**فهرست مطالب**

[خطبه اول 2](#_Toc427085822)

[ابعاد مختلف عبادت 2](#_Toc427085823)

[بعد فقهی 3](#_Toc427085824)

[بعد اخلاقی 3](#_Toc427085825)

[بعد عرفانی 3](#_Toc427085826)

[نقل رجاء بن ابی ضحاک از عبادت‌ امام رضا (ع) 4](#_Toc427085827)

[خطبه دوم 4](#_Toc427085829)

[دهه کرامت 5](#_Toc427085830)

[وحدت مراکز علمی، حوزه و دانشگاه‌ 5](#_Toc427085831)

[اهمیت اخلاق در مراکز علمی و دانشگاهی‏ 6](#_Toc427085832)

[توجه به ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها 6](#_Toc427085833)

[پیشرفت علمی در کشور 7](#_Toc427085834)

[فریضه حج 7](#_Toc427085835)

[دعا 8](#_Toc427085836)

# 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)؛ ثم الصلاة و السلام علی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی آله الأطیَّبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین. 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[[2]](#footnote-2) عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رحمکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی.**

# ابعاد مختلف عبادت

رعایت مسائل اخلاقی در مهیا شدن برای عبادت در نحوه حرکات بدنی، در چگونگی تمیزی لباس، بدن، نشاط نفس و در عبارتی کوتاه توجه داشتن به شرایط جمال و تجمل در عبادت به آن زینت و زیبایی خاصی می‌بخشد و اثر خاص خود را در لطافت روح می‌گذارد. عبادت دارای ابعاد مختلف است که در اصلاح فرد و جامعه مؤثر است. بعد عام عبادت عبارت از اطاعت کردن و فرمان بردن است. فردی که تصمیم گرفته در تمام شئون زندگی اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پیرو قوانین دین باشد هر چند قصد تقرّب نداشته باشد، به اصلاح حرکات جسمانی و تحریکات غریزی و امیال نفسانی اقدام کرده و زمینه را برای مزین ساختن روح خود به فضایل و حسن خلق آماده کرده، زیرا پیروی از دین مانع افتادن در فحشا و منکرات است. خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید ای فرزندان آدم با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است و این که مرا بپرستید که راه مستقیم است. در جایی دیگر می‌فرماید عبادت شیطان همان اطاعت و پیروی از الهام‌ها و وسوسه‌های اوست که انسان را از فحشا و منکرات می‌کشاند و عبادت خدا فرمانبری از قوانین دین است که صراط مستقیم می‌باشد. اما بعد خاص عبادت عبارت از اعمال خاصی است که شرط صحت آن قصد تقرب است. بعد خاص عبادت خود دارای سه بعد فقهی، اخلاقی و عرفانی است.

# بعد فقهی

منظور از بعد فقهی عبادت، انجام تکالیف عبادی است به نحوی که شخص از عهده تکلیف خارج شود و بر ذمّه او چیزی نباشد. مانند انجام نماز با تمام شرایطی که در رساله عملیه نوشته شده است از جمله رعایت شرایط و مقدمات مانند غصبی نبودن آب وضو، مکان و لباس، صحت قرائت، علم به قبله و ... فردی که نماز را با رعایت تمام شرایط صحت بخواند از عهده تکلیف نماز بیرون می‌آید.

# بعد اخلاقی

رعایت جهات اخلاقی احیاناً دخالت در صحت نماز ندارد لکن سبب بالا رفتن فضیلت و ثواب نماز و اثرگذاری مثبت آن بر مراتب جسمانی و حیوانی نفس و سپس بر مرتبه انسانی نفس می‌گردد. رعایت مسائل اخلاقی در مهیا شدن برای عبادت، در نحوه حرکات بدنی، در چگونگی تمیزی لباس، بدن، نشاط نفس و در عبارتی کوتاه توجه داشتن به شرایط جمال و تجمل در عبادت به آن زینت و زیبایی خاصی می‌بخشد و اثر خاص خود را در لطافت روح و توجه به معبود و خشوع در برابر جمال محبوب حقیقی خداوند متعالی می‌گذارد. امیر المومنین (ع) می‌فرماید: به حقیقت خدا زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد و دوست می‌دارد که اثر نعمت‌هایش را بر بنده‌اش ببیند. قرآن می‌فرماید: ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید!

# بعد عرفانی

ظهور انسان با تمام شئون و ابعادش و خروج او از بطلان عدم به هستی و ارزش یافتنش در شعاع قابلیت وابستگی محض به خداوند متعال در مرحله تکوین و آفرینش بود. وابستگی به خدا، پایه و اساس تجلی، ظهور و ارزش یافتن است. آدمیان برای ظهور عالی تر و هستی برتر نیازمند به وابستگی به خدا در مرحله اراده هستند و عبادت پدیده ای نورانی از جانب خداوند برای انسان است، تا قابلیت وابستگی را در مرحله اراده ایجاد کند. عبادت، ظهور یافتن، شکوه و جلال پیدا کردن و در یک کلام باز شدن شکوفه‌های روح انسانی است. از طبیعت مادی بیرون آمدن و به معراج راه یافتن است. نماز که مظهر عالی عبادت و خضوع و خشوع در مقابل خداست ظهورش در نهی عن الفحشا و المنکر و نزول رحمت خدا بر مؤمن است. تحقق بعد عرفانی نماز در شعاع توجه به ابعاد عام و خاص، رعایت ابعاد فقهی و اخلاقی عبادت و علاوه بر این‌ها تغذیه آور حلال است. با وجود جهات و ابعاد فوق، نماز معراج و تنهی عن الفحشا و منکر است وعلت این که ملاحظه می‌کنیم عبادت مردم چندان اثر مثبت بر نفس نمی‌گذارد، بدان جهت است که غالباً توجه به بعد فقهی نماز است و ابعاد دیگر مورد غفلت قرار می‌گیرد.

# نقل رجاء بن ابی ضحاک از عبادت امام رضا (ع)

رجاء بن ابی‌ضحاک یکی از فرماندهان نظامی، با اعجاب دربارهٔ امام [رضا](http://www.akhlagh.net/search/1/search.html?q=%22%D8%B1%D8%B6%D8%A7%22) علیه‌السلام گفته است: به خدا من هرگز کسی را مطیع‌تر از او نسبت به خدا ندیدم. وی خدا را در همه وقت [ستایش](http://www.akhlagh.net/search/1/search.html?q=%22%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%B4%22) می‌کرد و از خدای تبارک و تعالی مدام خائف بود.[[3]](#footnote-3) این کلمات جنبهٔ شخصیت روحانی امام را نشان می‌دهد، زیرا او دیندارتر از همهٔ مردم بود. وی خدا را [ستایش](http://www.akhlagh.net/search/1/search.html?q=%22%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%B4%22) می‌کرد و از او بیش از بقیهٔ مردم خائف بود.

رجاء بن ابی ضحّاک می‌گوید: امام رضا علیه السلام دعاهایش را با صلوات فرستادن بر محمد و خاندان او شروع می‌کرد، و در نماز و غیر آن زیاد صلوات می‌فرستاد.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاک الْکوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّک وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَک هُوَ الْأَبْتَرُ[[4]](#footnote-4)**

# 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 و الرسول المسدد المصطفی الأمجد ابی‌القاسم محمد (ص) و علی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 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 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 تَجَهَّزوا رحمکم اللّه فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی.**

### دهه کرامت

ولادت باسعادت کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها و برادر گرامشان و آغاز دهه مبارک و میمون کرامت بر همگان مبارک باد.

دهه کرامت، دهه اول ماه ذی‌العقده است و آغازش با ولادت حضرت معصومه (علیهالسلام) و پایانش با ولادت حضرت ابوالحسن علی بن موسی‌الرضا (علیه السلام) می‌باشد. این دهه یادآور بسیاری از مطالب عالی و مفاهیم بلند و سازنده و ارزشمند است. دهه کرامت یادآور لطیف‌ترین علائق و مهر و وفاهای کم‌نظیر یک خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر است.

مهر و وفایی که خواهر مهربان و دلداده را به هجرت وادار نموده و غربت و بیماری و مرگ در فصل جوانی را برای او آسان کرده است. مهربانی که جز در مورد امام حسین و حضرت زینب (علیهماالسلام) سابقه ندارد. دهه کرامت تداعی کننده عزم و قاطعیت و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان والامقام و گران‌قدر جهان می‌باشد. تمام مفاهیم سازنده‌ای که ما در فرهنگ اسلامی داریم در این دهه تداعی می‌شوند چرا که حرم حضرت معصومه و امام رضا (علیهماالسلام) کانون دعا و قرآن و نیایش و ... است.

دهه کرامت یادآور تحول آفرینی بانوان آسمانی است و این که می‌توانند رهبری دل‌های صدها میلیون مسلمان را در طی اعصار عهده‌دار بشوند. دهه کرامت یادآور زهرا و زینب (علیهماالسلام) و تمام خوبی‌ها و جمال انسانی است.

# وحدت مراکز علمی، حوزه و دانشگاه

شعار وحدت حوزه و دانشگاه، که تقریباً عمری برابر با پیروزی انقلاب اسلامی دارد، از آن شعارهایی است که کم و بیش همزمان با پیروزی انقلاب مانند گلی به صورت طبیعی در بوستان انقلاب اسلامی شگفته است. شعاری است که در اهمیت آن بسیار سخن گفته‌اند و ما نباید آنچه را که پیش از این گفته شده تکرار کنیم. همه به اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه واقفیم و توجه داریم که هر کلمه کوتاه موزون که بر زبان‌ها القا شود، شعار نمی‌شود و تا عبارتی چکیده درک و درد یک ملت نباشد به عنوان شعار استمرار پیدا نمی‌کند و پذیرفته نمی‌شود. شعاری شعار ملی می‌شود که برخاسته از یک شعور جمعی باشد و شعار وحدت حوزه و دانشگاه واجد چنین شرایطی است؛ یعنی آرمان همه مردم این بود که حوزه و دانشگاه به یکدیگر نزدیک شوند و با هم اتحاد و وحدت پیدا کنند. اکنون وظیفه ما این است که مستمراً تفکر کنیم که برای تحقق این آرمان چه باید بکنیم.

# اهمیت اخلاق در مراکز علمی و دانشگاهی

در این جا باید به این نکته اساسی توجه داشت که نیاز مراکز علمی و دانشگاهی به سازندگی اخلاقی بیش از هر جای دیگر است زیرا:  
1. نقش رهبری اجتماعی و فرهنگی که صاحبان دانش و تخصص در سطوح گوناگون جامعه بر عهده دارند، ایجاب می‌کند که این قشر بیش از هر قشر دیگر از صفات عالی انسانی برخوردار باشند تا علم و دانش و موقعیت اجتماعی حاصل از آن در خدمت مصالح عمومی و رشد فرهنگی قرار بگیرد. در صورتی که فقر اخلاقی در میان این قشر گسترش یابد، علم و تخصص در خدمت مطامع نفسانی قرار گرفته، مفاسد بی شماری به دنبال می‌آورد.

2. برای اینکه علم در تکامل روحی و معنوی عالم منشأ اثر واقع شده و او را در مدارج کمال پیش ببرد، باید آمیخته با معنویت و انسانیت و پارسایی شود، در غیر این صورت صاحبان دانش را از دانش خود بهره‌ای واقعی نخواهد بود، سهل است که دانش منهای اخلاق روز به روز بر خودخواهی‌های آن‌ها افزوده و جز ظلمت و انحطاط حاصلی نخواهد داشت.

از اینجا می‌توان به اهمیت و ضرورت سالم جریان علم و کوتاه کردن دست دنیاپرستان از دامن آن پی برد. واضح است، جز در سایه جدی گرفتن تربیت اخلاقی در نظام آموزشی نمی‌توان به این هدف والا دست یافت.

# توجه به ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها

دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که در آن بینش توحیدی بر تمامی شئون دانشگاه و تفکر و اندیشه دانشگاهیان حاکمیت دارد و علم‌آموزی به‌منزله یک عبادت در جهت ایجاد و تقویت این نگرش ایفای نقش می‌کند و محیطی سرشار از معنویت و مکارم اخلاق به‌منظور رشد و تعالی فردی و تربیت صحیح و تزکیه و تعلیم نفوس ایجاد می‌شود و حیات و شخصیت معنوی و اخلاقی افراد اعتلا می‌یابد. دراین‌ صورت افراد در پرتو معارف اسلامی با احساس تعهد و مسئولیت نسبت به رشد و تعالی جامعه و تحقق اهداف و ارزش‌های اسلامی در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت می‌جویند.

# پیشرفت علمی در کشور

پیشرفت علمی باید در رأس همه کارهای اساسی برای پیشرفت همه‌جانبه کشور باشد. ضرورت افزودن بر ثروت علمی بشر با توجه به وجود صدها میدان ناشناخته برای بشر در میدان علم تا پنجاه سال دیگر ایران باید در مرتبه بالای علمی در دنیا باشد. شرایط رسیدن به این هدف: تنبلی نکردن،‌ غفلت نکردن، خسته نشدن، از ورود در این راه وحشت نکردن، پرورش دادن و میدان دادن به نخبگان علمی و مضاعف کردن تلاش‌هاست. این‌ها وظایف دولت است. باید برنامه ریزی برای پیشرفت علم در افق پنجاه سال آینده صورت گیرد. باید هدف این باشد که پنجاه سال بعد، کشور یکی از مراجع عمده و درجه اول علمی دنیا باشد. این یک آرزو و یک قله دست یافتنی است.

اگر ملت ایران بتواند خودش را به قله‌های پیشرفت و علم و ترقی برساند یک دروازه عظیمی را جلوی راه ملت‌ها باز می‌کند.   
پیشرفت و حرکت علمی برای کشور ما به دلیل عقب ماندگی‌های ده‌ها سال قبل از انقلاب، یک نیاز و تأکید مؤکد و مضاعف است. علم و پیشرفت علمی و فراگیری، نیاز اول کشور ماست البته در همه علوم نه فقط علوم تجربی. امروز یکی از پایه ای ترین گفتمان‌های کشور باید گفتمان پیشرفت علم و فناوری باشد. پرچم جمهوری اسلامی در صورت پیشرفت توان علمی و اعتلای سطح زندگی مادی، در جهان سرپا و پیروز خواهد ماند.

# فریضه حج

فریضه حج از آموزه‌های جامع، زیبا، متنوع، عمیق و پرجاذبه مکتب نورانی اسلام است که می‌توان آن را اردوی انسان سازی نامید.

توجه ویژه اولیاء دین به این فریضه، موقعیت‌های معنوی استثنایی و منحصر به فرد موجود در آن، پیوند این فریضه در ادعیه با ماه مبارک رمضان و لیلة القدر که «**خَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ**»[[6]](#footnote-6) می‌باشد، اهتمام همه مسلمین در طول تاریخ به این مانور بزرگ اسلامی و ابعاد معنوی، سیاسی و فرهنگی آن، بر اهمیت و میزان تأثیرگذاری آن می‌افزاید. رهبر معظم انقلاب نیز می‌فرمایند: حج فرصتی استثنایی از نظر زمانی و مکانی برای بازگشت انسان به حقیقت خویش است.

# دعا

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

خدایا دل‌های ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منوّر بفرما. ما را موفق به توبه واقعی بفرما. همه مسافران و به ویژه مسافران عرفانی حج را به سلامت بدار. اعمال آن‌ها را قبول بفرما. خدایا شرّ دشمنان را به خودشان بازبگردان. مریض‌ها و جانبازان را شفاء عنایت بفرما. درگذشتگان را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهدا و امام شهیدان و بزرگان دیار ما را با اولیاء خودت محشور بفرما و...

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاک الْکوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّک وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَک هُوَ الْأَبْتَرُ[[7]](#footnote-7)**

1. **. سوره اعراف /43.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **. الحشر آیه 18.** [↑](#footnote-ref-2)
3. **. بحار الانوار ص 100.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **. الکوثر.** [↑](#footnote-ref-4)
5. **. آل عمران آیه 102.** [↑](#footnote-ref-5)
6. **. سوره قدر، آیه 3.** [↑](#footnote-ref-6)
7. **. الکوثر.** [↑](#footnote-ref-7)