**فهرست مطالب**

[خطبه اول 2](#_Toc427064156)

[مبعث 2](#_Toc427064157)

[باور شیعیان 2](#_Toc427064158)

[باور اهل سنت 2](#_Toc427064159)

[روز مبعث چه روزیست؟ 3](#_Toc427064160)

[اهداف و ویژگی‌های بعثت پیامبر (ص) 3](#_Toc427064161)

[1. انقلاب ارزشها 4](#_Toc427064162)

[2. تزکیه و پرورش روح 4](#_Toc427064163)

[3. ایجاد و توسعة عدالت اجتماعی 5](#_Toc427064164)

[خطبه دوم 5](#_Toc427064165)

[مناجات شعبانیه 6](#_Toc427064166)

[حماسه ملی انتخابات 6](#_Toc427064167)

[ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات 6](#_Toc427064168)

[دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در انتخابات 7](#_Toc427064169)

[انتخابات در حیطه قانون 8](#_Toc427064170)

[اهمیت انتخابات 9](#_Toc427064171)

[دعا 9](#_Toc427064172)

# خطبه اول

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّه[[1]](#footnote-1) و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد (ص) و علی آله الاطیبین الاطهرین لاسیّما بقیّة الله فی الأرضین.**

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[[2]](#footnote-2) عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی اللّه و ملازمة امره و مجانبة نهیه.**

# **مبعث**

[روز](http://www.beytoote.com/fun/sms/sms-mabas-felicitation.html) مبعثت بر پایهٔ باورهای اسلامی، روزی است که محمد، پیامبر اسلام، به درجه پیامبری برگزیده شد. مسلمانان معتقدند او در غار حرا، توسط جبرئیل و از سوی خدا به پیامبری نائل آمد و مأمور شد که چندخدایی و بت‌پرستی را از زمین بردارد و خداپرستی را رواج دهد و پیام وحی را به مردم برساند. محمد در این زمان چهل سال داشت و در مکه زندگی می‌کرد.

# **باور شیعیان**

بر اساس باور شیعیان، محمد مصطفی در روز ۲۷ رجب عام الفیل، سال ۱۳ پیش از هجرت پیامبر اسلام مبعوث شد. شیعیان این روز را جشن می‌گیرند و در روایات اسلامی اعمال مستحبی برای روز مبعث پیش‌بینی‌شده است. دعا، نماز و غسل مستحب از اعمال این روز است.

# **باور اهل سنت**

در نزد اهل سنت تاریخ دقیق بعثت پیامبر مشخص نیست، ولی بعضی معتقدند که این واقعه در شب ۲۱ ماه رمضان بوده است. به دلیل نامعلوم بودن تاریخ، مبعث نزد اهل سنت جشن گرفته نمی‌شود.

# **روز مبعث چه روزی است؟**

 روز مبعث، روزی است که حضرت محمد، پیامبر گران‌قدر اسلام، به درجه پیامبری برگزیده شد. در تقویم هجری قمری، ۲۷ رجب روز مبعث است.  حضرت محمد مصطفی در روز (۲۷ رجب) سال ۴۰ عام الفیل، همزمان با سال ۱۳ پیش از هجرت پیامبر اسلام، در غار حرا، توسط (جبرئیل) و از سوی خدا به پیامبری نائل آمد و مأمور شد که چند خدایی و بت‌پرستی را از زمین بردارد و خداپرستی را رواج دهد و پیام وحی را به مردم برساند.

 روز مبعث، روز برانگیختن خردهایی است که در تابوت خُرافه گرایی، هوس پرستی و جهل پیشگی دفن شده بود. روز مبعث روز تولّد عاطفه‌هاست؛ عاطفه‌هایی که در رقص شمشیرها زخمی می‌شد و در جنگل نیزه‌ها جان می‌باخت. آن روزها، دخترکان معصوم، به‌جای آغوش گرم مادر، در دامان سرد خاک می‌خفتند. جوانان بلندقامت، در جنگ جهالت‌ها، جان به بارش تیرها می‌دادند وزنان بی‌پناه، دربند اسارت می‌زیستند. روز مبعث، روز مرگ قساوت‌ها و شرارت‌ها بود؛ روز مرگ کرامت‌هایی که به‌پای بت‌ها قربانی می‌شد؛ روز مرگ جهل و شرک و پرستش‌های ناروا بود.

# موقعیت جهان و جزیرة‌العرب در آستانه بعثت

جهان در آستانه بعثت حضرت رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ در انحطاط و بحران شگفت انگیزی قرار داشت. جهالت، غارتگری، ظلم و ستم، تضییع حقوق ضعیفان و محرومان، فساد و بی بند و باری، تبعیض و نا عدالتی، نگرانی و دلهره، دوری از اخلاق و انسانیت، تمام جوامع بشری را در آن روزگار فراگرفته بود.

در این میان منطقه جزیرة‌العرب و به‌ویژه شهر مکه از منظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، پایین‌ترین و بدترین وضع را تحمل می‌کرد. خضوع اعراب جاهل در مقابل چوب های خشکی که به صورت بت درست شده بود و اهالی مکه در مقابل آن اجسام بیجان قربانی‌ها کرده و استمداد می‌طلبیدند، هر انسان فهمیده و عاقلی را به تعجب و تأسف وا‌ می‌داشت. زنان نه تنها از حقوق اساسی خود محروم بودند، بلکه همانند کالای بیجان خریدوفروش می‌شدند و... .

# اهداف و ویژگی‌های بعثت پیامبر (ص)

# 1. انقلاب ارزش‌ها

بعد از بعثت رسول گرامی اسلام، اصول و ارزش‌های جاری در جامعه که علیه مصالح دنیا و آخرت مردم بود، به ارزش‌های انسانی و الهی تبدیل شد. خرافه‌پرستی به حقیقت‌یابی، جنگ و خونریزی و ناعدالتی به قسط و عدل و مساوات بدل گردید و انسان‌های در ظاهر پایین درجه، به افرادی مورد اعتماد و دارای منزلت اجتماعی والائی تبدیل شدند. تمام قوانین و ملاک‌های ظاهری و مادی جای خود را به معیارهای ارزشمند و متعالی داد.

بعثت پیامبرـ صلّی الله علیه و آله ـ ارزش‌های ضد انسانی را دگرگون کرد و تمام رسم‌های ایام جاهلیت، به قوانین عادلانه اسلامی تبدیل شدند. رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ بیشترین تلاش خود را در تحول افکار عمومی متمرکز کرده و برای از میان بردن باورهای خرافاتی و ناپسند، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کرد.

# 2. تزکیه و پرورش روح

از مهم‌ترین علل بعثت انبیاء، تهذیب نفوس و تربیت انسان‌های مستعد است. پیامبران الهی کوشش می‌کنند نیروهای درونی انسان‌ها را از قوه به فعلیت رسانده و برای رسیدن به قلّه سعادت و کمال، آنان را همراهی و یاری نمایند. آنان برای ارتباط افراد با مبدأ هستی زمینه سازی کرده و مقدمات تعالی آنان را فراهم می‌آورند.

قرآن کریم در سورة آل عمران با اشاره به این نکته می‌فرماید: «**لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلیَ المُؤْمِنینَ إذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسولاً مِنْ أنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَیُزَکّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُم الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ وَإنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ**»[[3]](#footnote-3) خداوند متعال بر مؤمنان منت نهاد هنگامی‌که در میان آن‌ها پیامبری از جنس خودشان برانگیخت که آیات او را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد، گرچه قبل از بعثت در گمراهی آشکاری بودند.

رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیز با تلاوت آیات کلام وحی، روح و جسم آنان را صیقل داده و با زدودن زنگارهای جهل و خرافات و خودپرستی، برای پذیرش حق و گام نهادن در راه کمال یاری‌شان می‌نمود.

# 3. ایجاد و توسعه عدالت اجتماعی

انسان‌ها فطرتاً طالب عدالت‌اند و سالم‌ترین جوامع، آن‌هایی است که عدالت در تمام ابعاد خود در میان آن جوامع حاکم گردد.  
قرآن کریم در آیات متعددی از عدالت‌خواهی پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ سخن گفته و آن را یکی از اهداف بعثت می‌شمارد. در سوره اعراف از اهتمام ویژه آن گرامی به اجرای عدالت خبر داده و می‌فرماید: «**قُلْ أمَرَ رَبّی بِالْقِسْط**»[[4]](#footnote-4) بگو: پروردگارم مرا به عدالت فرمان داده است.

عدالت‌طلبی در تمام زوایای زندگی پیامبرـ صلی الله علیه و آله ـ جلوهگر بود و گستره آن، گفتار، رفتار، روابط عمومی، معاملات، حتی محیط خانواده و دوستان و نزدیکانش را نیز شامل می‌شد. امام صادق ـ علیه السلام ـ فرموده است: «**کانَ رَسُولُ اللهِ یُقَسِّمُ لَحَظاتَهُ بَیْنَ أصْحابِهِ فَیَنْظُرُ إلی ذا وَیَنْظُرُ إلی ذا بِالسَّویَّة**»[[5]](#footnote-5) رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ نگاه خود را در میان یارانش به‌طور مساوی تقسیم می‌کرد، گاهی به این و گاهی به آن دیگری به‌طور مساوی نگاه می‌کرد.

آن گرامی به مهم‌ترین فلسفه بعثت انبیاء که ایجاد قسط و عدل است به‌طور کامل معنی و مفهوم می‌بخشید که خداوند فرمود: «**لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أنْزَلْنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لیَقومَ النّاسُ بِالقِسْطِ**»[[6]](#footnote-6) ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و میزان نازل کردیم، تا مردم به عدالت قیام کنند.

# خطبه دوم

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّه[[7]](#footnote-7) ثمّ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد (ص) و علی آله الاطیبین الاطهرین لاسیّما بقیّة الله فی الأرضین و صلّ علی سیّدنا و مولانا و امامنا امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع) صلّ علی صدّیقة الطاهرة فاطمة الزهرا (س) و علی الحسن والحسین سیّدی شباب اهل الجنّة و علی ائمّة 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 (عج) حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرّحمن و سلالة النبیّین و صفّوة المرسلین و عترة خیرة ربّ العالمین صلواتک علیهم اجمعین.**

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[[8]](#footnote-8) عباد اللّه اوصیکم و نفسی بتقوی اللّه.**

# مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه یکی از مناجات‌هایی است که مقامات توحیدی در آن به شکل خاص بیان‌شده است. یکی از بهترین نردبان‌های سلوک و وسایلی که ما را در وادی توحید و قرب به خدای متعال سیر می‌دهد دعاست با آن تعابیر بلندی که در قرآن و روایات از آن بیان‌شده لذا شایسته است که همه‌ی مؤمنین یک فرصتی را در شبانه‌روز در کنار بقیه‌ی مراسم عبادی خودشان برای مناجات باخدای متعال و دعا اختصاص بدهند بخصوص اگر تلاش شود این دعا در فرصت‌های استجابت دعا باشد مواقع متعددی را در روایات برای اجابت دعا دیده‌اید در تعبیر روایت این است که درهای آسمان باز است و دعا بالا می‌رود به تعبیر دیگر وسایط اجابت فراهم است اتخاذ بکنند.

کسانی می‌توانند این بخش از دعا را باجان و دل بخوانند که از اعلام عشق نسبت به خدای متعال ابایی نداشته باشند، از نماز اول وقت خواندن نزد کسانی که به نماز اعتقادی ندارند نترسند، از روزه گرفتن کنار مردمی که مسخره‌اش می‌کنند هراس نداشته باشند، این فراز مخصوص آن‌هاست، آن‌ها اگر جهنم هم بروند همه جهنم را از عشق خود به خدای متعال آگاه می‌کنند.

# حماسه ملی انتخابات

# ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات

طبق دلیل عقلی مشارکت حداکثری در انتخابات ضرورت دارد، زیرا بارها تجربه‌شده که میزان مشارکت مردم در برنامه‌های ملی و مذهبی تأثیر مستقیمی در رفتار و موضع‌گیری‌های دشمن داشته، همان‌گونه مشاهده کردیم غربی که تحریم‌های فلج‌کننده را علیه ایران تعیین کرده بود با حضور گسترده و حماسی مردم در راهپیمایی پیروزی انقلاب در سال گذشته دچار شوک شده و قدری نسبت به مواضع گذشته خود عقب‌نشینی کرد. حضور در انتخابات حجت شرعی نیز دارد و آن آیات متعدد قرآنی مبنی بر لزوم تلاش برای ساخت آینده است.

ثبات هر نظام سیاسی به میزان مقبولیت عمومی و مشارکت حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی بستگی دارد. اساساً طرح سیستم سیاسی، که امروزه به‌عنوان دمکراسی در جهان مطرح می‌شود، فرآیندی است که به‌منظور جذب آرا و مقبولیت عمومی طراحی‌شده و سعی بر آن دارد تا بتواند نوعی حکومت را ترسیم کند که تمام مردم در آن سهیم باشند. یکی از سنجه‌های میزان مقبولیت یک نظام سیاسی، حضور آحاد مردم درصحنه‌های سیاسی، اجتماعی است و قطعاً یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین زمینه‌ها برای سنجش میزان حضور مردمی انتخابات است. بنابراین در برگزاری و زمینه‌سازی در انتخابات، سعی بر دستیابی به یک مشارکت حداکثری است و از این طریق یک نظام سیاسی می‌تواند پایه‌های حکومتی خود را محکم‌تر کند و به بازتولید گفتمان مدیریتی خود امیدوار باشد.

# دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در انتخابات

به‌طورکلی کلمه انتخابات گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می‌شود. برای تحقق این امر باید امکانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست‌گذاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاکم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن نمایند. رأی‌دهندگان باید بااطلاع از وضعیت جامعه و کسانی که می‌توانند جامعه اسلامی ما را به‌سوی تعالی هدایت نمایند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.  
مسؤولین امر برگزاری انتخابات باید محیط انتخابات را از آلودگی‌ها پاک کنند و نگذارند افراد و یا گروه‌هایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی، انتخابات سالم را تحت‌الشعاع خود قرار دهند و آن را از مسیر اصلی دورنمایند. چارچوب نحوه برگزاری انتخابات را قانون انتخابات تعیین می‌کند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همه افراد و گروه‌ها باید آن را محترم بشمارند و در مسیر آن حرکت نمایند. اگر ضوابط از سوی همه اقشار جامعه رعایت شود، ملت با اعتماد کامل به برگزارکنندگان، به‌طور گسترده درصحنه انتخابات حضور خواهند یافت و با هر سلیقه و فکری که داشته باشند، اصلح را با تحقیق و تشخیص خود انتخاب خواهند نمود.

فرد یا افرادی که به این طریق به‌عنوان رئیس‌جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده مجلس خبرگان و ... انتخاب می‌گردند و با اکثریت در نظر گرفته‌شده در قانون، این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند، موظف‌اند اهداف و آرمان‌های جامعه اسلامی را برآورده سازند. این افراد قبل از انتخاب شدن باید برنامه مشخصی داشته باشند و به ملت ارائه دهند. اگرچه چارچوب اصلی وظایف رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و... در قانون اساسی مشخص و تعیین‌شده است؛ لیکن چگونگی انجام این وظایف و رسیدن به اهداف تعیین‌شده، موضوع مهمی است که باید در برنامه آنان برای ارائه به ملت وجود داشته باشد. مردم در مقابل رأی خود توقع دارند مسئولین نظام انتخاباتی با تلاش خود مشکلات آنان را حل کنند و درراه شکوفایی کشور در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از هرگونه فعالیتی دریغ نورزند.

به‌هرحال درنتیجه آرای مردم، عده‌ای اکثریت در نظر گرفته‌شده در قانون را کسب و عهده‌دار مسئولیت خواهند شد. آن‌ها باید توقع معقول مردم را برآورده سازند و آن مواردی را که در برنامه‌های خود عنوان نموده‌اند، در مدت عهده‌دار بودن مسئولیت پیاده نمایند.

# انتخابات در حیطه قانون

در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات بر مبنای قانون انتخابات که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ‌شده است، برگزار می‌گردد. تلاش و سعی مسئولین برگزاری انتخابات این است که قانون مصوبه را به نحو احسن اجرا نموده و برنامه‌های اجرایی خود را در مسیر آن تدوین نماید. در قانون انتخابات هر یک از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و... شرایط فرد یا افرادی که می‌توانند برای قبول این مسئولیت داوطلب شوند، دقیقاً مشخص‌شده است. به‌موجب قانون انتخابات، شورای نگهبان ناظر بر اجرای قانون انتخابات از سوی مجریان بوده و در کلیه مراحل انتخابات حضور مستقیم دارد و درصورتی‌که در هر مرحله از برگزاری انتخابات، خلاف قانون مشاهده کند، می‌تواند نسبت به آن برخورد قانونی بنماید.

# اهمیت انتخابات

انتخابات مهم‌ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیار برای ارزیابی و جایگاه و میزان نقش‌آفرینی مردم در نظام‌های سیاسی است. انتخابات به معنی چارچوب و ابزاری که از طریق آن اراده مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال قدرت سیاسی به ظهور می‌رسد و از طریق مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری اجرا و نظارت نقش‌آفرینی می‌کنند. در نظام‌های مردم‌سالار توافق درباره اهداف اساسی سیاست از طریق فرآیند تصمیم‌گیری، مشورت و تعامل تجلی می‌یابد و اگر تصمیم‌گیری از این طریق نباشد نمی‌توان بر مسائل و بحران‌ها عملاً پاسخ مثبت دریافت کرد. زیرا تصمیم‌گیری یک فرآیند استدلالی است که از طریق مجلس طی فرآیندهای عقلانی مبنی بر مفروضه‌ها یا فرض ضمنی صورت می‌گیرد. ساختی است که تعمدی را به هر اقدام خاص می‌دهد. که می‌توان آن را به ساخت سیاسی نیز گسترش داد و چیزی به‌عنوان تصمیم‌گیری سیاسی نامید. در فرآیند تصمیم‌گیری در نظام مردم‌سالاری دینی تحلیل فرآیند بسیار مهم است. زیرا می‌تواند رافع مشکلات و مسائل در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی باشد و می‌تواند تعاملات گروه‌های مرجع و نهادهای قدرت را به رابطه‌ی برد – برد تبدیل کند و تولید اجتماعی تکلیف محوری را به بوته آزمایش و اجرا گذارد نمونه‌های بارز آن سال‌های دفاع مقدس بوده و استمرار فرهنگ بسیج می‌باشد.

# دعا

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

خدایا دل‌های ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما. ملت ما را در همه آزمون‌ها سرافراز بفرما. ما را در آزمون انتخاباتی که در پیش ‌رو هست موفق و مؤیّد بفرما. شرّ دشمنان را به خودشان بازبگردان. اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز. ارواح شهدا و روح مطهر امام را با سالار شهیدان محشور بفرما و...

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکنْ لَهُ کفُوًا أَحَدٌ[[9]](#footnote-9)**

1. . اعراف 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . آل عمران 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. . آل عمران 164. [↑](#footnote-ref-3)
4. . اعراف آیه 29. [↑](#footnote-ref-4)
5. . بحار الانوار، ج 16، ص 260. [↑](#footnote-ref-5)
6. . حدید آیه 25. [↑](#footnote-ref-6)
7. . اعراف آیه 43. [↑](#footnote-ref-7)
8. . تحشرآیه 18. [↑](#footnote-ref-8)
9. . سوره اخلاص. [↑](#footnote-ref-9)