**فهرست مطالب**

[خطبه اول 2](#_Toc427078090)

[انواع پرستش و عبادت خداوند 2](#_Toc427078091)

[1. پرستش قولی 2](#_Toc427078092)

[2. پرستش عملی 2](#_Toc427078093)

[عبادت عامیانه و کاسبانه 2](#_Toc427078094)

[عبادت عارفانه و عاشقانه 3](#_Toc427078095)

[انواع عبادت از لحاظ انگیزه و اهداف عابدان 3](#_Toc427078096)

[**بهترین عبادت** 4](#_Toc427078097)

[خطبه دوم 5](#_Toc427078098)

[روز جهاد کشاورزی 5](#_Toc427078099)

[کشاورزی، اساس توسعه و پیشرفت 6](#_Toc427078100)

[روز جوان 6](#_Toc427078101)

[جوان و هیجان طلبی 7](#_Toc427078102)

[جوان، خلاقیت و نوآوری 7](#_Toc427078103)

[مسئله انتخابات 8](#_Toc427078104)

[دعا 9](#_Toc427078105)

# خطبه اول

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و صلّ الله علی سیّدنا و نبیّنا ابی القاسم مصطفی 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 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[[1]](#footnote-1)** **عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَالله فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی.**

## انواع پرستش و عبادت خداوند

## 1. پرستش قولی

پرستش قولی عبارت است از یک سلسله جمله‌ها و اذکار که به زبان می گوییم، مانند قرائت حمد و سوره و اذکاری که در رکوع و سجود و تشهد نماز می گوییم و ذکر لبیک که در حج می گوییم.

# 2. پرستش عملی

پرستش عملی مانند قیام و رکوع و سجود در نماز یا وقوف عرفات و مشعر و طواف در حج. غالباً عبادت‌ها، هم مشتمل است بر جزء قولی و هم بر جزء عملی، مانند نماز و حج، که هم بر جزء قولی و هم بر جزء عملی مشتمل‌اند.

گروهی از محققان، عبادت را به دو نوع روحی (قلبی) و بدنی تقسیم کرده و عبادت اسلامی را، از نظر کمی و کیفی، از عبادات دیگر آیین‌ها برتر دانسته‌اند. گروهی نیز عبادت را، از نظر چیستی و برداشت مردمان، به دو گونه عامیانه و عارفانه تقسیم کرده‌اند.

برداشت مسلمانان از آموزه‌های ویژه عبادت، مانند: نماز، روزه و حج به‌طورکلی بر دو گونه است:

# عبادت عامیانه و کاسبانه

در برداشت نخست، عبادت و پرستش، نوعی معامله و مبادله کار با فرد، است. همان‌گونه که کارگر در مقابل نیروی کارش مزد می‌گیرد، این‌گونه عابدان نیز در برابر رنج عبادت و پرستش، چشم‌داشت پاداش و مزد دارند. تنها تفاوت کارگر و این‌گونه عبادت‌گران آن است که کارفرما از نیروی کار بهره می‌گیرد؛ ولی خدا که کارفرمای ملک و ملکوت است، به اطاعت آدمیان نیاز ندارند. امیر مؤمنان، [علی (ع)](http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%28%D8%B9%29&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True) می‌فرماید: خداوند، سبحان و تعالی، موجودات را بیافرید و چون بیافرید از فرمان‌برداری‌شان بی‌نیاز بود و از نافرمانیشان در امان؛ زیرا نه نافرمانی نافرمایان او رازیانی رساند و نه فرمان‌برداری فرمان‌برداران سودی.[[2]](#footnote-2) هویت و چیستی عبادت عامیانه، همان اعمال بدنی و حرکات ظاهری است که به‌وسیله زبان و دیگر اعضاء انجام می‌گیرد.

# عبادت عارفانه و عاشقانه

در برداشت عارفانه، عبادت، نردبان قرب به خدای سبحان، معراج انسان، مایه لقای روان و پرواز به‌سوی کانون نامرئی هستی است. در پرتو پرستش، استعدادهای روحی آدمی پرورش می‌یابند، نیروهای ملکوتی انسان ورزش می‌کنند و روح بر بدن چیرگی می‌یابد. در این برداشت، عبادت عالی‌ترین واکنش انسان در برابر پدیدآورنده جهان، اظهار عشق و اشتیاق به کانون کمال و گام نهادن در جاده نیکبختی است. عبادت پیکری دارد و روحی. آنچه با زبان و دیگر اعضا انجام می‌شود، جنبه جسمانی عبادت است. مفهومی که پرستشگر از عبادت دارد، انگیزه‌ای که او را سمت عبادت می‌کشاند، بهره‌ای که از عبادت می‌برد و نیز آن راه‌یابی‌اش به بساط قرب حق‌تعالی، عناصر تشکیل‌دهنده روح عبادت به شمار می‌آیند.

# انواع عبادت ازلحاظ انگیزه و اهداف عابدان

1. عبادت تاجران (پرستش کاسب‌کارانه برای جلب منفعت).

2. عبادت بردگان (پرستش از روی ترس برای دفع ضرر و زیان).

3. عبادت آزادگان (پرستش آزاد از قید سود و زیان و فقط برای شکر خدای سبحان).

گروهی، خدا را به شوق بهشت می‌پرستند، این عبادت بازرگانان است؛ گروهی خدا را از ترس عذابش می‌پرستند، این عبادت بردگان است؛ و گروهی خدا را برای سپاسگزاری می‌پرستند، این عبادت آزادگان است.

دو نوع اول، از شائبه شرک خفی و شرک جلی و خود پرستی تهی نیست. دستیابی به درجه سوم، دشوار نیست. دو قسم اول، هویتی عامیانه دارد و قسم سوم، هویتی عارفانه و عاشقانه. عبادت عامیانه از نظر فقهی صحیح است؛ اما باید بکوشیم عبادت ما عارفانه شود. واکنش آزادگان که از قید بهشت و جهنم رهیده‌اند، در برابر خدای سبحان سپاسگزارانه و عارفانه است، نه از بیم آتش خدا را می‌پرستند و نه به طمع بهشت. از نظر آنان، حتی اگر گناه کیفر نداشته باشد، شکر نعمت خدای متعال، انسان را از معصیت باز می‌دارد. امام علی (ع) می‌فرماید: اگر خداوند از نافرمانی خود بیم نمی‌داد، واجب بود به شکرانه نعمت‌هایش نافرمانی نشود.[[3]](#footnote-3) عبادت از منظر امیرمؤمنان (ع) هویتی عارفانه دارد. سخنان آن حضرت، سرچشمه برداشت عارفانه از عبادت است. سخنان [رسول اکرم (ص)](http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%20%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%20%28%D8%B5%29&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True) نیز تأییدکننده همین برداشت است. آن بزرگوار می‌فرماید: ارجمندترین مردمان کسی است که عاشق عبادت باشد، آن را در آغوش کشد، بادلش دوستش بدارد و بدنش با آن پیوند تنگاتنگ داشته باشد و خود را برای عبادت فارغ‌البال سازد. چنین کسی پروا ندارد در دنیا با دشواری یا آسانی روبه‌رو گردد[[4]](#footnote-4).

# بهترین عبادت

به‌طورکلی، عبادت بر اساس محبت خدای متعال بهترین عبادت است؛ زیراکسی که به انگیزه رهایی از دوزخ یا رهیابی به بهشت عبادت می‌کند، مطلوب اصلی‌اش خدا نیست، و خدا را وسیله رسیدن به هدف قرار داده است. عشق به عبادت از آن سالکانی است که هنوز به مقصد نرسیده‌اند و در میان راه قرار دارند. وقتی کسی به عبادت دل می‌بندد و از آن لذت می‌برد، معلوم می‌شود هنوز به مقصد نرسیده است. برترین مردم، کسانی هستند که به معبود عشق می‌ورزند. پرستش واقعی، آن پرستشی است که درزمینهٔ عشق پیدا می‌شود. پرستش‌هایی که از راه طمع یا ترس است ازنظر اسلامی ارزش زیادی ندارد، یعنی ارزشش ارزش مقدماتی است و برای این است که بعد انسان به مرحله بالاتر برسد. مثل این است که انسان، بچه کوچک را با تهدید یا تطمیع به مدرسه می‌فرستد ولی نه از باب اینکه واقعاً مدرسه رفتن امری است که قابل‌خرید و فروش است و باید مزدی به او داد. واقعاً این‌جور نیست. آن، ارزش ذاتی دارد ولی از باب اینکه این، بچه است و هنوز عقل و شعورش نمی‌رسد باید با نخودچی‌کشمش یا خریدن سه‌چرخه او را به مدرسه فرستاد.

# خطبه دوم

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمداللّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا عن هدانا 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 حججک 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 حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[[5]](#footnote-5) عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَالله فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی.**

# روز جهاد کشاورزی

کشاورزی در بسیاری از کشورها محور توسعه قرار گرفته و در ایران نیز این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد علی رغم همه تلاش‌ها به دلیل وجود مشکلات ساختاری، توسعه این بخش با تنگناهایی مواجه است.  از سوی دیگر کارشناسان معتقدند این بخش می‌تواند نقش عمده ای در رونق اقتصادی داشته باشد و محصولات آن می‌تواند جایگزین مناسبی برای صادرات نفت باشد. پس از انقلاب اسلامی ایران هدف و تلاش مسئولان در این راستا قرار گرفت که کشور در تولید محصولات کشاورزی و به‌ویژه محصولات راهبردی مانند: گندم به خودبسندگی کامل برسد. ولی در عمل با آغاز جنگ تحمیلی، توان برنامه‌ریزی از برنامه ریزان بخش کشاورزی گرفته شد.

 در طول سالهای دفاع مقدس بیشتر تلاش دست‌اندرکاران بخش کشاورزی حمایت از تولید محصولات کشاورزی و تهیه نهاده‌ها برای کشاورزان بود. در این دوره با توجه به موقعیت ویژه کشور از نظر مخارج جنگ تحمیلی، باز بخش کشاورزی به سبب دارا بودن پتانسیل‌های خوداتکایی به منابع داخلی توانست این دوران بحران را به‌خوبی طی کند.

 پس از پایان جنگ و شرایط بحران نگاه مسئولان نظام به تدوین و به کار کیری برنامه‌های توسعه برای کل اقتصاد و به‌ویژه بخش کشاورزی جلب شد. به طبع، با پیدا شدن این تفکر که بخش کشاورزی شرایط ویژه‌ای داشته و نیز در نظر گرفتن این نکته که در صورت به دست آوردن اطلاعات دقیق می‌توان برنامه‌ریزی‌های دقیق کرد، روش‌های خاصی در برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی ایران پدید آمد.

# کشاورزی، اساس توسعه و پیشرفت

یکی از عناصر مهم در به وجود آمدن تمدن‌های بزرگ، کشاورزی بوده است. ازاین‌روست که دانشمندان علوم جامعه‌شناسی و تمدن گفته‌اند که تمدن‌های بزرگ، در کنار رودها و زمین‌های حاصلخیز ایجادشده‌اند. ایران اسلامی نیز به‌عنوان کشوری صاحب تمدن کهن، دارای پیشینه درخشان درزمینهٔ کشاورزی بوده است. یکی از راه‌کارهای مهم برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی مانند بی‌کاری و ایجاد فرصت‌های شغلی، کشاورزی است. در بیان اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد یک کشور، کافی است بدانیم که بخش کشاورزی، 80 درصد نیازهای غذایی جمعیت کشور را تأمین می‌کند و یک‌چهارم اشتغال کشور درگرو این بخش است.

امروزه کشاورزی به‌عنوان یک‌رشته علمی و مجهز به فن‌آوری روز، نقش اساسی در رشد همه‌جانبه کشور و استقلال آن ایفا می‌کند که این مهم، باتربیت نیروهای متخصص و متعهد امکان‌پذیر است.

# روز جوان

#### دین اسلام، دوره جوانی را پراهمیت‌ترین و اثرگذارترین دوره زندگی انسان برمی‌شمارد؛ به‌گونه‌ای که در این دوره، انسان هر کار مفیدی انجام دهد ارزشمندتر است؛ زیرا اعتقاد اسلام بر این است که شخصیت اصلی آدمی، در جوانی شکل می‌گیرد. همچنان که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرماید: دل جوان، همچون زمین خالی است که هر چه در آن کاشته شود، آن را می‌پذیرد.

اسلام بر این باور است که جوانان چون روحیه حساس و انعطاف‌پذیری دارند، نازک‌دل هستند و این مهم، درروی آوردن به کارهای خیر در آنان، اثر بیشتری دارد. هرچند جوانان روحیه خوبی نسبت به کارهای خیر دارند؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که جوان، آماده پذیرش هر چیزی هست و این، نشانه آن است که خانواده و مسئولان فرهنگی نقش مهمی در هدایت جوانان دارند. همان‌گونه که امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: جوانان را از گمراهی بیم دهید تا فاسد نشوند.

# جوان و هیجان طلبی

هیجان طلبی در ذات جوان وجود دارد که باید آن را درست هدایت و مهار کرد. جوان احتیاج دارد به یک عامل تعیین کننده ای که در دل‌بستگی‌ها و مشاغل خودش تا به‌وسیله او به چیزهای درست و صحیح برسد. آن عامل عبارت است از چیزی که حس هیجان‌طلبی او را اشباع کند. اگر درراه معرفت، درراه درس، درراه علم، درراه ریاضت نفس بخواهد حرکت کند، برای اینکه بتواند این راه را خوب و سریع برود احتیاج دارد به اینکه آن خصلت هیجان‌طلبی جوانیش اشباع شود. اگر آن نشود هر چه هم اول استقبال به وجود آید به‌تدریج افول خواهد کرد؛ چون جوان طبیعتش هیجان‌طلب است.

# جوان، خلاقیت و نوآوری

جوان احساس می‌کند در وجود او انرژی‌های متراکمی وجود دارد. توانایی‌هایی را در خود ازلحاظ جسمانی و هم ازلحاظ فکری و ذهنی احساس می‌کند. حقیقتاً هم توانایی‌هایی که در جوان هست می‌تواند معجزه کند، می‌تواند کوه‌ها را جابه‌جا کند اما جوان احساس می‌کند که از این نیروها و از این انرژی متراکم و از این توانایی‌های او بهره‌برداری نمی‌شود لذا احساس بیهودگی و اهمال می‌کند. بنابراین باید برای جوانان ارزش قائل شد.

اگر این روز جوان با عنوان روز جوانی کردن نام‌گذاری می‌شد، ماجرا کلی ازاین‌رو به آن رو می‌شد. زیرورو می‌شد و به هم می‌ریخت، جوانی کردن اولین و مهم‌ترین عامل جوان بودن است. داشتن سن جوانی که متر و معیار مهمی نیست. بیایید به‌واسطه روز جوان بار دیگر به این موضوع حیاتی نگاه کنیم که به عنوان جوان‌ترین جامعه جهان چقدر فرصت و امکان جوانی کردن در شهر و روستا پدید آورده‌ایم. چقدر روزنه و پنجره برای دیدن. چقدر راه و هدف برای رفتن و رسیدن و چقدر انگیزه و امکان برای ماندن و جوانی کردن به وجود آورده‌ایم. به خیابان‌ها و کوچه‌ها، به معابر و چهارراه‌ها، به استادیوم‌ها و سکوها به لابه‌لای این جمعیت پیاده‌روها نگاه کنیم و فراموش نکنیم زندگی آن جوانی که امروز در تنگناهای آگاهانه و ناخودآگاه رنگ عصیان و یا هاشور بی‌خیالی می‌خورد، آینده سرزمینی است که دوستش داریم.

# مسئله انتخابات

انتخابات، در صورتی می‌تواند نقش شایسته و مؤثر خود را درروند اجتماعی و دموکراتیک ساختن سیاست، بازی کند، که مردم از آگاهی و شعور سیاسی بالاتری برخوردار باشند و نسبت به حقوق و نقششان در معادلات سیاسی و سرنوشت سیاسی‌شان حساس باشند. حساسیت سیاسی، آن‌ها را به صحنۀ سیاست خواهد کشاند و آگاهی و شعور سیاسی، به آن‌ها کمک خواهد کرد که در انتخاب خود هوشیارانه‌تر و دقیق‌تر عمل کنند و فارغ از گرایشات طایفه‌ای، منطقه‌ای، و… به شایسته‌ترین تیم انتخاباتی رأی دهند، تا بتوانند بهترین حکومت را برای ادارۀ کشور، ایجاد کنند.

انتخابات، همه‌چیز نیست؛ بلکه فقط راه‌کار و امکانی است که سیاست و قدرت را از انحصار افراد و گروه‌های خاص بیرون می‌کشد و در میان مردم می‌آورد، ولی مقدار استفاده از آن، حداکثر، به آگاهیِ سیاسی و حساسیت سیاسی خود مردم وابسته است. روشن است که مردمی که نتوانند از این امکان، هوشیارانه و آگاهانه استفاده کنند، دموکراسی به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت و آن‌ها اولین بازندگان انتخابات خواهند بود.

اهمیت انتخابات، درنتیجه و پیامدی است که برای کشور و مردم به بار می‌آورد. ازاینجا می‌توان گفت که دموکراسی توسط مردمی ایجاد می‌شود، که در انتخابات، آگاهانه شرکت کنند و پس از انتخابات نیز نقش حفاظت کنندۀ خود را با حساسیت آگاهانۀ سیاسی در قبال سرنوشتشان، بازی کنند. و سیاست نیز زمانی اجتماعی و انسانی می‌شود، که مردم در فعالیت‌های سیاسی، فعالانه شرکت نمایند. این حماسه بزرگ را ملّت ایجاد می‌کند و مسئولان، مجریان و دولت آینده در کنار مجلس و سایر قوا باید حماسه اقتصادی را بیافرینند.

# 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 این آزمون بزرگ امروز را برای ما یک آزمون موفق قرار بده. ملّت ما را از این آزمون بزرگ سرافراز بیرون بیاور. شرّ دشمنان را به خودشان بازبگردان. این حماسه بزرگ را مانع رفع مشکلات و دفع خطرهای بیگانگان قرار بده. خدمت‌گزاران اسلام و برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در انتخابات و همه خدمت‌گزاران به ملّت و مقام معظم رهبری را مؤیّد و منصور بدار. به ما توفیق استفاده از فرصت‌های ماه شعبان کرامت بفرما. سلامت و درود ما را به محضر امام زمان (عج) و ائمه هدی ابلاغ بفرما و...

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکنْ لَهُ کفُوًا أَحَدٌ[[6]](#footnote-6)**

1. . الحشر آیه 18. [↑](#footnote-ref-1)
2. . [نهج البلاغه](http://tahoor.com/fa/Article/View/110610)، ترجمه [عبدالحمید آیتی](http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True)، ج 1، ص 200، خ 184 [↑](#footnote-ref-2)
3. . نهج البلاغه، ترجمه [سید جعفر شهیدی](http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True)، حکمت 290 [↑](#footnote-ref-3)
4. . [بحارالانوار](http://tahoor.com/fa/Article/View/210589)، ج 67، ص 253. [↑](#footnote-ref-4)
5. . آل عمران 102. [↑](#footnote-ref-5)
6. . سوره اخلاص. [↑](#footnote-ref-6)