# فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc429153770)

[اهمیت تلاش و کار از نگاه اسلام 2](#_Toc429153771)

[کار و تلاش از دیدگاه روایات 3](#_Toc429153772)

[تنبلی بدترین درد جامعه 4](#_Toc429153773)

[عامل نرسیدن انسان به کمال 4](#_Toc429153774)

[خطبه دوم 5](#_Toc429153775)

[توجه به مسائل افغانستان در روز قدس 5](#_Toc429153776)

[مبارزه با استکبار جهانی 7](#_Toc429153777)

[ویژگی‌های استکبار 7](#_Toc429153778)

[1. منفعت‌طلبی 7](#_Toc429153779)

[2. جهان خواری و به دست آوردن سلطه جهانی 7](#_Toc429153780)

[3. عقب نگه‌داشتن مستضعفان از رشد واقعی 7](#_Toc429153781)

[4. اضطراب و ترس درونی 7](#_Toc429153782)

[دلایل مبارزه با استکبار 8](#_Toc429153783)

[توجه به مسئله قرض‌الحسنه 9](#_Toc429153784)

[دعا 9](#_Toc429153785)

# خطبه اول

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 ونتوکّل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ من شرور انفسنا و سیّئاتنا اعمالنا و نصلّی و نسلّم علی سیّدنا و حبیبنا اباالقاسم 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) عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی اللّه و ملازمة امره و مجانبة نهیه و تجهّزوا وقد نودی فیکم بالرّحیل و تزوّدوا فانّ الخیر الزاد التقوی.**

# اهمیت تلاش و کار از نگاه اسلام

قطعاً کار و تلاش و کوشش موجب وسعت در رزق انسان خواهد شد، این توصیه‌ی تمامی انبیاء الهی و ادیان آسمانی هست؛ و همچنین دین اسلام در این زمینه تک‌بعدی عمل ننموده است بلکه برای دنیا و آخرت انسان برنامه‌ریزی جدی نموده از دنیای انسان نیز غافل نشده است. همان‌گونه که هدف از آفرینش را چیزی جز تعبد و بندگی خدای تبارک‌وتعالی نمی‌داند چنان‌که خدای تبارک‌وتعالی می‌فرماید: **«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ»[[2]](#footnote-2)** یعنی: من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند. در دنیا نیز دستور داده به فکر آبادانی و تلاش و کوشش باشید چنان‌که خدای تبارک‌وتعالی می‌فرماید: **«هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیه»**[[3]](#footnote-3) یعنی: اوست که شمارا از زمین پدید آورد و از شما خواست تا در آن آبادی کنید.

بنابراین خدای تبارک‌وتعالی تلاش و کوشش در دنیا را نه‌تنها دوست می‌دارد بلکه نوعی عبادت نزد پروردگار یکتا تلقی گردیده است. چنان‌که خدای تبارک‌وتعالی می‌فرماید: **«وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی»[[4]](#footnote-4)** یعنی: و (نمی‌داند) اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده (ثواب و جزایی) نخواهد بود، نکته‌ی قابل‌توجه این‌که مفسرین در معنای سعی می‌گویند: سعی در اصل به معنی راه رفتن سریع است که به مرحله دویدن نرسیده، ولی غالباً به معنی تلاش و کوشش به کار می‌رود، چراکه به هنگام تلاش و کوشش در کارها انسان حرکات سریعی انجام می‌دهد، خواه کار خیر باشد یا شر باشد. جالب اینکه نمی‌گوید: بهره انسان کاری است که انجام داده، بلکه می‌گوید تلاشی است که از او حاصل‌شده است، اشاره به اینکه، مهم تلاش و کوشش است هرچند انسان احیاناً به مقصد و مقصودش نرسد که اگر نیتش خیر باشد خدا پاداش خیر به او می‌دهد، چراکه او خریدار نیت‌ها و اراده‌هاست، نه‌فقط کارهای انجام‌شده. به خاطر همین در روایات متعدد از نیت خیر تحسین و تمجید نموده و آن را دارای اجر و مزد بسیار دانسته است. چنان‌که خدای تبارک‌وتعالی در جای دیگری می‌فرماید: **«وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری»[[5]](#footnote-5)** یعنی: و آیا خبر ندارد که سعی و کوشش او به‌زودی دیده می‌شود.

# کار و تلاش از دیدگاه روایات

مرحوم علامه‌ی طباطبائی در مورد معنای سعی بیان لطیفی دارد که می‌فرماید: منظور از سعی، آن عملی است که در انجامش جدوجهد و تلاش بسیار زیادی نمود، یعنی هر کاری که در آن جدوجهد زیادی شود و دارای تلاش و کوشش بسیار باشد، دارای ارزش است. به همین علت است که امام باقر (علیه‌السلام) در روایتی می‌فرماید: **«مَن طَلَبَ الدُّنیَا استِعفَافَاً عَنِ النَّاس وَ سَعیاً عَلی أَهلِهِ، وَتعطِفاً عَلَی جَارِهِ، لَقَی الله عَزَّوجَل یَومَ القِیَامَةِ و وَجهه مِثل القَمَر لَیلَةَ البَدرِ»**[[6]](#footnote-6) کسی که درراه کسب مال حلال تلاش کند و نیت او این باشد که افزون بر آن‌که خود و خانواده‌اش را از دیگران بی‌نیاز کند، به همسایگان خود کمک کند، روز قیامت، در حالتی خدا را ملاقات می‌کند که صورتش همانند ماه شب چهاردهم می‌درخشد.

نقل‌شده است که روزی جوانی از حضور پیغمبر اکرم (ص) می‌گذشت، عده‌ای که در محضر آن حضرت بودند دیدند که این جوان، نیروی قابل‌توجهی دارد. عرض کردند: **«وَیح هَذَا لَوکَانَ شَبَابه وَجَلدِهِ فِی سَبِیلِ اللهِ»[[7]](#footnote-7)** یعنی: ای‌کاش که درراه خدا قدم برمی‌داشت آن حضرت فرمود: اگر این شخص حرکت کرده است تا عایله‌اش را از راه صحیح و حلال تأمین کند یا می‌کوشد تا پدر و مادر پیر خود را از راه صحیح، حفظ و اداره کند یا تلاش می‌کند تا سربار جامعه نباشد و خود را از نیازمندی به این‌وآن برهاند، این راه، راه خداست؛ ولی اگر می‌کوشد تا بر ثروت خود بیفزاید، این راه، راه شیطان است.

# تنبلی بدترین درد جامعه

با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل است و تمام ابعاد و زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان را در نظر گرفته است. به همین جهت هم برای آخرت انسان برنامه‌ای جامع در نظر گرفته و هم این‌که برای زندگی دنیای انسان بهترین راهکارهای عملی را ارائه نموده است. به همین منظور است که برای تلاش در جهت تکاپوی زندگی انسان‌ها، از بی‌کاری و منزوی طلبی در زندگی و رفتار انسانی به‌شدت ما را بر حذر داشته است. بنابراین اراده خدا درزمینهٔ وسعت و تنگی روزی، مشروط به شرایطی است که بر زندگی انسان‌ها حکم فرم است، تلاش‌ها و کوشش‌ها و اخلاص‌ها و فداکاری‌ها، و به‌عکس سستی و تنبلی و بخل و آلودگی نیت‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارد، به همین دلیل قرآن مجید کراراً انسان را درگرو سعی و کوشش و تلاش و فعالیت خود شمرده، و بهره‌ی او را از زندگی به میزان سعی و تلاشش می‌داند. لذا در کتاب وسائل‌الشیعه در کتاب تجارت و کسب‌وکار، بابی درزمینهٔ تلاش و کوشش برای تحصیل رزق و روزی عنوان کرده و احادیث متعددی در این زمینه بیان می‌دارد، نیز ابواب دیگری در مذمت بیکاری، پرخوابی، تنبلی در طریق تحصیل نیازمندی‌های زندگی به رشته تحریر درآورده است، ازجمله در حدیثی که از امیر مؤمنان (علیه‌السلام) در این ابواب نقل‌شده می‌خوانیم که فرمودند**: «اِنَّ الاَشیاءَ لَما ازدَوجَت اِزدَوَجَ الکَسَلِ وَ العَجزِ فَنتَجَا بَینَهُمَا الفَقرَ»**[[8]](#footnote-8) یعنی: هنگامی‌که موجودات در آغاز باهم ازدواج کردند، تنبلی و ناتوانی باهم پیمان زوجیت بستند و فرزندی از آن‌ها بنام فقر متولد شد؛ و در حدیثی دیگر از امام صادق (علیه‌السلام) می‌خوانیم: **«لا تَکسِلُوا فِی طَلَب مَعَایِشِکُم فَاِنَّ آبَاءَنَا کَانُوا یَرکِضُونَ فی‌ها وَ یَطلُبُونَهَا»**[[9]](#footnote-9) در طلب روزی و نیازهای زندگی تنبلی نکنید چراکه پدران و نیاکان ما به دنبال آن می‌دویدند و آن را طلب می‌کردند.

# عامل نرسیدن انسان به کمال

ازجمله موانعی که انسان را از راه کمال بازمی‌دارد، تنبلی، تن‌پروری، بی‌اعتنایی به کار و بی‌شوقی نسبت به حرکت است. شما در دعای شب اول ماه رمضان می‌خوانید: **«اللَّهُمَ اجعَلنَا مِمَّن نَوَی فَعملَ وَ َلا تَجعَلنَا مِمَّن شَقِیَ فَکَسل وَ لا مِمَّن هُوَ عَلَی غَیر عَمَلٍ یَتَّکِل»**[[10]](#footnote-10) دعاکننده از اینکه جزو کسانی باشد که دچار کسالت و بی‌عملی است، به خدا پناه می‌برد. نمی‌خواهد ازجمله کسانی باشد که می‌خواهند، اما عمل نمی‌کنند و انتظار دارند بدون کار کردن نتیجه بگیرند. «**وَ لا تَجعَلنَا مِمَّن شَقِی فَکَسِلَ وَ لا مِمَّن هُو عَلی غَیر عَمَلٍ یَتَّکِل**»[[11]](#footnote-11) خداوندا! مرا جزو کسانی که فقط به آرزو تکیه می‌کنند و به عمل و تلاش نمی‌پردازند، قرار مده، بنابراین زمانی که به جوامع عقب‌افتاده در کشورهای متعدد نگاهی می‌اندازیم یکی از رازهای عقب‌افتادگی و انحطاط این کشورها ازلحاظ مادی و معنوی این است که عمل در زندگی‌شان، نقش زیادی ندارد. این‌ها دردها و مرض‌های درونی است این‌ها موانع درونی انسان است که او را از کار بازمی‌دارد. بنابراین وقتی ما به زندگی ستم‌شاهی حکومت‌های ظلمی که بر سر ایران حکومت می‌کردند، نظر می‌کنیم درمی‌یابیم که آن‌ها دائماً با دست‌نشانده‌های خود در کشورهای غربی همکاری می‌کردند و براثر همین نوکری بود که تمام سرمایه‌های انسانی و مالی ما ایرانیان را مفت از کشور اسلامی خارج می‌نمودند.

# 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 ونتوکّل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ من شرور انفسنا و سیّئاتنا اعمالنا و نصلّی و نسلّم علی سیّدنا و حبیبنا اباالقاسم 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 خلف 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 حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[[12]](#footnote-12) عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی اللّه.**

# توجه به مسائل افغانستان در روز قدس

طبیعی است که روز قدس به‌عنوان محور اتحاد امت اسلامی در سراسر اسلام می‌تواند به‌عنوان یک روز مهم و سرنوشت‌ساز و یک روز تأثیر گزار در اهداف عالیه امت اسلامی در پیشبرد اهدافشان در راستای مبارزه با استکبار جهانی بوده باشد و طبیعی است که امت اسلامی می‌تواند با گرامیداشت این روز همسویی خودشان و حمایت خودشان را از ملت مظلوم فلسطین یا از حقوق ازدست‌رفته آن‌ها اعلام کند. مسلم هست که ملت مظلوم افغانستان  آسیب زیادی از ناحیه استکبار جهانی دریافت کرده است و مشکلات فراوانی را از این ناحیه دیده است و درد ملت فلسطین را بیشتر می‌تواند درک کند.

با توجه به شرایط خاصی که در کشور ما حاکم است و حضور نیروهای خارجی علی‌الخصوص نیروهای غربی و به‌ویژه نیروهای آمریکا که حامی درجه‌یک اسرائیل در طول تاریخ بوده است ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد اما درعین‌حال ملت شریف ما علی‌رغم همه این مشکلات و محدودیت‌ها، حضور خود را در روز قدس همیشه مسجل کرده است درعین‌حالی که خودشان در طول تاریخ مظلوم بوده‌اند و حقوقشان ضایع‌شده است اما همواره از ملت مظلوم و شریف فلسطین دفاع کرده است

مخصوصاً با توجه به تحولات عظیمی که در دنیای اسلام رونما شده، روزنه‌های بسیار خوب  و درخشانی پیش روی امت اسلامی رونما شده است. انشاءالله که تظاهرات روز قدس، آبی باشند که سیلابی ایجاد کند و بنیان اسرائیل و حامیانش را از جغرافیای بشری ریشه‌کن نماید.

یک افتخار برای کشوری مانند افغانستان آن است که با همه مشکلات این اصل را حفظ کرده است که کشور اسرائیل را به رسمیت نشناسد حتی در آن شرایط حساس که مردم ما شدیداً نیاز به کمک داشت در تاریخ این مطلب ثبت‌شده است که کمک‌های اسرائیلی را نپذیرفتند؛ وقتی ما مقایسه می‌کنیم با برخی از کشورهای عربی که هیچ‌کدام این مشکلات را ندارند اما درعین‌حال آب به آسیاب اسرائیلی‌ها می‌ریزند و در اسرائیل سفارت دارند و ارتباط سیاسی و نظامی دارند اما درعین‌حال در افغانستان این مطلب به‌عنوان یک نقطه مثبت در سیاست‌گذاری‌های نظام افغانستان به‌حساب می‌آید منتها به این مقدار نباید بسنده کرد و باید در عرصه عمل هم هماهنگ با کشورهای اسلامی نقش پررنگ‌تری را داشت.

# مبارزه با استکبار جهانی

# ویژگی‌های استکبار

# 1. منفعت‌طلبی

اصولاً مبنای تمام ظلم‌ها و ستم‌های انسان، چیزی جز منفعت‌طلبی نیست و این موضوع، در قدرت‌های استکباری در حد بالایی وجود دارد. آنان به تنها چیزی که اهمیت می‌دهند، منافع مادی و حیوانی آنان است. ازاین‌رو، در صورت به خطر افتادن این منافع، حاضرند که از مردم کشور خویش نیز بگذرند و دوستان و متحدان و نوکران خود را فدا کنند تا منافع آن‌ها تأمین شود.

# 2. جهان خواری و به دست آوردن سلطه جهانی

دست‌یابی به امکانات موجود در سراسر جهان، یکی از ویژگی‌های کشورهای استکباری است. ازاین‌رو، کسب سلطه جهانی و تصاحب ذخایر ملت‌های دیگر و به چنگ آوردن شریان حیات اقتصادی جهان، از ویژگی‌هایی است که در تمامی مستکبران دیده می‌شود.

# 3. عقب نگه‌داشتن مستضعفان از رشد واقعی

یکی از روش‌های اساسی و مهم استکبار جهانی، برای حفظ سلطه وبرتری خود برجهان و ادامه بقا و حیات خویش، جلوگیری از پیشرفت ملت‌های مستضعف است. استکبار، در این جهت، از انجام هیچ‌گونه اقدامی اعم از جذب نخبگان کشورهای جهان سوم و یا کشورهای در حال پیشرفت، کارشکنی در برنامه‌های آنان، اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، به بهانه‌های مختلف دریغ نمی‌ورزد.

# 4. اضطراب و ترس درونی

استکبار همواره درصدد تجاوز به حقوق دیگران است و اصولاً با تجاوز به حقوق دیگران رشد می‌کند. مستکبر، همواره در خوف و اضطراب به سر می‌برد و از انتقام کشورهای تحت سلطه، هراسان است. از سوی دیگر، تلاش روزافزون در به دست آوردن هر چه بیشتر منافع و منابع دیگران، خواب راحت را از چشمان استکبار ربوده است و ازاین‌جهت، همواره دلهره و نگرانی با مستکبران همراه است.

استکبار جهانی، جهت دست‌یابی به اهداف شوم خود، از زمینه‌ها و راهکارهایی نظیر، ایجاد اختلاف بین مردم کشورهای مستضعف، ترویج فساد و فحشا، منزوی کردن نیروهای کارآمد و متعهد و به‌کارگیری عناصر داخلی وابسته و روشنفکران غرب‌گرا استفاده می‌کند.

# دلایل مبارزه با استکبار

هر فرد مسلمان و هر دولت اسلامی، بر اساس منطق و آموزه‌های دینی، موظف به مقابله با ظلم و استکبار جهانی است.

ازنظر عقلی نمی‌توان برای حیات زیر سلطه غیر، ارزشی قائل شد؛ زیرا ارزش حیات، به آزادی و استقلال است. حضرت امام (ره) تأکید می‌کند که این، مطابق هیچ منطقی نیست که سی میلیون جمعیت، همیشه تحت‌فشار باشد و همیشه این جمعیت کار بکنند و حاصل کارشان را دیگران ببرند؛ زیرا زندگانی‌ای که در آن استقلال نباشد و یک ملتی به‌زحمت کار بکنند، برای استفاده دشمن‌ها، این‌که زندگانی نیست.

ازنظر شرعی نیز در آیات و روایات متعددی، مستضعفین، یعنی کسانی که مورد ظلم و تهاجم استکبار قرارگرفته‌اند، موظف به دفاع و مقابله با مستکبرین شده‌اند. قرآن کسانی را که درراه حمایت از مستضعفین کوتاهی و سستی می‌کنند، مورد مواخذه قرار می‌دهد.

بر این اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در تمام جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و در عین خودداری کامل و نفی هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین، در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

درهرصورت، اصل وقوع انقلاب اسلامی، برای رهایی از یوغ استکبار بود و حفظ آن و همچنین تأمین اهداف و منافع کشور، ادامه این مبارزه را می‌طلبد. عمل به آموزه‌های دین مبین اسلام، حکم عقل، منطق و قانون اساسی است و ما را بر آن می‌دارد تا در جهت حفظ عزت، استقلال و رعایت منافع کشور خود و همچنین دست‌یابی به پیشرفت و توسعه همه‌جانبه و دفاع از حقوق همه ستم دیدگان و مستضعفان جهان، مبارزه با استکبار جهانی را تا پیروزی نهایی ادامه دهیم. واضح است که منظور از مبارزه با استکبار، فقط مبارزه نظامی نیست؛ بلکه بیشترین تأکید بر مبارزه فرهنگی و تلاش برای بیداری و رشد سیاسی ملل مظلوم جهان است. حضرت امام (ره) می‌فرماید: اگر ملتی بخواهد سر پای خود بایستد، لازم است که اول بیدار شود.

# توجه به مسئله قرض‌الحسنه

قرض‌الحسنه یکی از جلوه‌های زیبای یاری و دستگیری نیازمندان به شمار می‌رود و بدون تردید از دیدگاه تمام آئین‌ها نیز مورد اهمیت هست. و اسلام توجه ویژه‌ای به مسئله قرض‌الحسنه نموده، به‌طوری‌که ریشه در قرآن و سنت پیامبر صلی‌الله علیه و اله و اهل‌بیت علیهم‌السلام دارد. قرض‌الحسنه عنوانی است که در میان مؤمنین شهرت دارد و از مصادیق قرضی است که به صفت حسن و حسنات در قرآن از آن نام‌برده شده است. با توجه به آیات بیان‌شده در قرآن کریم به چند حقیقت پی می‌بریم:

1. اینکه قرض دهنده جلب رضایت خداوند را در نظر داشته باشد.

2. قرض دهنده به این حقیقت بیندیشد که چشم‌پوشی از بهره‌های دنیوی بهره‌ی او را از زندگی اخروی بیشتر خواهد کرد.

3. پرداختن به قرض‌الحسنه ذخیره نمودن پاداش‌های الهی ازجمله گذشته و عفو از خطاهای آدمی است. آری حیات مادی مردم بدون همیاری و تعاون همدیگر امکان ندارد و قرض‌الحسنه بستری مناسب است برای این همیاری و رفع بسیاری از مشکلات درآمدی مردم. بنابراین آگاهی و شناخت به آداب و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن بسیاری از خطاهای وارده شده در سطح قرض‌الحسنه را کاهش می‌دهد و مردم را به سمت تأمین اقتصادی اسلامی پویا می‌کشاند.

# دعا

**نسئلک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعزّ الاجلّ الاکرم یا الله و... یاارحم الرحمین اللهم ارزقنی توفیق الطاعة بعد المعصیة صدقة النیّة و عرفان الحرمة اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و اهله.**

خدایا گام‌های ما را درراه خودت استوار بدار. خدایا قلب‌های ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا ما را از وسوسه‌های شیطان دور بدار. به ما توفیق تهذیب نفس و تکمیل اخلاق عنایت بفرما. خدایا ما را همواره متذکر مرگ و عوالم پس از مرگ بدار خدایا سلام‌های خالصانه ما را به محضر بقیه‌الله ابلاغ بفرما ارواح طیبه شهدا را و روح مطهر امام روح مطهر آیت‌الله مطهری یادگار امام و اموات و گذشتگان و علمای گذشته را با اولیای خودت محشور بفرما باران رحمت و برکتت را بر ما فرو بفرست خدایا به ما توفیق اطاعت خودت و دوری از معصیت عنایت بفرما خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشان بازبگردان و...

**«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکنْ لَهُ کفُوًا أَحَدٌ»**[[13]](#footnote-13)

1. . حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-1)
2. . ذاریات،آیه 56. [↑](#footnote-ref-2)
3. . هود،آیه 61. [↑](#footnote-ref-3)
4. . نجم، آیه 39. [↑](#footnote-ref-4)
5. . نجم، آیه 40. [↑](#footnote-ref-5)
6. . وسایل، ج 17، ص 67. [↑](#footnote-ref-6)
7. . المحجة البیضاء، ج 3، ص 140. [↑](#footnote-ref-7)
8. . وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. . همان. [↑](#footnote-ref-9)
10. . مفاتیح‌الجنان. [↑](#footnote-ref-10)
11. . کلیات مفاتیح‌الجنان، ص: 218. [↑](#footnote-ref-11)
12. . آل عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-12)
13. . سوره اخلاص. [↑](#footnote-ref-13)