# فهرست مطالب:

[خطبه اول 2](#_Toc428923449)

[انفاق 2](#_Toc428923450)

[انفاق از دید اسلام 2](#_Toc428923451)

[انفاق درآیات 3](#_Toc428923452)

[شأن نزول آیاتی از سوره توبه 3](#_Toc428923453)

[خطبه دوم 4](#_Toc428923454)

[یادآوری خاطرات انقلاب 5](#_Toc428923455)

[قرارداد نظامی خطری برای جهان اسلام 5](#_Toc428923456)

[مسائل شهر 6](#_Toc428923457)

# 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 رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی.**

# انفاق

انسانی صاحب قرب به درگاه خداوند می‌شود که انفاق و بذل و بخشش کند، این کار او باید با نیت قصد قربت باشد و از ریا و غیر خدا پاک باشد. انفاق اگر بدون منت و آزار باشد، موردقبول درگاه خدا قرار می‌گیرد، در مصرف هم باید انسان دقت کند که اسراف نکند و مال را در جایش خرج کند. اگر خرج کردن انسان با مقررات الهی بود و کسب درآمد انسان هم بر اساس مقررات الهی بود این‌یک امتحان بزرگی است که انسان درست پشت سر گذاشته است. زندگی انسان همه‌اش آزمایش و امتحان الهی است، مصرف و خرج کردن دومرحله‌ای است که باید بر اساس تکالیف الهی و دستورات خدا تنظیم کنیم.

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: «وجوه و انفاق و صدقاتی که ما می‌دهیم جای منت گذاردن نیست، حقی است برای خدا و برای جامعه که در اموال کسانی که دارائی دارند خدا قرار داده است، این حق را باید به‌جای اصلی‌اش برگرداند.»

# انفاق از دید اسلام

در اسلام آمده است، جامعه در اموال کسی که تمکن دارد حق دارد، جامعه بر اساس دستور خدا در اموال ما و درآمدهای آن‌هایی که درآمد دارند حق دارد، خداوند این حق را نهاده است و انسان باید آن حق را به صاحبان حق و جامعه بدهد. برای تنظیم روابط اجتماعی این حق را باید به مستمندان جامعه داد.

در قرآن آمده:

**«وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»[[3]](#footnote-3)**

«خداوند در مال شما برای محروم و نیازمند حقی قرار داده است.»

در اسلام آمده است که این خمس، زکات، انفاق، صدقه یا هر کار خیری که انجام می‌دهی عبادت است و حقی است که خدا و جامعه از تو طلب دارد و نباید منت بگذارید. این لطف خداوند است که شامل حال ما شده است. همان‌طور که در روز جمعه برای نماز می‌آیید و ملائکه در مسجد می‌نشینند که چه کسی زودتر به مسجد می‌آید تا ثواب این کار را برای او بنویسد و عبادت محسوب می‌شود و این قرب به درگاه خدا است. دیگر کارها نظیر انفاق نیز عبادت و قرب به‌سوی خداست و نشانه‌های اخلاص در ایمان و نقطه قوتی است که در قوانین اسلام وجود دارد.

# انفاق در آیات

کسانی بودند که انفاق و بذل و بخشش می‌کردند اما کارشان همراه با منت، ریا، آزار و اذیت بود که این‌ها منافقین بودند و در قرآن نیز به آن‌ها اشاره‌شده است. در سوره توبه آیه 75 به بعد اشاره می‌شود:

**«وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَکونَنَّ مِنَ الصَّالِحِینَ»[[4]](#footnote-4)**

انسان‌های ضعیف ایمان و منافق صفت هستند که چیزی ندارند؛ در حال فقر پیمان می‌بندند باخدا که اگر ما به‌جایی رسیدیم بذل و بخشش‌خواهیم کرد درراه خدا، و باخدا پیمان می‌بندد، قسم می‌خورد، که اگر خدا از فضل خودش چیزی را به ما عنایت کرد، چون هر چه هست فضل خداست ما چیزی نداریم که از خدا طلب داشته باشیم، صدقه خواهیم داد.

**«وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ»[[5]](#footnote-5)** در سوره جمعه منظور از فضل نعمت همان نبوت و رسالت است. این فضل لطف و عنایت است کلمه فضل معانی متفاوتی دارد اما اینجا به معنای چیزی است که با لطف و عنایت می‌دهد. وقتی شما از کسی طلب دارید و به قرض دادید، وقتی آن را به شما می‌دهد فضلی نکرده است اما اگر چیزی را به‌عنوان هدیه به شما بدهد فضل است و رابطه این عالم در همه شئونات باخدا همین رابطه فضل و عنایت است.

اگر ما عقلی داریم، این عقل به یک تشکیلات پیچیده‌ای در بدن انسان و روح انسان مرتبط است که هیچ‌چیز آن دست ما نیست و لطف و عنایت خداوند است، همه ما بر ضعف و عجز خودمان به‌تمام‌معنا واقفیم. امام (ره) می‌فرماید: ما هیچیم یعنی وجودمان را از خدا طلب نداشتیم، دیگر نعمت‌ها را از خدا طلب نداشتیم. این بینش اسلامی است که اولیا الهی و انبیا آمده‌اند و ما را با آن هدایت کنند.

**«فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ»[[6]](#footnote-6)**

خداوند این لطف را کرد و به این اشخاص که در فقر بودند اموالی را به امانت در اختیارشان قرارداد اما هنگامی‌که موقع امتحان رسید بخل ورزیدند. از بدترین صفات اخلاقی بخل است مخصوصاً بخل در واجبات و حق الهی و حق جامعه است. در شأن نزول آیات، شأن نزول‌های گوناگونی نقل‌شده است اما یک روح کلی دارد.

# شأن نزول آیاتی از سوره توبه

کسی به نام ثعلبة بن حاطب که از منافقان انصار بود و در مدینه زندگی می‌کرد روزی به خدمت پیامبر (ص) آمد و گفت: من وضع خوبی ندارم از خدا بخواه که به مالی عنایت کند. پیامبر فرمود**: «قَلِیلٌ تُؤَدِّی شُکرَهُ خَیرٌ مِنْ کثِیرٍ لَا تُطِیقُه»[[7]](#footnote-7)** کم داشته باشی اما همراه با شکر خدا، برکت و معنویت باشد بهتر است از مال انبوه و ثروت انباشته که تحمل جواب دادن آن را نداشته باشی و تو را به سمت اسراف، تبذیر و تجملات و دور شدن از محرومان سوق دهد این برای تو بدتر است. **«فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة»[[8]](#footnote-8)** تو قول بده که باحال اعتدال زندگی کنی، چندین بار پیش پیامبر (ص) آمد و با پیامبر (ص) پیمان بست که اگر خدا به من عنایت کنم **«أن یرزُقنی مالَا وَ الَذی بَعَثَک بِالحَقِ لَئِن رَزَقَنی»[[9]](#footnote-9)** من حقوق الهی را رعایت می‌کنم. پیامبر (ص) برای او دعا کرد و ثروت زیادی را به دست آورد. **«فَتَنحی مِنها فَنُزُل وادِیا مِن أودیتها ثُمَ کثُرَت حَتی تَباعِد عَنِ المَدینَة»[[10]](#footnote-10)** در یک مزرعه‌ای در اطراف مدینه بود. **«فَاشتَغَل بِذلِک عَن الجُمعَةَ وَ الجَماعَة»[[11]](#footnote-11)** او که اهل جمعه و جماعت بود کنار گرفت و به‌قدری مال او زیاد شد به‌قدری که احساس امتیاز اجتماعی می‌کرد درصورتی‌که اسلام امتیاز را برای علم و تقوا قرار داده است زیراکسی که عالم و متقی است خود را ممتاز نمی‌بیند. آن‌قدر مشغول بود که همه‌چیز را فراموش کرد. **«فَبعَث رَسولُ اللّه صَلی اللّهُ عَلَیهِ وَ آله»[[12]](#footnote-12)** پیامبر (ص) به‌عنوان حاکم جامعه و به‌عنوان کسی که مسئولیت دارد کسی را فرستاد و گفت به ثلعبی بگو که با دعای من به اینجا رسیده‌ای، وقت آن رسیده که حق خدا را بدهی. وقتی فرستاده برگشت **«وَ بَخل، وَ قالَ: ما هذه الا أُختَ الجَزیة»[[13]](#footnote-13)** گفت ثلعب جواب رد داده است، پیامبر (ص) فرمود: وای بر ثعلب وای بر ثعلب که این‌گونه پیمان‌شکنی می‌کند. به دنبال این قضیه و با بیان‌های مختلف شیعه و سنی این آیات نازل شد.

ثعلبه یک نمونه‌ای است که تمام نخواهد شد و هر یک از ما در طول تاریخ ممکن است دچار همین سرنوشت شوم نفاق آمیز که نتیجه آن بخل و پشت کردن به دستورات الهی شد بشویم.

**«فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِی قُلُوبِهِمْ إِلَی یوْمِ یلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا کانُوا یکذِبُونَ»[[14]](#footnote-14)**

بخل در اموال و حقوق مستمندان جامعه دستاوردی در دل آن‌ها آورد که نفاق بود. از علائم منافق بخل و دروغ‌گویی است.

منافقان در آخر عمر پیامبر (ص) درحالی‌که پیامبر (ص) به جنگ تبوک می‌رفتند دست‌به‌دست هم دادند و فتنه‌ها چیدند درحالی‌که می‌دانند خدا بر آشکار و نهان آگاه است. **«وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیوبِ»[[15]](#footnote-15)**

**«الَّذِینَ یلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدَقَاتِ»[[16]](#footnote-16)** یکی دیگر از صفات منافقان مسخره کردن مؤمنان است.

در یک جلسه‌ای عده‌ای از منافقین نشسته بودند، کسی وضع مالی خوب داشت، او بذل و بخشش کرد، یک عده منافقین گفتند دارد ریا می‌کند، دیگری چیز ناچیزی را بخشید که در نظر آن‌ها کم بود اما بدانید که کم‌وزیاد درراه خدا انفاق کنید خداوند برکت در مال شما می‌افزاید.

**«بِسْمِ اللّه الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ، ان الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»[[17]](#footnote-17)**

# 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)، حججک علی عبادک و أمنائک فی بلادک، 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»[[18]](#footnote-18) عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی.**

# یادآوری خاطرات انقلاب

در ابتدا از تمامی کسانی که برای برگزاری نماز زحمت‌کشیده‌اند تشکر می‌کنم. نماز جمعه برای من یادآور خاطرات انقلاب است. ان‌شاءالله خداوند قدم‌هایی که برای خودش و درراه اسلام و انقلاب اسلامی برداشته‌شده است قبول بفرماید و ان‌شاءالله که خدا همه‌کسانی که برای اسلام در جمعه‌ها و جماعت‌ها شرکت می‌کردند و مساجد را رونق می‌بخشیدند و پرچم اسلام را در این عصر به اهتزاز درآوردند و هم‌اکنون به لقاء خدا رفتند ارواح همه آن‌ها را با اولیاء خودش محشور بفرماید و به شما و همه عزیزانی که در این راه قدم برداشته‌اند و ثابت‌قدم مانده‌اند ان‌شاءالله خدا ادامه توفیق راه و صبر و مقاومت را عنایت بفرماید.

# قرارداد نظامی خطری برای جهان اسلام

قرارداد نظامی بین ترکیه و اسرائیل در سطح جهان و برای امت اسلام حادثه کوچکی نیست و نشان‌دهنده خطرهای دیگری است که جهان اسلام را تهدید می‌کند. این قرارداد را اگرچه سیاستمداران ترکیه به نحوی پنهان می‌کنند اما به‌هرحال آنچه پشت پرده حوادث سیاسی جهان اسلام حوادثی می‌گذرد که برای امت اسلام خطر دارد.

گرچه ترکیه کشوری بود که بارأی مردم حزب اسلامی به اسلام روی آوردند اما دست توطئه گران آمریکا و اسرائیل مانع این شد که حزب اسلامی در ترکیه روی کار بیاید. ترکیه روزی مشعل‌دار تمدن کهن اسلامی بود اما سیاستمداران غرب برای ملحق شدن به اروپا تلاش می‌کند. روزی امپراتوری عثمانی منطقه بزرگ از عالم اسلام را زیرپوشش داشت که مقرش ترکیه بود اما امروزه به دنبال سیاست‌های آتاتورک وابسته به غرب شدند. نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور آن در کشورهای اروپایی تقاضا می‌کنند که به اروپا ملحق شوند و این جزای کسانی است که به اسلام و ارزش‌های اسلامی پشت می‌کنند. البته در درون ترکیه هم مردم مسلمان، مردم آگاهی هستند که روزبه‌روز هم بر آگاهی‌شان افزوده می‌شود و آنچه الآن برای دنیای اسلام وحشتناک و خطرناک است آن پیمان‌های سری است که اسرائیل با ترکیه می‌بندد. ترکیه هم‌مرز با اسرائیل نیست اما به خاطر وابستگی به آمریکا سرنوشتشان را با اسرائیل پیوند زده است. کشوری مثل مصر نیز به این قرارداد اعتراض نموده است و این نشان می‌دهد که دنیای اسلام باید روی قضیه اسرائیل حساس باشد زیرا که کشوری غاصب است.

این نشانه آن است که اگر روزی دروازه‌های دنیای اسلام به روی اسرائیل باز شود؛ آن‌ها روحیه تعدی و تجاوز خودشان را توسعه خواهند داد و اسرائیل و پشت سرش دنیای کفر و استکبار است که همه قلمروهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تبلیغاتی دنیای عرب و دنیای اسلام را تسخیر می‌کند. ملت مسلمان ایران این رشد، آگاهی، معرفت و این بینش را از خود نشان خواهد داد که ما اسلام را با همه توانمان در دنیا حفظ خواهیم کرد.

# مسائل شهر

نکته اول در مورد بیمارستان تأمین اجتماعی است که تأخیر زیادی داشته است و مسئولین تلاش کنند که زودتر به بهره‌برداری برسد؛ زیرا که نفعش عاید مستضعفان و محرومان می‌شود.

مسئله بعدی مربوط به کتابخانه و مجتمع فرهنگی ارشاد و کانون آموزش‌وپرورش شهرستان میبد است که مشکلات زیادی دارد، امیدوارم تا پایان سال به نقطه خوبی برسد. همه مسئولین دست‌به‌دست هم دهند تا با حفظ وحدت و انسجام کارهای مختلفی درزمینهٔ صنعت، اقتصاد، عمران و آبادانی شهر انجام دهند. امیدوارم تا پایان سال به نتیجه خوبی برسد و جامعه باید جامعه‌ای فعال باشد.

مسئله دیگر این است که در آستانه کنکور و امتحانات هستیم و نیروی انسانی مسئله اول هر کشور، منطقه و نظامی است که برای قبولی نیروی جوان باید برنامه‌ریزی از طرف اولیا صورت بگیرد و نیروی انسانی تحصیل‌کرده و قوی درزمینهٔ‌های مختلف داشته باشیم. همین‌جا من پیرو خطبه‌های قبلی باید عرض کنم؛ مردم نشان دادند مردمی آگاه و رشیدند، اگر مشکلی هم دارند عاقل هستند، سنجیده کار می‌کنند، خودشان مشکلات خودشان را حل می‌کنند، اگر پیگیر مشکلی هم هستند عاقلانه حرکت می‌کنند و ما امروز واقعاً روسفیدیم که مردم ما، مردمی عاقل و سنجیده کار هستند.

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

1. . سوره اعراف، آیه 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . سوره حشر، آیه 18 [↑](#footnote-ref-2)
3. . سوره الذاریات، آیه 19 [↑](#footnote-ref-3)
4. . سوره التوبه، آیه 75 [↑](#footnote-ref-4)
5. . سوره الجمعه، آیه 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. . سوره التوبه، آیه 76 [↑](#footnote-ref-6)
7. تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص 245. [↑](#footnote-ref-7)
8. . تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص 245 [↑](#footnote-ref-8)
9. . همان [↑](#footnote-ref-9)
10. . همان [↑](#footnote-ref-10)
11. . همان [↑](#footnote-ref-11)
12. . همان [↑](#footnote-ref-12)
13. . همان [↑](#footnote-ref-13)
14. . سوره التوبه، آیه 77 [↑](#footnote-ref-14)
15. . سوره التوبه، آیه 78 [↑](#footnote-ref-15)
16. . سوره التوبه، آیه 79 [↑](#footnote-ref-16)
17. . سوره والعصر [↑](#footnote-ref-17)
18. سوره آل‌عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-18)