## فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc426675934)

[نگاهی به سفر غریب مرگ و قیامت 2](#_Toc426675935)

[نشانه‌های ظهور قیامت 3](#_Toc426675936)

[1. ظهور دود در آسمان 3](#_Toc426675937)

[.2 دمیده شدن صور 4](#_Toc426675938)

[.3 تاریک شدن خورشید، ماه و ستارگان 4](#_Toc426675939)

[4. شکافتن کرات 5](#_Toc426675940)

[الف. حرکت شدید و دورانی 5](#_Toc426675941)

[ب. گداخته شدن 5](#_Toc426675942)

[ج. سستی و پراکندگی 5](#_Toc426675943)

[5. زلزله شدید 6](#_Toc426675944)

[6. فروپاشی کوه‌ها 6](#_Toc426675945)

[7. دگرگونی دریاها 7](#_Toc426675946)

[خطبه دوم 8](#_Toc426675947)

[چند نکته درباره روز جهانی قدس 9](#_Toc426675948)

[معیار جامعه اسلامی 11](#_Toc426675949)

[دعا 12](#_Toc426675950)

# خطبه اول

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا[[1]](#footnote-1) ثم الصلاة و السلام علی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی آله الأطیَّبینَ الأطهَرین لاسَیُّما مولانا علی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی الائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حجک علی عبادک و أمنائک فی بلادک ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و أمناء الرحمن و سلالة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین. اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ یؤْتِکمْ کفْلَینِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیجْعَلْ لَکمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَیغْفِرْ لَکمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ[[2]](#footnote-2) . عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَالله فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَحیل وَ تَزَوَدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی.**

[نگاهی به سفر غریب مرگ و قیامت](http://www.beytoote.com/religious/tenet/journey1-death-resurrection.html)

مردم، شما چنان مسافران درراه هستید که در این دنیا فرمان کوچ داده شدید. دنیا، خانه اصلی شما نیست؛ پس به جمع‌آوری زاد و توشه بپردازید. آگاه باشید این پوست نازک تن، طاقت آتش دوزخ را ندارد؛ پس به خود رحم کنید.

در نظر سطحی، مرگ نابودی انسان است وزندگی او تنها به همین زندگی چندروزه و در میان زایش و درگذشت محدود می‌باشد، اما اسلام مرگ را انتقال انسان از یک مرحله زندگی به مرحله دیگری تفسیر می‌کند. به نظر اسلام، انسان زندگانی جاویدانی دارد که پایانی برای آن نیست و مرگ که جدایی روح از بدن است، وی را به مرحله دیگری از حیات وارد می‌کند که کامروایی و ناکامی در آن، بر پایه نیکوکاری و بدکاری در مرحله زندگی پیش از مرگ استوار می‌باشد. پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله فرموده است: «گمان مبرید که با مردن نابود می‌شوید؛ بلکه از خانه‌ای به خانه دیگری منتقل می‌شوید».[[3]](#footnote-3)

انسان پس از مرگ، از جهت اعتقاداتی که داشته و اعمال نیک و بدی که در این دنیا انجام داده است، مورد بازپرسی خصوصی قرار می‌گیرد و پس از محاسبه اجمالی طبق نتیجه‌ای که گرفته شد، به یک زندگی شیرین و گوارا یا تلخ و ناگوار محکوم گردیده و با همان زندگی در انتظار روز رستاخیز عمومی به سر می‌برد.

حال انسان در زندگی برزخی به حال کسی شبیه است که برای رسیدگی اعمالی که از وی سرزده، به یک سازمان قضایی احضار می‌شود و مورد بازجویی و بازپرسی قرار می‌گیرد، به تنظیم و تکمیل پرونده‌اش می‌پردازند، آنگاه در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می‌برد. روح انسان در برزخ، به صورتی که در دنیا زندگی می‌کرد، به سر می‌برد؛ اگر از نیکان است، از سعادت و نعمت و جوار پاکان و مقربان درگاه خدا برخوردار می‌شود و اگر از بدان است، در عذاب و مصاحبت شیاطین و پیشوایان ضلال می‌گذراند.
روز قیامت، یکی از روزهای بسیار مهم و حساسی است که هر انسانی در پیش رو دارد. امام علی علیه‌السلام درباره این مسئله فرموده است: «ای بندگان خدا! شمارا به پرهیزکاری سفارش می‌کنم که عامل کنترل و مایه استواری شماست. پس به رشته‌های تقوا چنگ زنید و به حقیقت‌های آن پناه آورید تا شمارا به سرمنزل آرامش، جایگاه‌های وسیع، پناهگاه‌های محکم و منزلگاه‌های پر عزت برساند، در روزی که چشم‌ها خیره می‌شود و همه‌جا در نظر انسان تاریک است و گله‌های شتر و مال و اموال فراوان فراموش می‌گردد؛ زیرابه هنگام قیامت، به‌گونه‌ای در صوراسرافیل می‌دمند که قلب‌ها از کار می‌افتد، زبان‌ها بازمی‌ایستد، کوه‌های بلند و سنگ‌های محکم فرومی‌ریزد و قسمت‌های سخت آن، نرم چون سرابی می‌ماند، کوهستان‌ها با زمین هموار می‌گردد؛ چنان‌که نه پستی و نه بلندی موجود است. پس در آن هنگام نه شفاعت کننده‌ای است که شفاعت کند و نه دوستی که نفع رساند و نه پوزش خواستن سودی دارد».[[4]](#footnote-4)

# نشانه‌های ظهور قیامت

# 1. ظهور دود در آسمان

یکی از نشانه‌های قیامت، ظهور دود و گاز در آسمان دانسته شده است: «**فَارْتَقِبْ یوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ**»[[5]](#footnote-5) برخی از مفسران این آیه را ناظر به یکی از نشانه‌های رستاخیز دانسته و گفته‌اند: منظور از «**بِدُخَانٍ مُبِینٍ**» همان دود غلیظی است که در پایان جهان و در آستانه قیامت، صفحه آسمان را می‌پوشاند و سرآغاز عذاب دردناک الهی برای ستمگران است.

در حدیثی از رسول خدا (ص) در مورد آیه فوق آمده است: این دود میان مشرق و مغرب را پر می‌کند و 40 شبانه‌روز باقی می‌ماند و براثر آن حالتی شبیه زکام به مؤمن دست می‌دهد، ولی کافر شبیه افراد مست شده و دود از بینی و گوش‌ها و پشت او بیرون می‌آید.

# .2 دمیده شدن صور

 یکی از نشانه‌های رستاخیز، نفخه مرگ است که با وقوع آن جانداران آسمان‌ها و زمین می‌میرند چنان‌که قرآن به همین مسئله اشاره‌کرده و می‌فرماید: «**وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَی فَإِذَا هُمْ قِیامٌ ینْظُرُونَ**»[[6]](#footnote-6) از ظاهر آیه «**فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُکتَا دَکةً وَاحِدَةً**»[[7]](#footnote-7) چنین برمی‌آید که دمیده شدن در صور پیش از درهم کوبیده شدن زمین و کوه‌هاست. برخی آیه «**وَیوْمَ ینْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَکلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِینَ**»[[8]](#footnote-8)روزی که در صور دمیده شود اهل آسمان و زمین را فزع دربرمی گیرد، را نیز در مورد نفخه مرگ یا اعم از آن و یا زنده ساختن آن‌ها دانسته‌اند.

# .3 تاریک شدن خورشید، ماه و ستارگان

 قرآن از تاریک شدن خورشید به تکویر (جمع شدن و پیچیده شدن مانند پیچیده شدن عمامه بر سر) یادکرده است. **«إِذَا الشَّمْسُ کوِّرَتْ**»[[9]](#footnote-9). در آیه‌ای دیگر به جمع شدن خورشید و ماه و به هم پیوستن آن دو که به گفته برخی به معنای تاریک شدن آن‌هاست اشاره‌شده است. «**وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ**»[[10]](#footnote-10)، هم‌چنین از تاریک شدن ستارگان با واژه‌هایی هم چون تاریکی: **«وَإِذَا النُّجُومُ انْکدَرَتْ**»[[11]](#footnote-11)، «طمس» (ناپدید شدن): **«فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ**»[[12]](#footnote-12) و انتثار (پراکنده شدن و فرو ریختن): **«وَإِذَا الْکوَاکبُ انْتَثَرَتْ**»[[13]](#footnote-13) سخن به میان آورده است. دستاوردهای دانش بشری گرچه از تعیین زمان تاریک شدن ستارگان ناتوان است، اما تأیید می‌کند که در هرلحظه باگذشت زمان، از انرژی آن‌ها کاسته شده و سرانجام به خاموشی خواهد گرایید. پس‌ازآن گاه که خورشید و ماه و ستارگان تاریک گشتند، زمین با نور پروردگار روشن می‌شود: **«وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا»[[14]](#footnote-14)**. برخی گفته‌اند: بعید نیست مراد از روشن شدن زمین به نور پروردگار، کنار رفتن پرده و حجاب و ظهور حقیقت اشیا و آشکار شدن کارهای خیر و شر برای ناظران باشد.

# 4. شکافتن کرات

 در شماری از آیات، از شکافتن آسمان پیش از قیامت، سخن به میان آمده است. مراد از آسمان در این آیات، کرات آسمانی است.

قرآن مجید از دگرگون شدن نظام کواکب و شکافته شدن کرات آسمانی با تعبیرهای مختلفی یادکرده است.

# الف. حرکت شدید و دورانی

 «**یوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا»**[[15]](#footnote-15). مور گاه به معنای حرکت شدید، و گاه به معنای حرکت دورانی است. ازاین‌رو به گردوغباری که با حرکت باد به هر سوی پراکنده می‌گردد، مور گفته می‌شد. آوردن واژه مو را به‌صورت مصدر، تأکیدی بر شدت این حرکت و گردش است.

# ب. گداخته‌شدن

 **«یوْمَ تَکونُ السَّمَاء کالْمُهْلِ**»[[16]](#footnote-16). تولید انرژی و گرما براثر حرکت اشیا از دستاوردهای علمی است، بنابراین، شاید گداخته‌شدن آسمان نتیجه حرکت و چرخش شدید آن باشد.

# ج. سستی و پراکندگی

 «**وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِی یوْمَئِذٍ وَاهِیةٌ**»[[17]](#footnote-17). در آن هنگام آسمان‌ها از هم شکافته، سست گردیده و فرومی‌ریزند. واهیه به معنای سستی و از هم وارفتگی است.

# 5. زلزله شدید

 پیش از وقوع قیامت زلزله‌ای سخت سراسر زمین را فرامی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که همه محتویات خود ازجمله اجساد مردگان را به بیرون می‌افکند: «**إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زلزال‌ها** **وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا**»[[18]](#footnote-18) و چنان از هم شکافته می‌شود که اجساد به‌سرعت از آن جدا شوند: **«یوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا**»[[19]](#footnote-19). قرآن این زلزله را «عظیم» وصف کرده و بیان داشته که با وقوع آن، هر شیر دهنده‌ای از فرزند شیرخوارش غافل می‌شود و هر آبستنی بار خود را فرو می‌نهد و همه مردم چون انسان‌های مست به نظر می‌آیند.

# 6. فروپاشی کوه‌ها

 فروپاشی کوه‌هایی که به‌طور طبیعی براثر زلزله شدید زمین حاصل می‌شود، خود طی مراحلی انجام می‌پذیرد

الف. زمین و کوه‌ها به‌شدت می‌لرزد: «**یوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَکانَتِ الْجِبَالُ کثِیبًا مَهِیلًا**».[[20]](#footnote-20)

ب. از جا کنده می‌شود: «**وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُکتَا دَکةً وَاحِدَةً**»[[21]](#footnote-21) برخی مراد از حمل زمین و کوه‌ها را احاطه قدرت بر آن‌ها دانسته‌اند که در قیامت ظهور می‌یابد.

ج. به حرکت درمی‌آید، درهم کوبیده می‌شوند و به‌صورت توده‌ای از شن‌های متراکم درمی‌آید و پس از متراکم شدن، به ذرات کوچک‌تری تبدیل‌شده، به‌صورت گردوغباری پراکنده می‌شود.

د. غبارهای پراکنده به شکل پشم‌های حلاجی‌شده که با تندباد حرکت کند و تنها رنگی از آن‌ها در آسمان دیده شود درمی‌آید: «**وَتَکونُ الْجِبَالُ کالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ»[[22]](#footnote-22)**

# 7. دگرگونی دریاها

 دگرگونی دریاها در قرآن با دو واژه تسجیر: (برافروخته شدن) «**وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ»[[23]](#footnote-23)** و تفجیر (منفجرشدن): «**وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ**»[[24]](#footnote-24) بیان شده است. در معنای این دو واژه نظرات گوناگونی ارائه شده است؛ مانند: به هم پیوستن آب‌های زمین و پرشدن و یکی شدن دریاها، خشک شدن دریاها و برافروخته شدن و آتش گرفتن دریاها. برخی گفته‌اند: دریاها با متلاشی شدن کوه‌ها در میان آن‌ها پر می‌شود و آب سراسر خشکی را فرامی‌گیرد. برخی دیگر احتمال داده‌اند که براثر زمین‌لرزه و آتش‌فشان‌ها آب دریاها با مواد مذاب زمین که در حال

غلیان و جوشش است برخورد کرده، دچار برافروختگی شود. یا به‌واسطه سقوط پاره‌های ستارگان آسمان که هنوز خاموش نشده و افتادن آن‌ها، دریاها به حالت غلیان و جوشش درآید. پاره‌ای از مفسران برافروختن و سوختن آب دریاها را به سبب تجزیه شدن دو عنصر آب، یعنی اکسیژن و هیدروژن و سوختن آن‌ها دانسته و با این دیدگاه به دنبال ارائه تفسیری علمی از این رخداد برآمده‌اند.

بدین ترتیب با فروپاشی کامل نظام طبیعی، آسمان و زمین ساختاری نوین پیدا می‌کند: «**یوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ**»[[25]](#footnote-25) همچنین گفته‌شده است با تدبر کافی در آیات مربوط به تبدیل زمین و آسمان می‌توان فهمید که مراد از این تبدیل آن معنایی که معمولاً به ذهن می‌رسد نیست، بلکه مراد این است که نظام دنیا کاملاً از بین رفته و نظامی دیگر با شئونی دیگر غیر ازآنچه ما تصور می‌کنیم پدید می‌آید.

برخی در توضیح چگونگی تبدیل آسمان‌ها و زمین گفته‌اند: اهل بصیرت، پیش از وقوع قیامت امور و احوال آخرت را با چشم اخروی می‌بینند و برای مشاهده روز قیامت، به مرگ طبیعی نیازی ندارند؛ زیرا با تبدیل نشئه دنیوی آن‌ها به نشئه اخروی و تبدیل گوش‌ها و چشم‌ها و حواس آن‌ها به گوش‌ها و چشم‌ها و حواس اخروی، همه موجودات آسمان و زمین نیز نزد آنان تبدیل می‌گردند؛ زیرا هریک از موجودات طبیعی دارای دو نشئه است که نشئه دنیوی آن‌ها با حواس دنیوی و نشئه اخروی آن‌ها با بدل شدن این حواس به حواسی اخروی قابل‌مشاهده است و آیه 48 ابراهیم به این تبدیل اشاره دارد و بیشتر اهل بهشت هم‌اکنون در بهشت‌اند؛ چنان‌که بیشتر اهل جهنم نیز هم‌اکنون در جهنم‌اند؛ ولی به سبب نداشتن حواس اخروی آن را درک نمی‌کنند و آخرت با از بین رفتن حجاب‌ها و ظهور حقایق و زوال تعینات و تمیز حق از باطل، حاصل می‌شود.

از آیه «**لَقَدْ کنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَکشَفْنَا عَنْک غِطَاءَک فَبَصَرُک الْیوْمَ حَدِیدٌ**»[[26]](#footnote-26) نیز استفاده می‌شود که هرچه انسان در قیامت مشاهده می‌کند، در دنیا موجود بوده و برای وی مهیا گشته است؛ ولی او از آن‌ها غافل است و ویژگی روز قیامت آن است که در آن روز پرده کنار رفته و آنچه پشت آن است دیده می‌شود. پس حقیقت معاد ظهور حقیقت اشیا پس از خفای آن است و بیشترین صفاتی که در قرآن برای قیامت ذکرشده به آن روز اختصاص ندارد؛ بلکه این صفات در روز قیامت کاملاً آشکار می‌شود.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[[27]](#footnote-27)**

# خطبه دوم

**اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفی الأمجد ابی‌القاسم محمد (ص) و علی امیرالمؤمنین و علی صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر (عج) ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمان و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین . اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ**[[28]](#footnote-28)**عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَالله فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَحیل وَ تَزَوَدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی.**

## چند نکته درباره روز جهانی قدس

نزدیک به هفت دهه از اشغال کشور فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی می‌گذرد و طی این سال‌های طولانی فلسطینیان بی‌شماری شهید، مجروح، اسیر یا از خانه و سرزمین خویش آواره شده‌اند اما ملت فلسطین از پای ننشسته و همچنان برای بازپس‌گیری سرزمینشان مبارزه می‌کنند.

طی سال‌های سختِ اشغال، رژیم صهیونیستی از هیچ جنایتی در حق ملت فلسطین فروگذار نکرده است. از زمانی که فلسطین به‌عنوان «ارض موعود» هدف اشغال صهیونیسم جهانی قرار گرفت، صهیونیست‌ها از سراسر جهان به این سرزمین مهاجرت کردند و خانه و کاشانه فلسطینیان را غصب وزندگی آنان را به خاک و خون کشیدند. شاید هیچ‌کس از ساکنان این سرزمین به این نمی‌اندیشید که اشغالگران برای فلسطین چه خوابی دیده‌اند و مصائب و دردهای فلسطینیان بی‌دفاع و مظلوم، صفحه‌ای تاریک و ننگین از تاریخ جهان شود.

ازآنجاکه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به حمایت از ملت رنج‌کشیده فلسطین، روز قدس نام‌گذاری شده است و مردم کشورهای اسلامی در این روز با برپایی راهپیمایی و سردادن شعارهای ضد صهیونیسم، خشم و انزجار خود را از این رژیم غاصب نشان می‌دهند به همین مناسبت بیان چند نکته در این زمینه بایسته است:

1. از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در 1948 میلادی (1327 خورشیدی) تاکنون جهانیان شاهد اشغالگری آشکار صهیونیسم و دردهای و رنج‌های بی‌پایان ملتی بوده‌اند که از سرزمین آبا و اجدادی‌شان به‌ناحق آواره شده‌اند پس از حمله به 774 روستا و شهر در سرزمین فلسطین و کشتار 15 هزار غیرنظامی مسلمان و مسیحی، بازماندگان را به کرانه باختری رود اردن، باریکه غزه و کشورهای همسایه مانند سوریه، اردن و لبنان تبعید کردند.

اشغال کشوری دیگر، کشتار و بیرون راندن ساکنان آن از سرزمینشان، نشانه‌ای از بربریتی است که در قاموس قوانین و معاهده‌ای جهان نوین هیچ جایی ندارد، اما آشکارا در مورد فلسطین و ساکنان آن به وقوع پیوست و مدعیان قانون و آزادی نیز به حمایت آن پرداختند.

2. نسل‌کشی، جنایتی است که در طی 68 سال اشغال فلسطینیان با آن روبرو بوده‌اند. کشتار مردم بی‌دفاع به‌ویژه غیرنظامیان، حمله و بمباران مناطق مسکونی، خسارت‌های فراوان به زیرساخت‌های صنعتی، اقتصادی و بهداشتی و همچنین استفاده از سلاح‌های ممنوعه و کشتار صدها کودک در طول جنگ‌های 22 روزه، هشت‌روزه و 51 روزه غزه در سال‌های 2008 تا 2014 میلادی نقض آشکار حقوق بشر و اوج جنایاتی است که به‌موجب آن رژیم صهیونیستی را رژیم کودک کش نامیدند.
بر پایه آمارهای منتشرشده از سوی یونیسف، حملات نظامی رژیم صهیونیستی به غزه در سال‌های 2008 و 2009 به کشته شدن 350 کودک و در سال 2012 کشته شدن 35 کودک و در سال 2015 نیز کشته شدن 447 کودک را در پی داشت. اوج جنایات در سال 2015 به‌اندازه‌ای بود که در طول جنگ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای رژیم صهیونیستی را متهم به «نقض فاحش حقوق بشر» کرد و رژیم اشغالگر همچنان با نادیده انگاشتن حقوق بشر غزه را آماج حملات موشکی و خمپاره‌های فسفری خود قرار می‌داد.

3. بیرون راندن مردم و تخریب خانه‌های آنان و شهرک‌سازی‌های بی‌پایان نیز ظلم دیگری است که این رژیم از ابتدای اشغال تاکنون در حق ساکنان فلسطین روا داشته است. روند شهرک‌سازی صهیونیست‌ها و کیفیت رفتار اشغالگران با فلسطینی‌ها همواره بخشی از اعتراضات فلسطینیان بوده است. گسترش شهرک‌سازی و همچنین بدتر شدن رفتار شهرک‌نشینان با مرم فلسطین به‌عنوان ساکنان اصلی این سرزمین، بیش‌ازپیش بر وخامت اوضاع می‌افزاید و چیزی که رنج‌های این ملت بی‌دفاع را بیشتر می‌کند، سکوت همیشگی و چشم‌پوشی بی‌پایان سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق است.

4. افزون بر کشتار و نسل‌کشی، آوارگی و محرومیت‌هایی ناشی از آن همچون بی‌سوادی، دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی، سوءتغذیه و ... از مشکلاتی است که آوارگان فلسطینی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و سازمان بشردوستانه و مدعیان حقوق بشر نیز به‌سادگی از کنار آن می‌گذرند. بر پایه آخرین آماری که مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین بیست و سوم اردیبهشت ارائه کرده است 6 میلیون و یک‌صد هزار تن در فلسطین ساکن و به همین اندازه بیرون از سرزمین مادری آواره هستند. از این شمار، فقط پنج میلیون و 49 هزار نفر در آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) پرونده دارند.

5. مسئله دیگر در ارتباط با فلسطین سکوت کشورهای عربی، سیاست‌های دوگانه و ضدونقیض و روابط مسالمت‌آمیز آن‌ها با رژیمی است که از نیل تا فرات را به‌عنوان قلمرو سرزمینی خود هدف قرار داده است و مسئله دیگر، دودستگی فلسطینیان و مواضع آنان در برابر رژیم صهیونیستی و نداشتن اتحاد و یکپارچگی کشورهای عربی و اسلامی است که همین امر نیز دستاویزی برای جولان بیشتر این رژیم در منطقه و جهان شده است.

باوجود دردها و رنج‌ها و سختی‌های شصت‌وهشت‌ساله‌ای که ملت فلسطین به دوش کشیده‌اند همچنان با رشادت در برابر اشغالگران مقاومت می‌کنند شاید روزی صلح و آرامش را به سرزمین زیتون بازگردانند.

# معیار جامعه اسلامی

1. پیشگیری از اعتیاد

مهم‌ترین شیوه‌های پیشگیری از اعتیاد عبارت‌اند از: آگاه نمودن جامعه از خطرات و مضرات مواد مخدر، افزایش مهارت‌های زندگی و مهارت حل مشکل، هدفمنـدی زندگی و شناخت ارزش‌های فردی، اجتماعـی و مذهبـی، تقویت فعالیت‌های جایگزین برای افراد در معرض خطر و شناخت باورهای غلط مربوط به مصرف مواد مخدر.

2. جلوگیری از بدحجابی و فساد اخلاقی

آثار بی‌حجابی و بدحجابی فساد اجتماعی است. هنگامی‌که در یک جامعه، خانواده‌ها سست و بی‌بنیاد شدند و از هم پاشیدند، اعضای خانواده به فساد کشیده می‌شوند و شعله‌ی این فساد به‌تدریج دامنه‌اش  اجتماع را دربر گرفته، به آتش خواهد کشید. گسترش دامنه‌ی فحشا و افزایش فرزندان نامشروع، قتل و خونریزی اعتیاد و بزهکاری و...از دردناک‌ترین پیامدهای بی‌حجابی در چنین جوامعی است.

برای اینکه جامعه‌ای باحجاب اسلامی و به‌تبع آن امنیت داشت باید زمینه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی را در افراد جامعه تقویت نمود و همچنین الگوهای حجاب و عفاف را هرچه بیشتر در قالب فیلم‌ها، داستان‌ها، نمایش‌ها و برنامه‌های عملی به مردم شناساند.

3. اجرای صحیح قوانین راهنمایی و رانندگی در جامعه

4. توجه به فاصله طبقاتی بین اقشار جامعه

5. توجه به موارد بهداشتی و امور تغذیه که باعث انواع بیماری‌ها و امراض مختلف در جامعه می‌شود، عامل بسیاری مهمی در سلامت یک جامعه می‌باشد.

# دعا

**نسئلک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الأجلّ الاکرم یا الله و... یاارحم الرحمین. اللهم ارزقنی توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدقة النیّة و عرفان الحرمة اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الکفر واهله.**

خدایا تو را به اولیای الهی قسم می‌دهیم که گام‌های ما را درراه خودت استوار بدار. دل‌های ما را به انوار قرآن و معرفت خودت روشن بفرما. اموات و درگذشتگان ما و این جمع را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهدا و روح ملکوتی امام را با سالار شهیدان محشور بفرما. همه ایثارگران و خانواده‌های شهدا را مشمول لطف بی‌کران خودت قرار بده. این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان ما قرار مده. اموال ما را در این ماه مبارک قبول بفرما. توبه و استغفار ما را بپذیر. ما را مشمول عنایات خودت قرار بده. به ما توفیق درک لیلة القدر روز فطر عنایت بفرما. خدایا مریض‌ها و جانبازان عزیز را شفاعت بفرما. شرّ دشمنان را به خودشان بازبگردان. اسرائیل متجاوز را نابود بفرما. مسلمان‌ها را در همه عرصه‌ها عزّت و اقتدار و پیروزی بیشتر عنایت بفرما و..

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکنْ لَهُ کفُوًا أَحَدٌ[[29]](#footnote-29)**

1. . اعراف آیه43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . سوره الحدید، آیه 28. [↑](#footnote-ref-2)
3. . بحارالانوار، ج 3، ص 161. [↑](#footnote-ref-3)
4. . نهج البلاغه، خطبه 195. [↑](#footnote-ref-4)
5. . الدخان، آیه 10. [↑](#footnote-ref-5)
6. . الزمر، آیه 68. [↑](#footnote-ref-6)
7. . الحاقة، آیه 13 و 14. [↑](#footnote-ref-7)
8. . النمل آیه 87. [↑](#footnote-ref-8)
9. . تکویر آیه 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. . القیامة، آیه 9. [↑](#footnote-ref-10)
11. . تکویر، 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. . المرسلات، آیه 8. [↑](#footnote-ref-12)
13. . انفطار، 2. [↑](#footnote-ref-13)
14. . الزمر آیه 69. [↑](#footnote-ref-14)
15. . الطور 9. [↑](#footnote-ref-15)
16. . المعراج، 8. [↑](#footnote-ref-16)
17. . الحاقة، آیه 16. [↑](#footnote-ref-17)
18. . الزلزلة، آیه 1 و 2. [↑](#footnote-ref-18)
19. . سوره ق، آیه 44. [↑](#footnote-ref-19)
20. . المزمل، آیه 14. [↑](#footnote-ref-20)
21. . الحاقة، آیه 13. [↑](#footnote-ref-21)
22. . القارعة، 5. [↑](#footnote-ref-22)
23. التکویر، 6. [↑](#footnote-ref-23)
24. الانفطار، 3. [↑](#footnote-ref-24)
25. . سوره ابراهیم، آیه 48. [↑](#footnote-ref-25)
26. سوره ق، آیه 22. [↑](#footnote-ref-26)
27. . سوره والعصر. [↑](#footnote-ref-27)
28. . آل عمران 102. [↑](#footnote-ref-28)
29. . سوره اخلاص. [↑](#footnote-ref-29)