# فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc427149968)

[مفهوم عبادت 2](#_Toc427149969)

[اخلاص در عبادت 2](#_Toc427149970)

[ارزش و اهمّیت اخلاص 3](#_Toc427149971)

[مراتب اخلاص 3](#_Toc427149972)

[راههای کسب اخلاص 4](#_Toc427149973)

[راه‌های رسیدن به اخلاص 4](#_Toc427149974)

[الف ـ قطع طمع از غیر خدا 4](#_Toc427149975)

[ب ـ افزودن بر علم و یقین 5](#_Toc427149976)

[ج ـ کم کردن آرزوها 5](#_Toc427149977)

[د - پرهیز از گناه و هوای نفس 5](#_Toc427149978)

[آثار اخلاص 5](#_Toc427149979)

[الف ـ تقرّب به خدا 5](#_Toc427149980)

[ب ـ امدادهای الهی 6](#_Toc427149981)

[ج ـ بصیرت و حکمت 6](#_Toc427149982)

[ه‍ ـ هیبت و شوکت 6](#_Toc427149983)

[خلاصه مطلب 7](#_Toc427149984)

[خطبه دوم 7](#_Toc427149985)

[فرازهایی از خطبه 176 نهج‌البلاغه 8](#_Toc427149986)

[هفته دفاع مقدس 8](#_Toc427149987)

[ویژگی های دفاع مقدس 9](#_Toc427149988)

[جهاد در راه خدا 9](#_Toc427149989)

[دفاعی بودن 9](#_Toc427149990)

[معنویت جبهه های جنگ 10](#_Toc427149991)

[استقامت رزمندگان و فرماندهان درنبرد 10](#_Toc427149992)

[برادری و هم دلی 10](#_Toc427149993)

[بی اعتنایی به دنیا 11](#_Toc427149994)

[شوق دفاع 11](#_Toc427149995)

[شهادت طلبی 12](#_Toc427149996)

[نتیجه 12](#_Toc427149997)

[آغاز سال تحصیلی 12](#_Toc427149998)

[تحصیل همراه تهذیب و جدیّت 13](#_Toc427149999)

[سرافرازی و اعتلای کشور 13](#_Toc427150000)

# 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 حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[[2]](#footnote-2)** **عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رحمکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی.**

## مفهوم عبادت

عبادت عبارت است از آن آخرین حد خضوع و تواضع که به‌عنوان تعلق و وابستگی مطلق و تسلیم بی‌قیدوشرط عابد در برابر معبود انجام می‌گیرد. بنابراین عبادت به معنای اظهار ذلّت، عالی‌ترین نوع تذلّل و کرنش در برابر خداوند است. در اهمیت آن، همین بس که آفرینش هستی و بعثت پیامبران (عالم تکوین و تشریح) برای عبادت است.

# اخلاص در عبادت

اخلاص به معنی (خالص کردن، ویژه کردن، ارادت صادق داشتن ...) است. بـر اسـاس ایـن مـعـنـی، مـخـلص کـسی است، که طاعات و عبادات خود را از هرگونه آلودگی و آمـیـخـتـگی به غیر خدا خالص کرده، انگیزه‌ای جز تقرّب به درگاه خدا ندارد. ازاین‌رو، فقط بـه او دل می‌بندد و تـعـریـف و تکذیب دیگران، در نظرش یکسان و هدف از عبادت، جلب رضایت خالق است.

حضرت علی (ع) دراین‌باره فرمود: «**اَلْعِبادَةُ الْخالِصَةُ اَنْ لا یرْجُوَ الرَّجُلُ إِلاّرَبَّهُ، وَ لا یخافُ إِلاذَنْبَهُ**»[[3]](#footnote-3) عبادت خالص آن است که مرد جز به پروردگارش امیدوار نبوده و جز از گناه خویش نهراسد.

امام صادق (ع) فرمود: «**لا یـَصـیـرُ الْعـَبـْدُ عـَبـْداً خـالِصـاً لِلّهِ عـَزَّوَجـَلَّ حـَتـّی یـَصـیـرَ الْمـَدْحُ وَ الذَّمُّ عـِنـْدَهُ سَواءً**»[[4]](#footnote-4) انـسـان، بـنـده خـالص خـدای بـزرگ نمی‌شود تا اینکه تعریف و تکذیب (دیگران) در نظرش یکسان باشد.

# ارزش و اهمّیت اخلاص

اخلاص، معیار ارزش عبادت، مقامی از مقامات مقرّبان الهی و هدف دین است. هر کس ‍ آن را یافت، مـوهـبتی الهی نصیبش گشته که به‌وسیله آن به مقامات بزرگی خواهد رسید. چرا چنین نباشد، درحالی‌که خداوند متعال، بندگانش را به آن امر کرده، می‌فرماید: «**فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ**»[[5]](#footnote-5) خـدا را بـخـوانـیـد، درحالی‌که تـنـهـا برای او در دین اخلاص می‌ورزید، اگرچه کافران را ناخوش آید.

در سـخـنـان پـیـشـوایـان مـعـصـوم، تـعـابـیـر گـونـاگـونـی، از قـبـیـل بـهـتـرین عبادت، ثمره عبادت، غایت دین، عبادت مقرّبان الهی و مانند آن درباره فضیلت اخـلاص آمـده اسـت. در اهـمـیـت اخـلاص هـمـیـن بـس کـه شـرط قـبـولی عـمـل اسـت و اگـر در عـمـلی موجود نباشد، بی‌هدف و بی‌نتیجه خواهد بود. ازاین‌رو، علی (ع) فرمود: **«مَنْ لَمْ یصْحَبِ الاْخْلاصُ عَمَلَهُ لَمْ یقْبَلْ»[[6]](#footnote-6)** عمل هر کس که با اخلاص همراه نباشد، قبول نمی‌شود.

# مراتب اخلاص

خـالص کـردن و پـاکـیـزه نمودن عمل از غیر خدا مراتبی دارد. هر چه درجه اخلاص بیشتر باشد، عـمـل ارزش بیشتری نزد خدا پیدا می‌کند، به هدف و مقصد نزدیک‌تر شده و شخص را زودتر به کـمـال مـطـلوب خـود می‌رساند و هـر چـه درجـه اخـلاص کـمـتر باشد، به همان اندازه از ارزش عـمـل کـاسته شده و شخص از کمال مطلوب بازمی‌ماند و از این رهگذر درجات مؤمنان در نزد خدا متفاوت خواهد بود، چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمود: «**بِالاْخْلاصِ تَتَفاضَلُ مَراتِبُ الْمُؤْمِنینَ**»[[7]](#footnote-7) درجات مؤمنان به‌وسیله اخلاص برتری می‌یابد.

اینک برای رعایت اختصار، سه مرتبه از مراتب اخلاص را ذکر می‌کنیم:

الف ـ خـالص کـردن عـمـل، بـه دلیـل تـرس از عـذاب روز قـیـامـت، کـه گـرچـه عمل مخلصانه است، اما این نوع عبادت، عبادت بردگان است.

ب ـ اخـلاص در عـمـل، بـرای رسـیـدن بـه بـهـشـت و آنـچـه در آن اسـت مـثـل حـورالعـیـن، قـصـرهـای بـهـشـتـی و مـانـنـد آن؛ کـه این‌گونه مـخـلصـانـه عمل کردن نیز روشن اجیران است.

ج ـ تـصـفـیـه عـمـل از هـر نوع شایبه‌ای، اعم از طمع به بهشت، ترس از جهنم، رضای مخلوق و جلب قلوب آن‌ها، طمع به مقاصد دنیوی و مانند آن، که فقط منظور رضایت خداست.

ایـن مـرتـبـه که بالاترین مراتب اخلاص می‌باشد، از آن‌کسانی است که غرق در محبت، عظمت و جـمـال الهـی هستند و خدا را سزاوار پرستش یافته، عبادتش می‌کنند و این، عبادت آزادگان است.

# راهه‌ای کسب اخلاص

همان‌گونه کـه ذکـر شـد، اخـلاص، پـاکـیـزه کـردن عـمـل از هرگونه آلودگـی بـه غـیـر خـداسـت و انـسـان مـخـلص، در انـجـام عمل محرّکی غیر از خداوند ندارد، فقط قصد تقرّب به خداست که او را به کار وا‌می‌دارد و بس. ایـن حـالت، مـقـام بسیار بزرگی است و کسی می‌تواند، به آن برسد که غرق در محبّت خدا باشد، به حدّی که در دلش برای محبت‌های دنیایی، جایی نبوده و اگر از خوراک، پوشاک، مسکن و سایر امور مادی استفاده می‌کند، به خاطر لذّت بردن از آن‌ها نباشد، بلکه به خاطر آن باشد که نیروی بیشتری برای عبادت خدا، به دست آورد.

# راه‌های رسیدن به اخلاص

# الف ـ قطع طمع از غیر خدا

امام باقر (ع) دراین‌باره می‌فرماید: بـنـده، پرستشگر واقعی خدا نمی‌شود، مگر آنکه از همه مخلوقات بریده و به او بپیوندد، آنگاه خداوند می‌فرماید: این عمل خالص برای من است و به کرمش آن را می‌پذیرد.[[8]](#footnote-8)

# ب ـ افزودن بر علم و یقین

علی (ع) دراین‌باره فرمود:

«**ثَمَرَةُ الْعِلْمِ إِخْلاصُ الْعَمَلِ**»[[9]](#footnote-9) اخلاص عمل، ثمره و میوه علم است.

یـعـنـی هـر چـه آگـاهـی انـسـان از حـقـایق هستی بیشتر شود و به عظمت خالق و ناچیزی خود علم پیدا کند، اخلاص او بیشتر می‌شود. و نیز فرمود: «**اِخْلاصُ الْعَمَلِ مِنْ قُوَّةِ الْیقینِ**»[[10]](#footnote-10) اخلاص عمل از قوت یقین است.

# ج ـ کم کردن آرزوها

امیر مؤمنان در این زمینه فرمود: «**قَلِّلِ الاْ مالَ تُخْلَصْ لَک الاْعْمالُ**»[[11]](#footnote-11) آرزوها را کم کن، تا اعمالت خالص گردد.

# د - پرهیز از گناه و هوای نفس

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «**تَمامُ الاْخْلاصِ اجْتِنابُ الْمحارِمِ**»[[12]](#footnote-12) دوری کردن از کارهای حرام کمال اخلاص است.

# آثار اخلاص

اخلاص، آثار ارزنده‌ای در سعادت انسان دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

# الف ـ تقرّب به خدا

حضرت علی (ع) دراین‌باره فرمود: «**تَقَرُّبُ الْعَبْدِ إِلی اللّهِ سُبْحانَهُ بِإِخْلاصِ نِیتِهِ**»[[13]](#footnote-13) نزدیک شدن بنده به خدای سبحان به سبب خالص کردن نیت اوست.

# ب ـ امدادهای الهی

اثـر دیـگـر رعـایـت اخـلاص، یـاری، پـشتیبانی و امدادهای الهی در زندگی فرد مخلص است. حضرت فاطمه زهرا (س) فرمود: «**مَن أَصْعَدَ إِلی اللّهِ خالِصَ عِبادَتِهِ، اَهْبَطَ اللّهُ إِلَیهِ اَفْضَلَ مَصْلَحَتِهِ**»[[14]](#footnote-14) کـسـی کـه عـبـادت خالصانه‌اش را به‌سوی خدا بالا بفرستد، خداوند بهترین مصلحتش را به‌سوی او فرو خواهد فرستاد.

# ج ـ بصیرت و حکمت

از دیـگـر آثـار رعـایـت اخـلاص، اعـطـای روشن‌بینی، بصیرت، حکمت و معیار شناسایی حق و بـاطـل از جـانـب خـدا بـه فـرد مـخـلص است، به‌گونه‌ای که این اثر در تمام برخوردهای او به‌روشنی دیده می‌شود. چنانچه رسول خدا (ص) فرمود: «**مـا اَخـْلَصَ عـَبـْدٌ لِلّهِ عـَزَّوَجـَلَّ اَرْبـَعـیـنَ صـَبـاحـاً إِلاّ جـَرَتْ یـَنـابـیعُ الْحِکمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلی لِسانِهِ**»**[[15]](#footnote-15)**

هـیـچ بنده‌ای بـرای خـدا چـهـل روز اخـلاص نـورزیـد، مگر اینکه چشمه‌های حکمت از قلب او، بر زبانش ‍ جاری گردید.  
د ـ پیروزی و موفقیت

موفقیت در کارها، یکی دیگر از آثار اخلاص است. علی (ع) دراین‌باره فرمود: «**فی إِخْلاصِ النِّیاتِ نَجاحُ الاْمُورِ**»[[16]](#footnote-16)  
موفقیت در کارها، به خالص کردن نیت‌هاست.

# ه‍ ـ هیبت و شوکت

انـسـان مـخـلص براثر رعـایـت اخـلاص، چنان هیبتی به دست می‌آورد که حتی همه جنبندگان، حـیـوانـات وحـشی و پرندگان نیز از هیبت و شوکت او می‌هراسند، چنانچه امام صادق (ع) دراین‌باره فرمود:

«**إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیخْشَعُ لَهُ کلُّ شَیءٍ وَیهابُهُ کلُّ شَیءٍ ثُمَّ قالَ: إِذا کانَ مُخْلِصاً لِلّهِ اءَخافَ اللّهُ مِنْهُ کلَّ شَیءٍ حَتّی هَوامِّ الاَْرْضِ وَ سِباعِها وَطَیرِ السَّماءِ**»[[17]](#footnote-17)

هـمـانا همه‌چیز برای مؤمن خشوع می‌کند و او را بزرگ و باشکوه می‌دارد. سپس فرمود: هرگاه مؤمن، مـخـلص خـدا شـد خـداونـد همه‌چیز را از او می‌ترساند حتی جنبندگان و درندگان زمین و پرندگان آسمان را.

# خلاصه مطلب

اخـلاص در عـبـادت، پـاک و خـالص کـردن عـبـادت از هـرگـونـه آمـیختگی به غیر خدا و پـرهـیـز از ریـاکـاری در آن اسـت. در مورد ارزش اخـلاص هـمـیـن بـس کـه شـرط قـبـولی عمل در پیشگاه خداوند تعالی است و بدون آن هر عملی بی‌نتیجه خواهد بود.

افـراد مـؤمـن به‌اندازه درجه اخلاص در کارها باهم تفاوت پیدا می‌کنند و هرکس از اخلاص ‍ بیشتری برخوردار باشد قرب نزدیکی معنوی بیشتری نزد خدا خواهد داشت. تـحـصـیـل اخـلاص از راه‌های کـم کـردن لذّت‌های نـفـسـانـی، قـطع طمع از غیر خدا و توجه کامل به آخرت، افزون بر علم و یقین، کم کردن آرزوها، افزودن بر مجاهدت‌ها و مراقبت‌های مداوم میسر و آسان می‌گردد.

اخـلاص فـقـط یـک مـفهوم ذهنی و دور از واقعیت‌های خارجی نیست، بلکه مفهومی است که رابطه مـسـتـقـیـم بازندگی عـمـلی انـسان دارد و آثار ارزنده‌ای در زندگی انسان به‌جا می‌گذارد. بـعـضـی از آن آثـار عبارت‌اند از تـقرّب به خدا، امدادهای الهی، بصیرت و حکمت، پیروزی و موفقیت در کارها، هیبت و شوکت و مانند آن.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[[18]](#footnote-18)**

# 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[[19]](#footnote-19) 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 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 وَکونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ[[20]](#footnote-20) عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی اللّه.**

# فرازهایی از خطبه 176 نهج‌البلاغه

**«فَأَجْمَعَ رَأْی مَلَئِکمْ عَلَی أَنِ اخْتَارُوا رَجُلَینِ فَأَخَذْنَا عَلَیهِمَا أَنْ یجَعْجِعَا عِنْدَ الْقُرْآنِ وَ لَا یجَاوِزَاهُ وَ تَکونَ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُوبُهُمَا تَبِعَهُ فَتَاهَا عَنْهُ وَ تَرَکا الْحَقَّ وَ هُمَا یبْصِرَانِهِ وَ کانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا وَ الِاعْوِجَاجُ دَأْبَهُمَا وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَیهِمَا فِی الْحُکمِ بِالْعَدْلِ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأْیهِمَا وَ جَوْرَ حُکمِهِمَا وَ الثِّقَةُ فِی أَیدِینَا لِأَنْفُسِنَا حِینَ خَالَفَا سَبِیلَ الْحَقِّ وَ أَتَیا بِمَا لَا یعْرَفُ مِنْ مَعْکوسِ الْحُکمِ»**

درباره حکمین رأی سران شما یکی شد که دو مرد را به داوری پذیرند و از آن دو پیمان گرفتیم که قرآن را لازم گیرند، و فراتر از حکم آن نگزینند. زبان ایشان با قرآن باشد، و دلشان پیرو حکم آن. امّا آن دو از حکم قرآن سر پیچیدند، و حقّ را واگزاردند، حالی که آن را می‌دیدند. هوای آنان بیرون شدن از راه راست بود، و خوی ایشان کج‌روی - و مخالفت با آنچه رضای خداست -. شرط ما با آنان این بود که حکمشان به عدالت باشد و کارشان به حقیقت، و این پیش از آن بود که آن دو تن رأیی چنان نادرست زنند و حکمی چنان ستمکارانه کنند. ما به کار خویش ایمان‌داریم، و کنون که آن دو از راه حقّ برون رفتند و حکمی برخلاف آنچه باید دادند - به داوری آنان وقعی نمی‌گذاریم.

# هفته دفاع مقدس

هشت سال دفاع مقدس، حدیث ماندگار پایداری، دلاوری و فداکاری ملتی است که درراه دفاع از مکتب، انقلاب و میهن اسلامی خویش، قله‌های بلند رشادت و شهادت را درنوردید و دشمن را دررسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت. تحمیل جنگ هشت‌ساله به ایران، دومین موج اتحاد و حرکت مردمانی را در پی داشت که برای آزاد زیستن، بهای بسیار پرداخته بودند و در این عرصه، باایمانشان چنان به مبارزات خود بعد معنوی بخشیدند که از دل مرارت‌های بی‌شمار جنگ، ارزش‌هایی چون شرافت، ایمان، عشق، شجاعت، تدبیر و ایثار تبلور یافت. مرزهای جنوب و غرب کشور هرچند تا دیرزمانی به قربان گاه پاک‌ترین فرزندان این دیار بدل گشت، ولی ایمان و قدرت روح والای آنان، این خاک را به مکانی مقدس تبدیل کرد که تا امروز سایه حضورشان در آنجا موج می‌زند و خاک، عطر خود را از وجود آنان وامیدارد.

# ویژگی‌های دفاع مقدس

# جهاد درراه خدا

جهاد در مفهوم خاص خود به‌عنوان وظیفه و تکلیفی الهی، جایگاهی بلند در فقه اسلام دارد و سهمی قابل‌توجه از احکام را به خود اختصاص داده است. جهاد در اصطلاح به معنای به کار گرفتن نهایت تلاش و توان در مقابله با دشمن است. در قرآن کریم، جهاد درراه خدا از دیگر جنگ‌ها متمایز شده است. شالوده جنگ و جهاد در اسلام، درراه خدا بودن آن است. درراه خدا بودن جهاد بدین معناست که جنگ باید برای تحقق اهدافی به کار گرفته شود که خداوند متعالی معیّن فرموده است. همین حقیقت، رمز تقدس و ارزشمندی جهاد و دفاع در اسلام است. ازاین‌رو، مردم ایران اسلامی برای رضای حضرت حق، مانند سیلی به‌سوی جبهه‌های جنگ حق علیه باطل سرازیر شدند و دشمن بعثی و حامیانش را سر جای خود نشاندند.

# دفاعی بودن

هر شخص باید از جان و مال خویش و هر ملتی باید از سرزمین و استقلال خود پایداری کند و در صورت تجاوز دیگران، در برابر آن‌ها به دفاع برخیزد. این دفاع، به معنای دفاع در برابر تجاوز نظامی دشمن است که برای دفع آن باید به هجوم نظامی دست زد. بی‌تردید، مقدس‌ترین جهاد، جهادی است که به‌عنوان دفاع از حقوق انسانی صورت گرفته باشد. در جنگ تحمیلی، رژیم بعث عراق، جنگی ناخواسته را به کشور ما تحمیل کرد و با نادیده گرفتن استقلال سرزمین ما به ایران اسلامی تجاوز کرد. ازاین‌رو، مردم غیرتمند ایران، در دفاعی مقدس، از حق خود که دفاع از استقلال سرزمین و هویت دینی ـ ملی خود بود، دفاع کردند.

# معنویت جبهه‌های جنگ

از جلوه‌های معنویت در دفاع مقدس، حالت تضرع، استغاثه و راز و نیاز عارفانه رزمندگان اسلام بوده است. دفاع مقدس، فرصت نمایش خالصانه‌ترین و زیباترین مناجات‌ها و دعاها را پدید آورد. در کنار نماز و قرآن، دعا وسیله دیگری بود که یاد خدا را در دل رزمندگان زنده نگاه می‌داشت، به آنان قدرت روحی می‌بخشید و تحمل سختی‌های نبرد را برای آنان آسان‌تر می‌ساخت. رزمندگان اسلام با دعا، از یک‌سو روح خود را همواره شاداب و با طراوت نگاه می‌داشتند و از سوی دیگر، امداد و نصرت الهی را با خود همراه می‌ساختند. رزمندگان اسلام بر این باور بودند که گره‌های کور عملیات‌ها را می‌توان با دعای خالصانه و اشک چشم و ناله و تضرع به درگاه خداوند متعالی گشود و راه پیروزی را هموار ساخت.

# استقامت رزمندگان و فرماندهان درنبرد

فرماندهان در سخنان خود درباره دفاع مقدس، به پایداری و مقاومت رزمندگان در عملیات‌های مختلف اشاره کردند و آن را از علت‌های پیروزی لشکر اسلام برشمرده‌اند. سردار شهید، مهدی زین‌الدین، درباره مقاومت و ایستادگی و تأثیر آن در پیروزی می‌گوید: تنها کسانی که درصحنه نبرد راست قامتانند که به خداوند اتکال نمایند و با توکل بر او پیش بتازند. نه در سختی‌ها و نه در پیروزی‌ها، در هیچ کجا از یاد او غافل نشوند و محکم و مقاوم چون کوه بایستند و دشمن را از پای درآورند و این صفت فقط مخصوص رزمندگان اسلام است. در هیچ کجای دنیا آن‌کسانی که اعتقاد به خداوند و اعتقاد به معاد روز قیامت ندارند، نمی‌توانند دارای چنین مقاومت و ایستادگی باشند. رمز پیروزی صحنه نبرد، مقاومت و ایستادگی است.

# برادری و هم‌دلی

برادری و هم‌دلی در دوران دفاع مقدس، نمودی خیره‌کننده یافت. رزمندگان اسلام به پیروی از قرآن کریم، در برابر دشمن، باصلابت و پایداری برخورد می‌کردند و با یکدیگر، در کمال صمیمیت، مهربانی و هم‌دلی می‌زیستند. برخورد فروتنانه و برادرانه فرماندهان با نیروهای تحت امر، عشق و محبت نیروها به فرماندهان و رفتار بی‌پیرایه و صادقانه رزمندگان با یکدیگر، جبهه‌های نبرد را به کانون بزرگ محبت، صفا و برادری تبدیل کرده بود که گرمی آن، روزبه‌روز اعضای جدیدی را به خود جذب می‌کرد. آنان که برای نخستین بار ره سپار جبهه می‌شدند، برادری دینی حاکم در میان رزمندگان را چنان زیبا و دوست‌داشتنی می‌یافتند که تا مدت‌ها خانه و کاشانه و خانواده را از یاد می‌بردند. برادری، روح تعاون و همکاری را در رزمندگان می‌دمید و آنان را برای برداشتن باری از دوش دیگران و گام برداشتن به‌سوی پیروزی، به یاری هم‌سنگران و فرماندهان وامی‌داشت.

# بی‌اعتنایی به دنیا

از ارزش‌هایی که رزمندگان اسلام در دفاع مقدس بدان متصف بودند، بی‌اعتنایی به دنیا و مظاهر فریبنده آن است. رزمندگان اسلام در دوران نوجوانی و جوانی و اوان ظهور خواسته‌های بی‌شمار مادی، به همه لذت‌های دل‌فریب دنیا پشت پا زدند و حضور در جبهه و دفاع از میهن و نظام اسلامی را برتر دیدند. بی‌گمان، بدون دل بریدن از دنیا و دل بستن به آخرت، رزمندگان هیچ‌گاه توفیق آفرینش حماسه‌های سترگ و ماندگار دفاع مقدس را نمی‌یافتند. حضرت امام رحمه‌الله که خود، اسوه کم‌نظیر بی‌اعتنایی به دنیا بود، ناچیز شمردن زندگی دنیا را برای رزمندگان اسلام پیروزی می‌دانست و آن را قدرتی معنوی برمی‌شمرد: برادران! شما در جبهه بر نفس خودتان غلبه کردید وزندگی را زندگی ابدی دانستید و این زندگی حیوانی طبیعی را ناچیز شمردید. شما الآن پیروز هستید و ـ مادامی‌که این قدرت نفسانی در شماست، مادامی‌که چنین ایده الهی در شماست، پیروزید؛ چه شکست بخورید به‌حسب صورت و به‌حسب عوامل مادی، و چه پیشرفت بکنید.

# شوق دفاع

از ارزش‌هایی که سهم زیادی در پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی داشت، اشتیاق زیاد رزمندگان اسلام به دفاع و حضور درصحنه‌های نبرد است. تأثیر حضور داوطلبانه نیروهای مردمی و بسیجیان و از سر شوق جنگیدنشان در کسب پیروزی‌های درخشان هشت سال دفاع مقدس، چندان آشکار است که هیچ‌گونه انکاری را برنمی‌تابد. افزون بر نیروهای مردمی که اشتیاقشان به دفاع مقدس، آنان را به جبهه‌های نبرد می‌کشاند، نیروهای مسلح اعم از سپاهی و ارتشی نیز باعلاقه و عشق در عرصه دفاع مقدس حضور می‌یافتند. اینان هرچند ازنظر شرعی و قانونی موظف بودند از انقلاب و میهن اسلامی در برابر تجاوز دشمن دفاع کنند، ولی این وظیفه را نه با اجبار و زور، بلکه با اختیار و میل باطنی انجام می‌دادند و گاه پس از پایان مأموریتشان، ماه‌ها در مناطق جنگی می‌ماندند.

# شهادت‌طلبی

از عوامل پیروزی‌آفرین درصحنه نبرد، خطرها را به جان خریدن و به پیشواز مرگ سرخ رفتن است. ترس از مرگ و اشتیاق به زنده ماندن، باروح جنگ‌جویی و رزمندگی ناسازگار است و آنانی که در میدان دشوار نبرد دغدغه زنده ماندن و جان سالم به دربردن دارند، نمی‌توانند پیروزی بیافرینند. همواره رزمندگانی پیروزی را در آغوش کشیده‌اند که نه‌تنها از مرگ هراس نداشته، بلکه به استقبال آن رفته‌اند. یکی از ارزش‌هایی که رزمندگان اسلام با تکیه‌بر آن توانستند پیروزی‌های بزرگی را برای جبهه حق به ارمغان آورند، شهادت‌طلبی است. رزمندگان اسلام ازآنجاکه دفاع در برابر تهاجم بعثیان را مقدس می‌دانستند و کشته شدن در این راه را برای خود، مرگی سعادت آفرین و افتخارآمیز ارزیابی می‌کردند، نه‌تنها از دادن جان دریغ نمی‌ورزیدند که شیفته آن بودند. شهادت‌طلبی رزمندگان اسلام به‌عنوان عامل مؤثر معنوی، از امتیازهای جبهه حق در برابر جبهه باطل بود.

# نتیجه

بزرگ‌ترین درس دفاع مقدس این بود که نشان داد، یک ملت در سایه اتحاد، ایمان و حسن ظن به خداوند متعال و اعتقاد به صدق وعده الهی، می‌تواند از همه گذرگاه‌های دشوار عبور و با ایستادگی در مقابل دشمن، او را وادار به عقب‌نشینی و شکست کند. ازآنجایی‌که نظام اسلامی متکی به ایمان‌ها و عواطف مردم است، در هشت سال دفاع مقدس نشان داد که می‌تواند در مقابل همه قدرت‌های مادی جهان از خود دفاع و همچنین می‌تواند طرف مقابل را وادار به اظهار عجز کند.

# آغاز سال تحصیلی

ماه مهر مصادف است با آغاز بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی. می‌توان گفت که زندگی کمتر کسی از شور و جنب‌وجوش آغاز سال تحصیلی برکنار مانده است. تقریباً همه مردم به‌گونه‌ای با این مسئله مربوط‌اند. آنان که نه خود دانش‌آموز و دانشجویند و نه فرزند محصل دارند و نه معلم و استادند و نه کسب‌وکارشان با شروع سال تحصیلی دگرگون می‌شود، لااقل شلوغی خیابان‌ها و رفت‌وآمد دانش آموزان، فضای زندگی آنان را دگرگون و نظرشان را به خود جلب می‌کند.

# تحصیل همراه تهذیب و جدیّت

شما باید در هر جا که تحصیل می‌کنید و جوان‌ها و کودکان ما در سرتاسر کشور، در هر مرکزی که اشتغال به تحصیل‌دارند، باید توجه به این داشته باشند که تحصیل همراه تهذیب و همراه تعهد و همراه اخلاق فاضله انسانی است که می‌تواند ما را به حیات انسانی برساند و می‌تواند کشور ما را از وابستگی‌ها نجات بدهد.

در تحصیل علم و فراگرفتن دانش و اخلاق و کردار نیکو کوشا باشید، که افراد متعهد و سودمندی برای اسلامی بزرگ و میهن عزیزمان باشید. بااراده و عزم راسخ خود به‌طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت نمایید که زندگی زیر چتر علم و آگاهی، آن‌قدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوخته‌ها، آن‌قدر خاطره آفرین و پایدار است که همه تلخی‌ها و ناکامی‌های دیگر را از یاد می‌برد.

در کسب عمل، تقوا و پاکی و پاک‌دامنی را پیشه کنید و نظم در زندگی و تمامی مراحل آن حکم‌فرما سازید و با جدیت به تحصیل علوم و کسب معارف و بهره‌وری از استعدادهای الهی خود بپردازید.

# سرافرازی و اعتلای کشور

درود بر جوانان برومندی که با سلاح علم، در سرفرازی و اعتلای کشور اسلامی کوشا و دررسیدن به هدف‌های انسانی، اسلامی، از هیچ زحمت و کوشش دریغ ندارند. برای به دست آوردن استقلال فکری و بیرون رفتن از زندان وابستگی، خود و مفاخر و مآثر ملی و فرهنگی خود را دریابید. باید کوشش درراه علم و به دست آوردن تخصص در رشته‌های مختلف، اساس فعالیت جوانان دانشجوی عزیز ما باشد، که نیازمندی‌های میهن به دست خود آن‌ها برآورده و کشور ما با کوشش شما خودکفا شود.

بشریت با همه پیشرفت‌هایش در علوم و فنون، در گهواره طفولیت دانش است و تا رسیدن به بلوغ کامل، راه طولانی در پیش است. سرنوشت یک کشور و یک ملت و یک نظام، بعد از توده‌های مردم، در دست طبقه تحصیل‌کرده است و هدف بزرگ استعمار نو، به دست گرفتن مراکز این قشر بوده است.

**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 خود روشن بفرما. به مردم عزیز و رشید و شریف ایران که سربازان اسلام و انقلاب هستند توفیق روزافزون عنایت بفرما. مسئولان را برای خدمت به اسلام و انقلاب و این مردم عزیز موفق بدار. توبه و عنابه ما را بپذیر. گناهان ما را ببخش. سال تحصیلی را بر دانشجو و دانش‌آموز و طلبه را سالی سرشار از توفیق قرار بده. اموات و درگذشتگان ما و این جمع و منطقه و علماء و شهدای سرافراز ما را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. جانبازان و ایثارگران بزرگوار ما را توفیق و سلامت و عنایت روزافزون کرامت بفرما. شرّ دشمنان را به خودشان بازبگردان و...

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکنْ لَهُ کفُوًا أَحَدٌ[[21]](#footnote-21)**

1. **. سوره اعراف آیه 43.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **. آل عمران آیه 102.** [↑](#footnote-ref-2)
3. **. شرح غرر الحکم، ج 2، ص 144.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **. بحارالانوار، ج 73، ص 294.** [↑](#footnote-ref-4)
5. **. غافر (40)، آیه 14.** [↑](#footnote-ref-5)
6. **. شرح غررالحکم، ج 5، ص 418.** [↑](#footnote-ref-6)
7. **. همان، ج 3، ص 217.** [↑](#footnote-ref-7)
8. **. مستدرک الوسائل، ج 1، ص 101، آل البیت.** [↑](#footnote-ref-8)
9. **. شرح غررالحکم، ج 3، ص 332.** [↑](#footnote-ref-9)
10. **. همان، ج 1، ص 343** [↑](#footnote-ref-10)
11. **. شرح غررالحکم، ج 4، ص 511.** [↑](#footnote-ref-11)
12. **. میزان الحکمة، ج 3، ص 63.** [↑](#footnote-ref-12)
13. **. همان، ص 279.** [↑](#footnote-ref-13)
14. **. بحارالانوار، ج 71، ص 184.** [↑](#footnote-ref-14)
15. **. همان، ج 70، ص 243.** [↑](#footnote-ref-15)
16. **. شرح غررالحکم، ج 4 ص 407.** [↑](#footnote-ref-16)
17. **. حارالانوار، ج 70، ص 248.** [↑](#footnote-ref-17)
18. **. سوره عصر.** [↑](#footnote-ref-18)
19. **. اعراف آیه43.** [↑](#footnote-ref-19)
20. **. توبه آیه 119.** [↑](#footnote-ref-20)
21. **. سوره اخلاص.** [↑](#footnote-ref-21)