম থোর্রে বের্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : তিন প্রকার লোকের সাথে শেষ বিচারের দিন আল্মাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্মাহ এmen ইরশাদ করেছেন, তখন আবু যার বলল : তারা ধ্ণংস হোক ক্ষত্গিস্ত হোক। তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, দান করে খোটাদাতা ও মিথ্যা শপথ করে পণ্য দ্রব্য বিক্রিকারী। (มুসলিম, কিতাবুল ঈলম; বাব বায়ানুগিলযু তাহরিম ইসবালুল ইযার, ওয়াল মান বিল আতিয়া, ওয়া তানফিকিস সিলয়া বিল হালাফ)

## ২২. জীবজন্তুর্ন প্রতি যুলুমকারী জাহান্নামী হবে।



 করেছেন : এক নারীর জাহান্নামে শাস্তি হচ্ছিল একটি বিড়ালকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আটকিয়ে রাথার কারণে। এ কারণে সে জাহান্নামী হয়েছিল, সে তাকে খাবার দেয়নি, পান করায়নি, আটকিয়ে রেখে ছিল এমনকি পোকামাকড়ও খেতে দেয়নি। (যুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা; বাব তারিম তাযিব আল হির রা, ওয়া নাহবিহা)
২৩. অন্যের ওপর যুলুমকারী এবং অন্যের হক নষ্টকার্রী জাহান্মামী হবে।






$$
\begin{aligned}
& \text { • فیى النّارِّ }
\end{aligned}
$$

আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্মাহ কে জিজ্জেস করলেন তোমরা কি জান মুফলিস (গরীব) কে? তারা বলন : আমাদের মাঝে গরীব সে যার ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন : অমার উম্মতের মধ্যে মুফলিস সে যে শেষ বিচারের দিন সালাত, রোযা, যাকাত (ইত্যাদি আমল) নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু সে অমুককে গালি-গালাজ করেছে, অমুককে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ নষ্ট করেছে, অমুককে হত্যা করেছে, অমুককে মারধর করেছে, তখন তার নেকীসমূহ অমুক অমুককে দিয়ে দেয়া হবে, যখন তার অপরাধ শেষ হওয়ার আগেই নেকী শেষ হয়ে যাবে, তখন তাদের পাপসমূহ থেকে গুনাহ তার আমলনামায় দেয়া হবে। অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, কিতাবুয যুনম; বাব কাসাসওয়া আদায়িল হকুক ইয়াওমুল কিয়ামা)
২৪. হারাম উপার্জনকারী, খিয়ানতকারী, ধোঁকাবাজ, মিথ্যুক ও অশ্লীল কथা বनে এ জাতীয় লোক জাহান্নামী হবে।



ইয়াজ বিন হিমার আল মাজাসেয়ে (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলূল্নাহ जnmen uchl খুতবা দিতে গিয়ে ইর্রশাদ করেছেন : পাঁচ প্রকার লোক জাহান্নামী ১. ঐ সমস্ত অজ্ঞ লোক যারা হালাল ও হারাম্রের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। ২. যারা. চোখ বন্ধ করে চলে, এমনকি তারা ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের প্যোজন থেকেও বে-পরওয়া। ৩. খিয়ানতকারী যে সামান্য প্রত়াজননেই খিয়ানত করতে থাকে। 8. যে ব্যক্তি তোমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদে তোমাকে ধোকা দেয়।

## Contents

অতপর্ন তিনি কৃপণ ও মিথ্যুকের কথ্থা উল্লেখ করলেন, ৫. যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে। (মুসলিম, কিতাবুল আদব; বাব ফি হুসনিল খুলুক)
২৫. অসৎ চর্রিত্রের অধিকারী ও ঝগড়া-ফাসাদকারী জাহান্মামী হবে।


হার্রেসা বিন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্গাহ= ইর্যশাদ করেছেন : অসৎ চরির্রের অধিকারী ও ঝগড়া-বিবাদকারীী জাহান্নামী হবে। (মুসলিম, কিতাব সিফতুু মুনাফিকীন; বাব সিফাতু আহলিল জান্না ওয়ান্নার)
২৬. কোন অনাবাদী এলাকায় নিজ্রের প্রয়োজনে অতিরিভ্ত পানি থাকা
 বাইয়াত গ্রহণাব্রী জাহান্নামী হবে।






 করেছেন : তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। ১. কোন ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি থাকা সজ্তেও মরুতৃমিতে অন্য লোকদেরকে পানি নেয়া থেকে বাধা দেয়। ২. বে ব্যক্তি আসরের পর আল্লাহর নাম্মে এ বলে কসম করে মাল বিক্রি করল যে, এ মান আমি এ মূল্যে খরিদ করেছি, আর ক্রেতাও তা বিপ্বাস করে ক্রয় কর্রল, অথচ সে এ দামে তা ক্রয় করে নাই। ৩. মে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে কোন রাষ্ট্রনায়কের

নিকট বাইয়াত করল, যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তাহলে সে তা পূর্ণ করে, আর কিছু না দিলে সে তা পূর্ণ করে না। (মুসলিম, কিতাবুল ঔমান, বাব বায়ান গিলজ তাহরিমিল ইসবাল ওয়া বায়ান আস সালাসা আল্লাযিনা লা ইয়ুকাল্লিমুহুমল্মাহ ইয়ামুল কিয়ামা)
২৭. লাগামহীন বক্তব্য দানকারী ব্যক্তিও জাহান্মামী হবে।



 কখনও কখনও বান্দা তার মুখ দিয়ে ূমন কোন কथা বলে কেলে যার মাধ্যমে সে পূর্ব ও পণ্চিমের দূরত্বের চেয়েও জাহান্নামের অধিক গভীরে গিয়ে পৌছে। (মুসলিম, কিতাুুयযুহদ; বাব হিষ্জুল লিসান)

## ২৮. কসম কর্রে অপর্রেন হক ন্টকার্রীও জাহান্রামী হবে।



जাবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলूন্নাহ করেছেন : বে ব্যক্তি কসম করে কোন মুসলমানের হক নষ্ট করলল, आল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন কর্যল, হে আল্লাহর রাসূল! यদি সামান্য কিছূও হয়? তিনি বললেন : যদি বাবলা গাছের একটি শাখাও হয় তবুও। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব ওয়ায়িদি মান ইকতততয়া হাক্কু মু মুলিম)
 জাহান্মামী হবে।

## Contents

আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামী হবে। (বোখারী, কিতাবুত তাহারা বাব গাসলুল আরাকিব)
৩০. উত্তমরূপে করে অজু না কর্নলে জাহান্নামী হবে।
 الُوضوْءَهُ
 লোককে ওজু করতে দেখেছেন, যে ঢাদের গোড়ালী চমকাচ্ছে। তিনি বললেন : ধ্বংস খষ্ক গোরালীর লোকদের জন্য, তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। অতএব তোমরা ভানো করে ওজু কর। (ইবনে মাজাহ, মুখতাসার সহীহ বুথারী লি যুবাইদী, হাদীস নং ২৩৪)
৩১. হারাম সম্পদে লালিত ব্যক্তি জাহান্মামী।

 যে শরীর হারাম মালে লালিত হয়েছে তার জন্য জাহান্নামই উত্তম। (ত্বাবারানী, आলবানী লিথিত সহীহ আল জামে আস সাগীর 8 र्थ থঙ; হাদীস নং 8৩৯৫)
৩২. প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে ব্যক্তি কোন পোশা ; পরে সে জাহানামী।

আবদুল্মাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ করেছেন : বে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য পোশাক পরল, শেষ বিচারের দিন তাকে লাঞ্থনার পোশাক পরানো হবে। এরপর आশ্ৰন লাগিয়ে দেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল লিবাস; বাব মান লাবিসা সুহরাতান মিন লিবাস)
৩৩. হত্যার উল্দেশ্যে একে অপব্রেন্ন ওপর্ন হামলাকারীরা জাহান্নামী হবে।

## 

 - تَثِّ صَ
 করেছেন : যখন দু’জন মুসলমান স্ীীয় তরবায়ী নিয়ে অকে অপরের ওপর হামলা করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নাयী । সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্নাহর রাসূন্য! হত্যাকারী জাহান্নাগী হবে এটাতে স্পষ্ট, কিন্ু নিহত কিভাবে জাহান্নামী হবে? তিনি বললেন : নিহত ব্যক্তিও স্বীয় সাথীকে হত্যা কর্রার জন্য আাঘইী ছিল। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিত্তান; বাব ইলতাকাল মুসনিমানে িিসাইমইহিমা)
08. ধোঁা ও চত্রাত্তকারী জাহান্নামী হবে।

আবদুন্নাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূন্নু ইরশাদ করেছেন বে ব্যক্তি ধেোকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ভ্রোকাবাজ ও চজ্রান্তকারী জাহহ্নামী হবে। (ত্বাবারানী, आরানানী লিথিত সিলসিলা আহাদিস সহীश ৩য় অङ; হাদীস नং ১০৫৮)
৩৫. সোনান্র জাখট ব্যবহার্রকাব্রী জাহান্নামী হবে।

 হাত্তে একটি ন্ধর্ণের আংটি দেখে হাত থেকে তা খুলে বাহিরে নিক্ষেপ করনেন এবং বললেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আা্ৰনের আэরা হাত্র রাখা পছন্দ করে তাহলে সে যেন সোনার আংটি ব্যবহার করে। (সুসলিম, কিতাবুন র্রিবাস ওয়াयবিনা; বাব ঢাহরিমিযি ্যাহাবজালার র্রিজাল)

## Contents

৩৬. সোনা চাঁদির্র প্লেটে পানাহাব্রকার্রী জাহান্পামী হবে।

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

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসৃলুল্মাহ করেছেন: যে ব্যক্তি সোনা-চাঁদির প্লেটে পান করে সে স্বীয় পেটে জাহান্নামের আソুন প্রবেশ করাল। (মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়াযযিনা; বাব তাহরিম ইন্তি'মাল আওয়ানী আয মাহাব, ফি ওরবি ওয়া গাইরিহি আলার রিজাল ওয়া নিসা)
৩৭. যে ব্যক্তি পছন্দ কর্রে বে তাব্র आগমনে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত্ম জানাক সে জাহান্নামী হবে।


আবু মিজলায থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মুয়াবিয়া (রা) বের হলে আবদুল্দাহ বিন যুবাইর ও ইবনে সাফওয়ান (রা) দাঁড়িয়ে গেল, তখন মুয়াবিয়া (রা) বললেন : তোমরা উভয়ে বসে যাও আমি রাসূলুল্নাহ করেছেন : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জন্য লোকের্রা বা-আদব দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা নিজেই জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল। (ত্রিমিযী, আবওয়াবুল ইস্তিজান; বাব মা যায়া ফি কারাহিয়াতি কিয়ামির রাজ্রুলি লি রাজুন- ২/২২২১)

৩b. গनীমতের মাল থেকে চুব্রিকারীও জাহান্মামী হবে।



আবদুল্নাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নৃবী কারীম আmen -এর যুগে এক ব্যক্তি গনীমতের মাল পাহারা দিত, তার নাম ছিল কারকারা যে যখন
 সম্পদ দেখতে লাগল, লেখানে তারা একটি চাদর পেল যা গনীমতের মাল থেকে সে চুরি করেছিন। (মুসালিম, কিতাবুল জিহাদ বাব আলধণ্নুল)
৩৯. অধিকাংশ লোক তাব্র যবান ও লজ্জাস্থানের্য কাব্বণে জাহান্নামী হबে।


आাবু হ্রাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : র্রাসূলুল্লা করা হল বে, হে জাল্মাহ্র রাসূল! অধিবাংশ লোক কোন আমলের মাষ্যমে জান্নাত্
 কি কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে। (চিজমিযী, কিতাবুল বিন্ন ఆয়াস সিলা; বার মাযাযা ফি হ্সনিল মুলক)

## ৩৬. জাহান্নামের কথপোকথন





সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্জেস কর্রব তুমি কি ভরপুর হয়েছ? সে বলবে : আরো আছে কি? (সূরা কৃাফ-৩০)
 জানতে দেণ্েে ঢাকে চিন্ন কেমবে।


দূর থেকে জাহান্নাম যখন তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শ্রবণ কর্নতে পারবে এর জ্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার। (সূরা ফুর্বকান-১২)

## Contents

৩. জাহান্নামের দু"টি চোখ থাকবে यা দিয্রে সে দেখবে * তান্র দুটি কান থাকবে या দিয়ে সে শ্রবণ কর্রবে এবং তান্र মুখ পাকবে या দিয়ে সে কথা বলবে।


আরু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ » ইর্লাদ করেছেন : শেষ বিচার্রের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান বের হবে, তার দুটি চোথ থাকবে যা দিয়ে সে অবলোকন করবে, দूটি কান হবে যা দিয়ে সে শ্রবণ করবে এবং মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে : বে আমি তিন শ্রেণীর লোককে আযাব দেয়ার জন্য नির্দেশিত হয়েছি।
১. প্রত্যেক ব্যর্থকাম হঠকারী। २. ভে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে। ৩. ছবি নির্মাণকারী। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতু জাহন্নাম; বাব সিফাহুন্নার ২/২০৮৩)
৩৭. তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পর্রিজনকে জাহান্সামের আশুন থেকে রহ্ষা কর্গ




হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আাখ্ থেকে রক্ষা কর। যার ইঞ্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হুদয় কঠঠার স্বভাব ফেরেশতাণণ। যার্রা অমান্য করে না আল্লাহ ঢাদেরকে যা আদেশ কর্রেন তা এবং তারা यা করতে আদিষ্ঠ হয় তাই তারা করে। (সূরা তাহ্হীম-৬)

সকল নবী স্ব-স্ব উম্মতদেরকে জাহান্মামের্ন আ๒ন থেকে রর্মার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

ग. नूइ (অा)


आমি নূহকে চাঁর জাতির নিকট পাঠিয়েছিলাম, অতএব সে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল : হে আমার জাতি! তোমরা 飞ধু আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আমি তোমাদের প্রতি এক শুরুতর দিবসের শাস্তির আশংকা করছি। (সুরা আ'রাফ-৫৯)
२. ইবद्रारीম (জा)



ইবরাহীম (অ) বলল : ঢোমরা আা্লাহর পরিবর্তে মূর্তিəলোকে উপাস্যপ্রপে গ্গণ করেছ, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের্র পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে, পরে শেষ বিচার্রে দিন তোমরা পর্পরককে অন্ধীকার করবে এবং পর্প্পরকে অভিসস্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে ना। (সুর্木া জানকাহুত-২8৫)
৩. रू (आ)


শ্যরণ কর আ‘দ জাতিন্ন ভ্রাতার কथা, যার পৃর্বে এবং পরেఆ সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহকাফ্বাসী সম্দ্রদায়কে সতর্ক করেছেল এই বলে, জাল্লাহ ব্যতীত কার্রো ইবাদত কর্ন না, আামি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করহছি। (সুর্রা জাহকৃাক-২১)
8. 'आ 'আ (M)


আর আমি মাদইয়ানের अধিবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা ঔ‘ইবকে প্রেরণ করলাম, সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্মাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের ইলাহ নেই। আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম কর না । আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আর্ন আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিবসের শাস্তির ভয় করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে।. (সূর্রা ছুদ৮৪)
৫. মৃना (आ)


আমরা তো তোমাদের নিকট এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎপথের অনুসর্ণ করে। আমাদের প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা চা-হা-8৭-8৮)
৬. そসा (जा)

 أَنصًا رِ.
निষ্যই তারা কাফ্রে হয়েছে যারা বলেছে শে, জাল্gাহ তিনি ঢো মাসিহ ইবনে মারইয়াম। অथচ মাসীহ নিজেই বলেছিল : হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্gাহর
 ব্যক্তি আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করবে তবে জাब्øাহ তার জন্য জান্নাত হারাম

করবে। আর তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এর্সপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না। (সূরা মায়িদাহ-৭২)
१. অन्यान्य नবী ও রাসূলগণ


আমি রাসূলদেরকে তো ত্ধু এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, তারা সুসংবাদ দেবে এবং ভয় দেখাবে, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্য কোন ভয়ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা নিজ্েেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা আন‘আম-৪৮-8৯)

## ৮. মুহাশ্মদ



- عَذْاب شُدِيُ

বল! আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্মাহর উদ্দেশ্যে দুই দুই জন বা এক একজন করে দাঁড়াও, অতপর তোমরা চিন্তা করে দেখ, তোমাদের সগী আদৌ পাগল নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি প্রসজ্গে সে কেবল তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা-৪৬)

র্রাসূলুল্লাহ সর্বপ্রथম তাঁব্র নিকট আয্মীয়দের্রকে জাহান্মামের আাতন শেকে ব্রक্মা কব্নাব্ন জন্য তাকিদ দিয়েছেন।

## Contents




आবু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, जিনি বলেন : যथন আলোচ্য আয়াত নাযিল
 কুরাইশদের্রকে ডেকে একত্রিত কর্নেন, তাদেরকক ব্যাপক ও বিশেষভাবে বললেন : ঢে কাবব বিন নুয়াই বংশ! তোমরা তোমদের নিজ্জেদেরকে জাহান্নাম্মর আা冋ন থেকে রুক্ষা কর। হে মুরুরা বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নাম্রে আળুন থেকে রষষ্ণ কর। হে আবদে শামস বংশ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জহান্নামের আগ্যন থেকে রক্ষা কর। হে আববদ মানাফ বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকক জাহান্নমের্র আল্পন থেকে রক্ষা কর। হে হাশেম বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহন্নামের আधন থেকে রক্ষা কর। হে আবদুন মোত্তালিব বংশ! তোমরা তোমাদ্রর নিজেদেরকে জাহান্নামের আঔুন থেকে র্ষক্ন কর। হে ফাত্মো! ডুমি তোমাকে জাহন্নাহ্মর আখন থেকে রক্ষা কর। আল্লাহর নিকট आমি তোমার জন্য কোন কিচू করার্র w্ত রাথি না। তবে দুনিয়াতে তোমাদের সা়্থে আমার বে সশ্কর্ক আাছে তা আমি অটুট রাখব। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান; বাব মাম মাতা আলাল কুষরি ফাহ্যা ফ্ন্নিার)
 জাপ্রাণ চ্ট্যা কর্রতে হবে।





আদী বিন হাত্মে (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুন্মাহ জm জাহান্নামের কथা স্মর্রণ করলেন এবং তাঁর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং চরম অস্বস্তিকর ভাব প্রকাশ কর্রলেন। অতপর তিনি বললেন : তোমরা জাহান্নামের আ๒্থ থেকে আघ্মরक্পা কর, তিনি পুনরায় চেহারা ফিরিয়ে নিলেন ও এমনভাবে ভাব প্রকাশ কর্লেন, যাতে आমাদের মনে হচ্ছিল যেন তিনি তা অবলোকন করছেন, অতপর তিनि বললেন : তোমরা জাহান্নামের আথ্রন থেকে আত্ররক্小া কর, যদি ঢা এক টুকরো খেজুরের বিনিময়েও হয়। आার যার এ সমর্থ্ুকু নেই সে যেন উত্তম কথার মাধ্যমে তা করে। (মুসলিম, কিতাবুম যাকা; বাবুল হাছছ্ আানাস সাদাকা, ওয়াनাও বিসিড়ে তামরা তিন)
১০. লোকের্রা জাহান্মামের্ন জাখন থেকে দৃর্রে সর্র, লোকের়া জাহান্নামের্র আাঞ্ন वেকে দূর্রে সন্র।





 করেছেন : আমার দৃষ্ঠান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আঔ্র জ্রালাল এরপর যখন তার চারপালে আল্লোকিত হন তখন কীট-পতন্প ততত পতিত হতে লাগল, তখন ঐ লোক এঙলোকে বাধা দিতে লাগল, কিন্তু কীট-পত্গ তােে উপেক্ষা করে সেখানে পতিত হতে লাগল, এটিই আমার ও তোমাদের দৃষান্ত, আমি তোমাদের কোমর ট্টে তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্কা করতে চাচ্ছি এবং বলছি মে, হে লোকেনা! আাুন থেকে দূরে থাক, হে লোকেরা আળ্ন থেকে দূরে থাক, কিন্ুু তোমরা আমাকে উপেক্মা করে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছ। (মুসলিম, কিতাবুল





## Contents





আদী বিন হাত্ম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ব"merna : তোমাদের কেউ আল্লাহর সামনে একদিন এমনভবে দগ্জাযমান হবে ভে, তার মাঝ্েে ও আল্লাহর মাঝ্েে কোন পর্দা থাকবে না এবং কোন অনুবাদকও থাকবে না, আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস কররেন : আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান কর্রিনি? সে বলবে : হুঁা নিচ্যই, আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূল পাঠাইনি? সে বলবে : হ্যা নিষ্য়ই, অতপর সে তার ডান দিকে দৃষ্টিপাত করবে, কিন্তু আখন ব্যতীত আর কিছূই দেখতে পাবে না, অতপর সে তার বাম দিকে দৃষ্টিপাত করবে কিন্মু সেখানেও আশুন ব্যতীত আর কিছূই দেখতে পাবে না। অতএ্র তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও যেন নিজেকে জাহন্নামের আওন থেকে রক্ষা করে। यদি ূটাও সে না পায় তবে উত্তম কথা দিয়ে रলেও ব্যেন নিজকে জাহান্নামের আাঙন থেকে বাঁচায়। (বোখায়ী, কিতাবুয যাকা; বাববুসসাদাকা কাবলার রাদ)

## 

 পালন করেছেন।

 عَلَيَهِ عِنَدَ رِجْلَيْهِ
নো মান বিন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্মাহ ※m-কে বनঢে ऊনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন : হে লোকেরা! आমি তোমাদেরকক জাহান্নাম থেকে ভয় দেখাচ্ছি, আমি তোমাদেরকেে জহান্নাম থেকে ভয় দেখাচ্ছি, তিনি ধারাবাহিকভাবে এ কথাটি বলতেছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর


বাজারে উপস্থিত লোকেরো তার আওয়াজ তনে ফেলত। (তিনি এত ব্যাকুলভাবে একथাধ্ঠলো) বলছিলেন যে তার চাদর তাঁর কাঁধ থেকে পায়ে পড়ে গেন। (দার্রেমী, আনবানী লিষিত মিশকাহুল মাসাবিহ, কিতাব আহও্যালুল কিয়ামা, বাব সিফাহুন্নার, ওয়া


জাব্রে বিন আবদুল্নাহ (রা) থেকে বিদায় হজ্বের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে
 আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হ৫) তাহলে তোমরা কি বলবে? তারা বলল : আমরা সাক্ষী দিব ভে, আপনি দায়িত্ পালন করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর শাহাদাত আগুল আকাশের দিকে তুলে লোকদেরর দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন : ছে আল্লাহ! ঢুমি সাক্ষী थাক। (মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ; বাব হাজ্বাতুন নাবী \%

## ৩৮. জাহান্নাম ও ফেরেশতা

2. ঝ্রেরেশতাদ্র জাহান্নামে কোন শাস্টি হবে না এর্রপরও আল্লাহর্ত শাস্তির ভয়ে डীত बाকে।


आল্মাহকেই সেজদা করে যত জীব-জন্ঠু আছ্ আকাশ ও পৃথিবীতে এবং ফ্েরেশতাগণও। তারা অহংকার করে না।

তার্গা ভয় করে তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে এবং তাদেরকে যা জাদেশ করা হহ় তার্রা তা করে। (সুরা নাशান 8৯-৫০)

## Contents

## ২. আল্লাহর্র ভয়ে ফেব্লেশতারা ভীত সজ্অস্ত थাকে।



তারা বলে দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র মহান, তারা তো তাঁর সশ্মানিত বান্দা। তার্রা আল্gাহর আগে বেড়ে কথা বলে না। ঢারা তো তাঁর আদেশ অनুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুঢে ও পচাতে যা কিছ্র আছে তা তিনি অবগত; তার্না সুপারিশ করে ওষ্ৰু তাদের জন্য যাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা তয়ে ভীত সন্ত্ত থাকে। (সুরা আন্থ্যো ২৬-২৮)

## ৩৯. জাহান্মাম ও নবীগণ

 थाকতেন।


पুমি বল आমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে আমি মহ বিচারের দিনের মহা শাস্তির ভয় করছি, সে দিন যার ওপর হতে শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্হ করবেন, আর এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য মহাসাফ্য। (সুরা আनআম, ১(-১৬)
२. জাহান্নামে্্র ఆপর্র দিয্যে অতিক্রুম কভ্রান্র সময় নবীগণ বলত্ত পাকবে बে হে আল্লাহ জামাকে নিন্রাপক্টা দিন।

आরু হরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ইর্রশাদ করেছেন : জাহান্নাম্রে ఆপর পুলসিরাত নির্মিত হবে, আমি এবং জামার্র

উম্মতই সর্বপ্রথম তা অত্র্রিম কর্রব, সে দিন রাসূনগণ ব্যতীত আর কেট কথা বলবে না, আার্র রাসূলগণও ৫খু বলতে থাকবে, "হে আান্লাহ! আমাকে নিরাপদে রাখ হে আাল্মাহ! আমাকক নিরাপদ্ রাাখ"। আর জাহান্নামে সা’দানের কাঁটার মত হুক थাকবে, তোমরা কি সা'দান গাছের কাঁটা প্রত্যক্ষ করেছো? সবাই বলন : হ্যা। হে
 হবে। তবে তার বিরাটত্ম স্পর্কে একমাত্র আল্মাইই ভালো জানেন। ঐ হ হক্থেলো লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী ছোবল দিবে। তাদের মধ্যে কতিপয় থাকবে ঈমানদার, যারা তাদের নেক আমলের কারণে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর্র কতিপয় বদ-আমলের্র কারণে ধ্বংসপ্রাণ্ত হবে। কতিপয়রে টুকরো টুকর্রো করে দেয়া হবে, জার কতিপয়কে পুরস্কার দেয়া হবে বা অনুক্রপ কথা বলা হয়েছে। (বোখারী, কিতাবুন তাউহীদ; বাব বাఆলিল্gাহি তায়ালা ওয়া উজ్হইই ইয়াওমা ইযিন নাবিয়া ইনা द্যাঝ্মিश नাयিন্রা)
৩. জাহান্নামেব্র ভয়ানক জাওয়াজ শ্রবণ কর্রে সমস্ত ফের্রেশতা এবং
 কद्रবে।



ওবাইদ বিন উমাইর (রা) আল্লাহর বাণী "তারা খনতে পাররে জাহান্নামের জ্রুদ্ম গর্জন" তাফসীরে ইর্াশাদ করেছেন : যধন জাহান্নাম রাগে গর্জন করতে থাকবে, ঢथन সমস্ত নৈকট্য অর্জনকারী ফিরিশতত, মর্যাদাবান নবীগণ, এমনকি ইবরাহীম (আ) হাঁটুর ওপর ভর করে বসে আল্ধাহর নিকট আবেদন করতে থাকবে বে, হে আমার পালনকর্ত! আজ জামি তোমার নিকট একমাত্র আমার জীবনের নিরাপত্তা প্র্থনা করি। (ইবনে কাসীর, ৩/৪১৫)
 তিলাও্যাত কব্রতে কর্ততে ব্রাত পাত্র কর্রে দিতেন।


## Contents

আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক রাতে রাসূল তাহাজ্জুদ আদায়ুরত ছিলেন এবং সকাল পর্যন্ত একটি আয়াতই তেলাওয়াত করেছেন। (আর তা হল "আপনি यদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে, ওরাতো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রષ্ঞাময়। (ইবনে মাজাহ, কিতাব ইকামাতুল সালা; বাব মাযাআ ফিন্ন কিরাআাত্তি ফি সানাতিললাইল-১/১১১০)
৫. রাসূল কাঁদবেন।




 আয়াত পাঠ করলেন ভেখানে ইবরাহীম (আ) বলছিলেন : হে আমার পালনকর্তা! এ মূর্তিসমূহ বহু লোকরে গোমরাহ করেছে, অতএব যে. জামার অনুকরণ করবে সে আমার দলভুক, কিত্ুু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু র্বং ঈসা (অা) ইর্রশাদ করেছেন : আপনি यদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে, ওরাতো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ষ্ষমা করে দেন তবে আপন্ল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তখन তিনি হাত উত্তোলন কর্রে বলতে নাগলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্থত আমার উশ্থত এবং কাদতে লাগলেন, আল্লাহ বললেন : হে জিবরীল!"ডুমি মুহাম্মদের নিকট যাঙ, তোমার পালনকর্তা তার সম্পর্কে অবগত आছে, जতএব पুমি তাকে জিজ্টেস কর, কেন তুমি কাঁদছ। তাঁর নিকট জিবরীল এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করুল, তখন তিনি তাকে (কারণ বনলেন) এরপপর সে আল্লাহর নিকট এসে বলল : (আর তিনি তা আগে থেকেই জানেন) আল্মাহ বললেন : ছে জিবরীন! তুমি মোহাশ্ষদের নিকট যাও এবং তাকে বল আাল্লাহ তোমাকে তোমার উম্খতের ব্যাপারে সত্থুষ্ট করবেন অসত্তুষ্ট করবেন না। (মুসলিম,


## 80. জাহান্মাম ও সাহাবাগণ




জায়েশা (রা) জাহান্নাম্রে আঞ্নের কथা ম্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন,
 জাহান্নামের কথা ম্মরণ করে কাঁদতেছি। আপ্পনি কি শেষ বিচার্রে দিন আপনার
 কাউকে স্মরণে রাখতে পারবে না। মিযানের নিকট যতক্ষণ না জানতে পারবে ভে, তার (নেকীর) পাল্gা ভার্রী হয়েছে না হালকা। আমলনামা পেশ কর্যা木 সময়, घখन বলা হবে আস তোমার আমল নামা পাঠ কর। যতক্ষ না জনতে পারবে યে, তার आমলনামা ডান হাত্ত फেয়া হচ্ছে না পিঠের পিছন দিক থেকে বাম হাতে । পুলসিরাতের ওপর দিত্যে অত্ক্র্ম কর্রার সময় যখন তা জাহন্নামের ওপর রাখা হবে। (আাু দাউদ, কিতনুসস্ন্ন বাবুল মিযান)
 कात्रा।


 আবদদ্মাহ বিन রাওয়াহা জিজ্ঞে করল, पूমি কেন কাঁদছ? त्री বলল : তোমাকে কাদদতে দেবে আমারఆ কান্না চলে অসেছে। অাব্দুল্মাহ বিন র্যাওয়াহা বলল : আমার

## Contents

আল্পাহর এ বাণীটি স্যরণ হল যে, তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অত্ক্রিম করবে না। আর আমার জানা নেই বে, জাহান্নামের ওপর স্शাপন করা পুলসিরাত অত্ক্রম করার সময় আমি রর্ষা পাব কি পাব না। (शাকেম, কিতাবুল आহভ্যাল; হাদীস নং ৭৩)



যিয়াদা বিন আবু আসওয়াদ (রা) ওবাদা বিন সাম্মে (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি অকদা বাইতুন মাকদেসের পকিম দেয়ালের পাশে কান্নাকাঢি করছিলেন, কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞেস কর্ল, হে আবু ওলীদ! কে তোমাকে
 यে, তিनि জাহান্নাম দেখেছেন। (হাকেম, কিতাবুন আহওয়াল, शাদীস নং ১১০)



अমর বিন খাত্তাব (র্রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যদি আকাশ থেকে কোন আজ্木ানকারীী আহ্নান করে বে, হে লোক্েরা! তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে
 আকাশ থেকে কোন আহ্নানকারী ডেকে বলবে থে, হে লোকেরা! তোমরা সবাই জাহান্নাম্ যাবে ৩খু একজন ব্যতীত তাহলে আমি আশংকা করতাম না জানি সে

 কর্রতে নাগলেন।

সা’আদ বিন আহयাম (রা) বলেন : আমি আবদুল্মাহ বিন মাসউদ (রা)-এর সাথে পথ চনতে ছিলাম, আমরা এক কামার্রের দোকানের পাশ দিয়ে অতিক্রম

কর্িলাম，তারা আওুন থেকে একটি লাল নোহা বের করল আবদুল্নাহ বিন মাসউদ （রা）তা দেখার জন্য দাঁড়ালেন এবং কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

৬．মুয়াজ বিन জাবাল（র্রা）জাহানামের্ন কথা স্মর্র করে অধিক পব্রিযাণে কাঁদতে লাগলেন।


মুয়াজ বিন জাবাল（ন্রা）অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করলেন，তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল আপনি কেন কাঁদত্ছেন？মুয়াজ（রা）বলল ：আল্মাহ তায়ালা তাঁর উভয় มুষ্টি সমস্ত সৃষ্টি দিয়ে পূর্ণ করে তার এক মুষ্টি নিক্ষেপ করলেন জাহান্নামে，আর এক มুষ্টি জান্নাতে，আমি জানিনা যে，আমার স্গান কোথায় হবে।

নোট ：উল্লেখ্য রাসূল ন্m ইরাদ করেছেন ：আল্মাহ তা’অলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং এ উভয়ের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন লোকও সৃষ্টি করেছেন। （गूসनिম）
 স্মর্ণ হলে কান্মাকাটি কর্রতে মাগলেন।

সামীর রিয়াহি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন，তিনি ইরশাদ করেছেন ： आবদूল্মাহ বিন ওমর（রা）ঠাఠ্া পানি পান করে কাঁদতে লাগলেন এবং অধিক পরিমাণে কাঁদলেন। তাকে জিজ্ঞেস কর্রা হল，आপনি কেন এত কাঁদতেছেন？ আবদুল্লাহ বিন ওমর্ন（রা）বললেন ：আমার কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াতটি স্মরণ হল তাদের ও তাদের কামনার মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে，আর আমি জানি যে，জাহান্নামীরা ঐ সময়ে ৫খু একটি জিনিসিই প্রার্থনা করবে আর ঢা হল পানি। কেননা আল্মাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ：জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নিকট আবেদন করবে যে সামান্য পানি আমাদেরকে তেলে দাও বা তোমাদেরকে আল্মাহ যে রিযিক দিয়েছে তা থেকে আমাদেরকে কিছ্ দাও।（হলইয়াতুল আওলিয়া，২／৩৩৩）

৮．সাঈদ বিन যোবাইর্র（ব্রা）জাহান্মামের স্মর্रণে কখনো হাসতেন না।
হাজ্জাজ সাঈদ বিন যুবাইর（রা）কে আ巾র্য হয়ে জিজ্gে কর্লল，আমি ঔনতে পেলাম যে তুমি নাকি কখনো হাস না！যুবাইর（রা）বললেন ：আমি কি করে হাসব অথচ জাহান্নামকে উদ্দীপিত কর্যা হয়েছে，লোহার বেড়ী প্রস্তুত করা হয়েছে， জাহান্নামের ফিরিশতারা প্রস্থুত হয়ে আছে।（সাফ্ওয়াতুস সাফ্অয়া－৩／৩৩৩）

## Contents

৯. কোন ঈমানদার্র পুলসিব্রাত পার্গ হఆয়ার্র পূর্বে নির্ভয় হতে পার্রবে ना।


মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইর্রশাদ করেছেন : মু’মিন ব্যক্তি পুরসিরাত অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত নির্ভয় হতে পারবে না। (আল ফাsয়ায়েদ, ১৫২)

## 8১. জাহান্নাম ও পূর্ববর্তীগণ

১. ওমद্গ বিন आবদুল আयীय (ৰ) জাহান্মামের বেড়ী ও শিকল বিষয়ক আয়াতটি বাব্র বাব্প তেলাওয়াত কর্রে কর্রে সাব্রারাত কাঁদতেন।



ওমর বিন আবদুল আযীয (র) একদা তাহাজ্জুদ সালাত আদায়রত ছিলেন, যখন তিনি আলোচ্য আয়াত "যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে, এরপর তাদেরকে দঙ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূর্রা মু’মিন ৭১-৭২) পড়তে ছিলেন তখন তা বার বার তিলাওয়াত করতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন ।
২. সুফিয়ান সাওর্রী অখিব্রাতের্ম স্মর্মণে এত ভীত সম্ৰস্ত হতেন যে তাতে তার্ন ব্রক্জ প্রস্রাব پর্ত্ হতো ।




মূসা বিন মাসউদ (র্) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন আমরা সুফিয়ান সা৫রী (র)-এর নিকট বসতাম, তখन তাকে ভীত সন্ত্র দেথে আমাদের মনে হতো যেন আা্তন আমাদেরকে চারপাশ ঘিরে রেঘেছে। আর তিনি যথন आधিরাতের কथা ম্মরণ করতেন তখন তার রক্ত প্রস্রাব అব্ক হতে।
৩. জাহাম্নামের্গ শ্যবনে জীবনের তজ্রে হাসি বন্ধ।



হাসান বসর্ী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন : এক সৎ লোক তার ভাইকে জিজ্ঞেস কন্নন, তুমি কি অবগত আছ বে তোমাকে জাহান্নাম্রের ওপর দিত্রে অত্ক্র্স্ করতে হবে? সে বলল : হ্যা। সে আবার জিজ্ভেস করল, ঢোমার কি Чকथा জানা জাছে বে, তুমি সেখান থেকে মুক্তি পাবেp সে বলল : না। তथন ঐ সৎ লোকটি বলল : তাহলে এ কিসের হাসি? এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি आার হাসেনি।
8. জাহান্মামের ভয়ে kাসান বসন্रী (র্যা)-এत्र কান্না।

হাসান বসরী (র)-কে কাঁদতে দেথে জিজ্ঞেস করা হন, কে তোমাকে কাঁদাচ্ছে সে বলল : আমার ভয় হয় না জানি শেষ বিচারের দিন আল্লাহ আমাকে জাহন্নামে নিক্ষেপ কর্রেন। আল্মাহ তো কোন কিছ্নু পরওয়া করেন না।
 গিক্যেছিন।

$$
\begin{aligned}
& \text { জান্নাত-জাহান্নাম - २১ }
\end{aligned}
$$

## 


হাসান বিন আরাফ (র) ইরশাদ করেছেন : আমি ইয়াযিদ বিন হার্নুন (র)-কে দেখ্ছি যে, তার চোখ দু’টি থুব সুন্দর ছিন, কিছু দিন পর দেখলাম যে তার শ্ধু একটি চোখ, আরো কিছুদিন পর দেখনাম যে, তার দু’টি চোখই অন্ধ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু খালেদ! তোমার সুন্দর দৃটি চোখ কি হল? বলল : কান্না বিজরিত রাত্রি জাগরণে তা অন্ধ হয়ে গেছে।
৬. মৃত্যুর পৃর্বে ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয়।




আবদুর রহহান বিন মাহদী (র) সুফিয়ান (র) আমার নিকট রার্রি যাপন করল, যখন তার ক্বান্ত নাগত্ত নাগল তখন সে কাঁদতে লাগন, uক ব্যক্তি তাকে জিজ্sেস করন, டে আবু আবদ্দুল্নাহ! তুমি কি অধিক ৫নাহর কারণে কাঁদছ? তখন লে মাটি থেকে একটা কিছ্র উঠিক্যে বলল : আল্মাহর কসম! ఆনাহর বিষয়টি আমার নিকট এ তুচ্ড ভিনিসটি থেকেও হালকা মনে হয়। কিত্ুু আমার ভয় হয় না জানি মৃত্যুর পৃর্বে आমান ঈมান ছিনিয়ে নেয়া হয়।

## ৩৮. একটু চিন্তা কর্रুন

3. बে ব্যজি জাহান্নামে নিभिষ্ট হবে সে উত্তম, না বে তা থেকে নির্রাপজ্টা পাভ কর্রবে সে উত্ত্য।


শ্রেষ্ঠ কে? বে ব্যজি জাহান্নাম্যে নিক্ষিষ্ট হবে সে, না বে ব্যক্তি শেষ বিচার দিবসে নিরাপদ্দ থাকবে লে! তোমাদের যা ইচ্ঘা তা কর, ঢোম্রা যা কর তিনি जার দ্রষ্ঠা। (সৃর্木া श--মীম সেজদা-8০)

 পৃর্তণ কর্যা হবে।





কিন্ুু जরা শেষ বিচার দিবসকে অন্বীকার করেছে, আর যারা কিয়ামতকে অন্বীকার করে তদের জন্য আমি প্রস্থুত করে রেরেছি জূলন্ত অগ্নি। দৃর থেকে अগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা ধনতে পাবে তার ক্রুব্ধ গর্জন ও চীৎকার এবং যখন তাদেরককে শৃর্খ্ললিত অবস্থায় তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষে করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্পংস কামনা করবে। (অাদদরকে বলা হবে) আজ তোমরা এক বারের জন্য ধ্পংস কামনা কর। তাদররকে জ্জিজ্sেস কর এটাই ল্রেয় না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুতাকীদেরকক, এটাইতো তাদের পুরষ্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা যা কামনা করবে তারা তাই পাবে এবং

 উ⿹্তe্ঠ পानि পান কর্যা।


## Contents

এটা নিচয়ই মহা সাফল্য! এর্পপ সাফল্যের জন্যে সাধকদের উচিচ সাধনা कরা। आপ্যায়নের জন্যে এটাই কি ল্রেষ্ঠ না যাক্মম বৃx্প? यालिমদের জন্য आমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীম্মাস্বর্রপ। এ বৃষ্ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে, ওর মোচা বেন শায়তান্নর মাথা। এটা থেকে তার্রা অবশাই ভজ্মণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা। চদুপরি তাদের জন্য থাকবে যুট্ত পানির মিশ্রণ।
(সূরা সাফ্ফাত ৬০-৬৮)
8. দুनিয়াতত আন্দ উপভোগকার্রী উত্హম না আখিরাত্রে আনন্দ উপভোগকারী উত্ఠম।




যারা অপরাধী তারা ঈমানদারদেরকে উপহাস করত, আর তারা যখন মু’মিনদের নিকট দিয়ে যেত তখন চোখ টিপে ইশারা করত এবং তারা যখন আপনজনদের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ম চিত্তে। আর যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত এরাই তো গোমরাহ, তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকর্রপে পাঠানো হয়নি। আজ তাই মু’মিনগণ উপহাস কর্ছে কাফেরদেরকে, সুসজ্জিত আসন থেকে তাদেরকে অবলোকন করে। কাফেররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো? (সূরা মোতাফ্ফিফ্টীন ২৯-৩০)

## 8৩. জাহান্নামের শাষ্তি থেকে আশ্রয় কামনা

১. यে ব্যক্তি তিনবার্ন আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্थনা করে जার জন্য জাহান্মাম সুপার্রিশ কর্নে।






 বলে, হে আল্মাহ! তুস্সি তাকে জাহান্নাম থেকে যুক্তি দাও। (ইবনে মাজাহ)



আর তাদের মধ্যে কৌ কেউ বলে থাকে : আমাদের পালনকর্ত! আমাদেরকে ইহকালে ক্্যাণ দান কহ্প্ন ও জাথিরাচ্ও কল্যাণ দান কয়ন্ন এবং জাহান্নামের অগ্নির শাপ্তি থেকে র্রক্মা কর্পন্ন। (সৃরা বাক্কারা-২০১)




 অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রর্পা কর্পন। হে আমাদের পালনকর্ত! অবশ্য আপনি যাকে জাহাম্মামে প্রবেশ ক্্রান ফল্ত: নিশ্য় তাকে লাঞ্ছিত করলেন, আর অত্যাচার্রীদের জন্যে কেউই সাহাय্যকার্রী নেই। হে আমাদের পালনকর্ত! নিশয়ই আমরা এক আহ্নানকারীকে আহান করতে ঔনেছিলাম বে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্পাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করাছি। হে আমাদের পালনকর্ত! অত্রব আমাদের অপরাধসমূহ ফ্যমা কর্পুন এবং আমাদের অমগলসমূহ দূরীভূত কর্পন। জার পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর্প্ন। হে আমাদের পাননকর্ত!! आপনি স্বীয় রাসূনগণণে মাধ্যমে আমাদের সাথে

বে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং পুনর্থথ্থান দিবসে আমাদদরকে লাঞ্তিত করবেন না। নিচ্য়ই আপনি প্রত্র্র্রিতির ব্যতি্র্র্ম করেন না।
(সূরা আলে ইমরান- ১৯১- ১৯৪)
৩. জাহান্মামের শাত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাসূল নিস্নোক্ত দোয়াসমূহ সাহাবাগণকে কুর্ননের সূরার ন্যায় মুখ্থ করাতেন।




আবদুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ থ্mে থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদেরকে (সাহাবাগণকে) এ দৌয়াটি কুরআনের সূরার ন্যায় মুখস্থ করাতেন, তোমরা বল : হে আল্মাহ! আমরা আপনার নিকট জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমরা আপনার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমরা আপনার নিকট মাসিহিদ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমরা আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (নাসায়ী, আাবওয়াবুন ন্নাউম মা ইয়াকুলু ইন্দান্নাউম। বাবুন ইন্তেয়াজা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত)
8. জাহান্নামের গরম থেকে জাশ্রয় চাওয়ার্গ দোয়া।



আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ হে আল্নাহ! জিবরীল, মিকাঈল ও ইসরাঈলের পাল্লনকর্তা, আমি আপনার নিকট জাহান্নামের গরম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং ক্বরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (নাসায়ী, কিতাবুল ইস্তিয়াজা মিন হারর্নিন্নার- ৩/৫০৯২)
৫. শোয়ার পূর্বে আল্লাহর শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার দোয়া।

.
হাফসা (রা) রাসূলুল্নাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন শয়ন করার ইচ্ছা করতেন তখন ডান হাত স্বীয় গালের নিচে রেখে বলতেন : রে আল্লাহ! बেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে উঠাবেন, সেদিন আমাকে স্বীয় শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। (আবু দাউদ, আবওয়াবুন্নাউম, মা ইয়াকুলু ইন্দান্নাউম-৩/৪২১৮)





আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূলুল্নাহ গrmen থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন বিছানায় ৫ইতে যেতেন তখন আল্মাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতেন, যিনি আমাকে সমস্ত বলা মুসিবত থেকে র্রক্ষা করেছেন, আমাকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, আমাকে পানাহার করিয়েছেন, ঐ সত্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তিনি যখন আমার প্রতি অনুপ্রহ করেছেন তখন যথেষ্ট পরিমাণে তা করেছেন, যখন আমাকে দান করেছেন তখনও যথ্ষেষ পরিমাণে করেছেন, সর্ববস্থায় ৫ধু তাঁরই কৃতজ্ঞতা, হে আল্লাহ! সবকিছूর পালনকর্তা, সবকিছুর মালিক, সবকিছ্রর ইলাহ, আমি জাহান্নাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আাবু দাউদ, আবওয়াবুন্নাউম, মা ইয়াকুলু ইন্দান্নাউম-৩/৪২২৯)

## Contents

096


 -কে বিছানায় অনুপস্থিত পেয়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম, তথन আমার হাত রাসৃলের পায়ের পাতায় লাগন যা দাঁড করানো অবস্থায় ছিল। তথন তিনি মসজিদে ছিলেন, ( অার সেজদা অবস্থায়) তিনি এ দোয়া পাঠ কর্যছিলেন : হে আল্মাহ! আমি তোমার সন্ভুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসত্তুষ্টি থেকে আশ্রয প্রার্থনা করি। তোমার ফমার ওসীলায় তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে তোমার নিকটই আশ্রয প্রার্থনা করি। আমি তোমার প্রশংসা ও শ্তণান করার ক্ষমতা রাখি না তোমার প্রশংসা তেমনই যেমন पूমি করেছে। (ম্সসলিম, किতাবুসালা বাব মা যুকানু ফি্র র্তকু ওয়াসসুজুদ)
१. জাহান্নামেন্র শাস্তি থেকে বাঁচান্গ জন্য নিম্নোক্ দোয়াটি অধিক পর্রিমাণে পাঠ কর্রা উচিত।


आनाস বিन মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী বেশির ভাগ সময় এ দোয়া করতেন যে, হে আল্পাহ! তুমি আমাকে দুনিয়াতেও কন্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কন্যাণ দাও এবং আমাকে জাহান্নামের শাঙ্তি থেকে রক্ষা কর।
 ষি্দ্মনইইয়া হাসানা)
$৩ b / \odot$ কम্পিউটার মার্কেট (২য় তলা) बাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ।
Mobile : 01715-768209, 01911-005795 Web : www.peacepublication,com
E-mail : peacerafiq56@yahoo.com



[^0]:    - च্নাত-জাহান্নাম - ৭

[^1]:    बান্নাত-জাহান্নাম - 32

