# فهرست مطالب:

خطبه اوّل 2

آماده شدن برای ماه مبارک رمضان 2

فضیلت ماه شعبان 3

فرازهای از مناجات شعبانیه و شرح آن 4

لزوم توجه به خداوند برای رهایی از ظواهر و زندان‌های دنیوی 5

اهمیت توبه 6

خطبه دوّم 7

میلاد حضرت ولی‌عصر (عج) 8

کنفرانس اسلامی در تهران 8

کنفرانس اسلامی ازنظر کمیت و کیفیت 9

نکات اصلی سخنرانی مقام معظم رهبری در کنفرانس اسلامی 9

گرانی گاز در شهرستان 10

دعا 11

# خطبه اوّل

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

همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی، اجتناب از معاصی و گناه، انجام دستورات و وظایف الهی، تهذیب نفس، ذکر و شکر خداوند در همه حالات سفارش و دعوت می‌کنم.

امیدواریم خداوند با عنایات و الطاف لایزال خودش همه ما را از بندگان خاص، مقرّب و خالص خودش قرار بدهد.

در این خطبه، نگاهی به بعضی از فقرات و فرازهای شعبانیه می‌اندازم.

# آماده شدن برای ماه مبارک رمضان

برادران و خواهران گرامی، مستحضرید که این ماه مبارک شعبان درواقع مقدمه، پله و نردبانی برای رسیدن به ماه مبارک رمضان می‌باشد و از طریق این ماه است که بندگان خاص خداوند، خود را آماده حصول به ماه مبارک رمضان می‌کنند. به همین دلیل در اعمال این ماه مبارک، اعمال ویژه و خاصی است که همه‌کسانی که اهل معنویت هستند و می‌خواهند به سعادت و فیوضات الهی برسند، از این ماه بایستی استفاده لازم را ببرند. اگر می‌خواهیم که بی‌مقدمه وارد ماه مبارک رمضان نشویم، هلال ماه مبارک رمضان‌ که رؤیت شد، بنده‌های باشیم که مقداری دل‌های ما آماده باشد، قلب‌های ما مستعد باشد، برای فیوضات ماه مبارک رمضان، برای سحرهای نورانی این ماه، برای اصلاح نفس و توبه و انابه، لازم است که از ماه شعبان استفاده ببریم. با مواقع و ایام دیگر، تفاوت داشته باشیم، اگر به دستوراتی که در کتاب‌های دعا آمده است، دستوراتی که ائمه طاهرین (ع) برای اصلاح ما و وصول به کمالات فرموده‌اند و آنچه سیره ائمه طاهرین و سیره پیامبر اکرم (ص) استفاده شود. آن‌وقت می‌توان گفت که ماه مبارک رمضان ‌که می‌رسد برای ما، ماه بامعنای است. اگر دیدیم که روزه، عبادت و سحرهای ماه مبارک رمضان برای ما معنی‌دار نیست و لذت‌بخش و آرام‌بخش نمی‌باشد، بدانیم که جای از روح، قلب و اعمال ما در آن خلل و اشکالاتی است.

# فضیلت ماه شعبان

ما این ماه را باید ماه آماده‌سازی خودمان قرار دهیم و ماه تهیه مقدمات و اصلاح نفس قرار دهیم. بین خودمان و خدایمان، خود را بررسی کنیم و پیوندی با خداوند در دلمان برقرار کنیم. همان‌طور که در خطبه قبل و در احوال امام سجاد (ع) عرض کردیم، این بعد از شخصیت انسان ‌که بعد ارتباط باخدا باشد از مهم‌ترین ابعاد وجود انسان است. مبادا از این بعد غافل باشیم. درهرحال به همین دلیل است که در ماه مبارک شعبان، ذکرها، دعاها، نیایش‌ها و اعمال خاصی مقرّر شده است. به‌جز این‌که ماه شعبان، فضیلت ذاتی دارد. شب نیمه شعبان، شب بسیار بزرگی است، علاوه بر این‌که در آن شب میلاد حضرت ولی‌عصر (عج) واقع‌شده است، شب تولد نور برای بشریت است، شب پیدایش راه نجات و رستگاری بشر است و شب تولد منجی بشریت است، علاوه بر این‌ها، این شب خود برکاتی دارد. در روایات نقل‌شده است که شب نیمه شعبان در ردیف، شب‌های قدر قرار داده‌شده است. یعنی علاوه بر آن‌که آن شب، ارتباط با ذات ملکوتی و مقدس حضرت ولی‌عصر (عج) دارد، آن شب، شب پر خیروبرکتی است. ماه شعبان نیز به خاطر این شب و زمینه‌های فیض الهی آن، ماه عزیزی است و مقدمه ماه مبارک رمضان است. از مناجات و دعاهای که در این ماه آمده است، مناجات مشهور شعبانیه است که در مفاتیح‌الجنان در اعمال مشترکه آمده است که دریای از الطاف بندگی خداوند و ظرایف عبودیت خداوند است و از نکات ریز و دقیقی است که روح انسان‌ها را متحول می‌کند، جان‌ها را مشتعل می‌کند، دل‌ها را به سوزوگداز در بارگاه خداوند وا‌می‌دارد، قلب‌ها را متوجه به خداوند و منقطع إلی اللّه می‌کند.

از بزرگان و هم‌چنین روایات نقل‌شده است که ائمه طاهرین (ع) همگی در ماه مبارک شعبان، مقیّد به مناجات شعبانیه بودند. بزرگان دین، علمای اخلاق و اهل معرفت، توجه خاصی به این مناجات داشتند. این مناجات اقیانوس و دریای بیکرانی است.

هر گوشه‌ای از این مناجات را که در نظر بگیریم بسیار تحول بخش است و هر انسان خوابی را بیدار می‌کند. هر دل مکدّر و غفلت ‌زده‌ای با مناجات شعبانیه، بیدار می‌شود. بایستی این مناجات، حجاب‌های غفلت و کدورت‌های معصیت‌ها که ما را گرفته است از بین ببرد. هر نکته‌ای، هر فقره‌ای، هر جمله‌ای از این مناجات بسیار بلند و پر مرتبه را امام (ره) بر آن بسیار عنایت داشته است و ایشان نیز از استادشان مرحوم ملکی تبریزی (ره) که از بزرگان اخلاق، عرفان و معرفت بودند، این تأثیر را داشتند.

در این خطبه قصد دارم به فقراتی از مناجات شعبانیه اشاره‌کنم که امیدوارم برای خانواده‌ها و جوانان ‌که بایستی توجه بیشتری به آن داشته باشند، منشأ اثری باشد.

# فرازهای از مناجات شعبانیه و شرح آن

این مناجات با صلوات بر محمّد و آل محمّد شروع می‌شود و بنده در برابر خداوند از او تقاضا می‌کند که من به بارگاه تو آمدم، صدای مرا بشنو، فریاد تنهایی و بی‌کسی مرا پاسخ‌ده، درگیر و دار سختی‌های زمانه تنها تو رادارم.

در این مناجات بیان می‌دارد: «**وَ اسْمَعْ دُعَائِی إِذَا دَعْوَتُک وَ اسْمَعْ نِدَائِی إِذَا نَادَیتُک وَ أَقْبِلْ عَلَی إِذَا نَاجَیتُک َ فَقَدْ هَرَبْتُ إِلَیک وَ وَقَفْتُ بَینَ یدَیک مُسْتَکیناً [مسکیناً] لَک مُتَضَرِّعاً إِلَیک رَاجِیاً لِمَا لَدَیک ثَوَابِی [تَرَانِی] وَ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَ تَخْبُرُ حَاجَتِی**»[[3]](#footnote-3)، خدایا به من رو کن. چهره لطف و مهربانی و عنایات بی‌کرانت را متوجه من کن. صدای این بنده عاجز و ناتوان را بشنو. پاسخ بده به ندای استغاثه بنده‌ات. روی لطف و مهربانی به سوی من کن. من فرار کردم به سوی تو.

در مورد واژه «هَرَبْتُ» که به معنای فرار است و البته واژه «**فراق**» نیز عربی است، کمی می‌خواهم توضیح دهم. دعا در همین اولین فرازهای این مناجات بلند و روح‌بخش و انسان‌ساز، می‌گوید خدایا من به فرار کردم و به سوی تو آماده‌ام. من فراری این دنیای ماتم‌زده، غم‌زده و پررنج و درد هستم و به بارگاه تو آمدم. این فرهنگ والای دعا و نیایش است که هفته پیش عرض کردم، در مکتب تشیع جایگاه خاصی دارد. از امیرالمؤمنین (ع) و امام سجاد (ع)، نشأت‌گرفته شده است. بسیار بر آن در فرهنگ شیعه عنایت شده است که انسان‌ها را با دعا و نیایش با خداوند متصل کنند و پیوند با ذات اقدس کبریائی پیوند زنند و در ابتدای این مناجات پر مضمون، بلندمرتبه و پرمحتوا این است که خدایا من فرار کردم به سوی تو. این فرار کردن از دنیا به سوی خداوند از قرآن کریم ناشی شده است که می‌فرماید: «**فَفِرُّوا إِلَی اللَّهِ إِنِّی لَکمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ**»[[4]](#footnote-4).

بندگان خدا! به سوی خدا فرار کنید و بگریزید از عالم طبیعت به سوی خدای جاویدان و لایزال و قدرت بی‌انتهای او. پیامبر اکرم (ص) اشاره می‌کند، من هشداردهنده آشکار هستم، چیزی را از شما مخفی نداشته‌ام، چیزی را برای رستگاری شما کم نگذاشته‌ام. انذار من این است که فرار کنید به سوی خداوند.

در مناجات‌های دیگر در برخی تعابیر دیگر نیز مشتمل بر مضمون فرار از این عالم آمده است. حالا خداوند چرا این‌گونه خطاب می‌کند و علت چیست؟ علت این است که در این عالم، آن‌قدر عوامل اغواکننده و اسیر کننده زیاد است و جاذبه‌های شیطانی و اهریمنی فراوان دارد که ما در چنگ این جاذبه‌های دنیا اسیر هستیم. همه اسیر هزار قیدوبند و دام شیطانیم که در اطراف ماست، هر طرف که رویم دامی را شیطان گسترده است و دانه‌های را برای شکار ما ریخته است و جاذبه‌های وجود دارد که ما را به ذلّت و اسارت این عالم طبیعت بکشاند.

تمام انبیا آمده‌اند که ما را از این ذلت دور سازند ولی بشر آن‌قدر به آن وابسته است که کمتر موفق می‌شود که خود را از این باتلاق بیرون آورد و از این جاذبه‌های اسارت خود را آزاد سازد. عالم طبیعت، عالمی است که در سراسر آن این جاذبه‌های شیطانی، زینت‌های دنیایی، تمتعات مادی و دام‌ها و دانه‌هایی آن وجود دارد و ما را دربند خودکرده است. در خیلی از مواقع هم غافل هستیم که اسیر هستیم، بدتر از اسارت و زندانی بودن این است که شخص غافل باشد که باعث ذلت و بدبختی است. این بدترین بردگی‌هاست که یک فرد یا جامعه‌ای اسیر و برده باشند و خودشان ‌هم نفهمند، این نهایت حقارت است. داستان ما در این دنیا نیز این‌گونه است. بخواهیم یا نخواهیم باید به این باور برسیم که بسته بودن به دام و دانه این دنیا، بدترین اسارت‌های انسان است و بدترین واماندگی‌های انسان می‌باشد. متأسفانه در بسیاری از اوقات نیز انسان متوجه نمی‌شود که این بدتر است.

# لزوم توجه به خداوند برای رهایی از ظواهر و زندان‌های دنیوی

برای شخص مؤمن مشکل است، از این‌که دعایی، عبادتی و مناجاتی نداشته باشیم و توجهی به خود و این‌که بین خود و خدا چطور هستیم، نکنیم. برای ما مشکل است برای این‌که نمی‌فهمیم که آزادی معنوی، نجات انسانی و توجه به خدا چه اندازه لذت‌بخش است و متأسفانه به همین ظواهر دنیوی بسنده کردیم. مناجات و دعا باید ما را از این وضع رقت‌بار و اسارت طبیعت و شیطان آزاد کند. نماز، دعا، ذکر و یاد خداوند بایستی ما را از این اسارت‌ها بیرون کند و در جوانی هم بایستی پایه این کار ریخته شود. در هفته پیش عرض کردم که راوی چنین حالات شریفی را از امام سجاد (ع) در جوانی نقل می‌کند.

هواهای نفس، شیطنت‌ها، غرایض نفسانی، زروزیورهای دنیای و تمتعات دنیا، از هر طرف ما را میخکوب در این عالم طبیعت کرده است. قرآن کریم نیز به همین دلیل این تعبیر را آورده است که فرار کنید. اگر چشم را بازکنیم مثل کسی که از گرگ درنده‌ای در بیابان به‌سرعت در حال فرار است، از این عالم طبیعت و شیطان زدگی فرار می‌کند. فرار از چیزی به سوی کسی در جای به کار می‌رود که گرفتار باشد، مشکل دارد و کسی او را محکم نگه‌داشته است، در اینجاست که شخص فرار می‌کند و به‌سرعت تلاش می‌کند خود را نجات دهد. درست همانند این‌که شمارا درجایی زندانی کرده‌اند، همه فکرتان است که به‌گونه‌ای خودمان را از دست زندانبان‌ها خلاصی دهیم؛ دنیا از دیدگاه و منطق قرآنی نیز زندانی است که شیطان‌های بیرونی، زندانبان‌های این عالم هستند و ما را در این زندان گرفته‌اند، درواقع هواهای نفس درون ما و شیطان‌های بیرون، زندانبان‌هایی هستند که ما را در خود زندانی و اسیر کرده‌اند و اگر کسی نفهمد که ما در این زندان هستیم و غافل باشد بدتر است و اگر بفهمد باید از این زندان فرار کند. مبادا که تا آخر عمر در همین عالم میخکوب درجا زده باشید و احساس زندانی بودن هم نکنید، این مطلوب نیست. این احساس را بایستی بکنیم که خداوند برای ما چه خواسته، پیامبران و رهبران بزرگ الهی و ادیان بزرگ آسمانی برای ما چه سعادتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اگر این دید را پیدا کنیم، متوجه می‌شویم که در این دنیا میخکوب هستیم و در چنگ گرگ‌های درنده و در چنگ شیطان‌ها و شیطان‌صفتان اسیر هستیم و تلاش کنیم که خود را آزاد کنیم.

حال باید ببینیم که به کجا فرار کنیم. این عالم جای شیطان‌هاست و ما دربند هستیم که باید فرار کنیم. باید از غم‌های درون، شیطان‌های بیرونی، سختی‌های زندگی و حتی خوشی‌های زندگی، فرار کرد چون همه آن‌ها رنگ دنیایی دارد و دیده باز و روشن اگر وجود داشته باشد احساس می‌کند که باید از چنگ همه آن‌ها خود را آزاد کند و دربند هیچ‌کدام نباشد.

# اهمیت توبه

توبه درواقع همین است. حتی پیامبران، انبیا و بزرگان الهی نیز توبه می‌کردند. برای این‌که توبه مراتب دارد. ماندن در این عالم و دست‌وپنجه نرم کردن با این عالم خود کدورت‌آور است و انسان باید در این کدورت‌ها خود را پاک نگه دارد. پس هر کس در هر جا و هر مقامی که باشد، نوعی توبه دارد. اهل‌بیت (ع) نیز توبه داشتند، برای این‌که حضرت می‌فرمایند من در مجلسی که می‌نشینم، این‌که با دیگران سخن می‌گویم، برای من کدورت می‌آورد و لذا چند بار استغفار می‌کنم. در همین ماه مبارک شعبان، دستورهای مؤکدی به ذکر استغفار آمده است که این مصداق فرار إلی اللّه است.

توبه درواقع یعنی خستگی از این عالم، دل‌زدگی و افسردگی از این طبیعت که اگر فرد دقت کند در این عالم طبیعت حتی در اوج خوشی‌ها، افسرده می‌شود. احساس پایان عالم، مرگ، غم‌ها و غصه‌های که در اختیار ما نیست، حتی قدرتمندترین افراد را خسته می‌کند. بانک وحشتناک مرگ، بانک وحشتناکی است که در گوش همه انسان‌ها دائم وجود دارد و طنین‌افکن است، حتی به تعبیر امام هادی (ع) در اشعارشان ‌که جلوی متوکل که فرمودند بیان می‌دارد، کسانی که در کاخ‌ها نشسته‌اند و جاهای آرام هستند و همه‌چیز برای آن‌ها آماده بود، درعین‌حال برای آن‌ها بانک مرگ طنین‌افکن شد. در همه حالات که انسان مشکل دارد یا مشکل نداشته باشد این احساس غم وجود دارد و هیچ‌گاه احساس آسایش مطلق بر این عالم نمی‌توان داشت. در این احساس روانی که فرد دارد، بایستی فرار کرد. حال به کجا فرار کنیم و پناه بریم، به‌جز آن غیب و قدرت مطلق، پناهگاه مطلق و وجود خداوند. دعا به این معنی است، یعنی بفهمیم که از این عالم باید فرار کنیم. دعا این منطق را به ما می‌آموزد و منطق بازگشت به خدا، توبه الهی، توجه به افسردگی‌های طبیعت را اشاره می‌کند. دعا، منطق انسان‌هایی است که از کدورت‌ها و کمی‌های دنیا، افسرده هستند و در جستجوی پناهگاهی هستند. دعا، لقلقه زبان نیست، ماه شعبان و رمضان و هم‌چنین سحرها، مناجات، عبادات، نمازها و این نوع دستورات، منطق رستگاری بشر و راه فرار إلی اللّه و بازگشت به سوی خداوند است. در ابتدای مناجات شعبانیه نیز بر آن تأکید شده است. همه انسان‌ها اسیر این عالم هستند، ولی دعا به ما می‌آموزد، کمی فکر کنیم و مقداری از اوقاتمان را به تأمل در این مسائل بپردازیم.

مناجات شعبانیه، انسان را به اوج ارتباط با خداوند و سیر در مدارج قرب الهی نیل می‌دهد و دعاهای دیگر نیز همین‌گونه است.

خدایا تو را به کرم، لطف، رحمت و عنایات بی‌پایانت سوگند می‌دهیم، دست ما بندگان فقیر و عاجز خودت را بگیر و به عالم غیب و قرب خود رهنمون بنما.

«**بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَالْعَصْر إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ**»[[5]](#footnote-5)

# خطبه دوّم

**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 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»[[6]](#footnote-6)**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.**

بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا، مناجات، دعا، انس با بندگی و مناجات‌های الهی و توبه و انابه و آماده شدن در این ماه برای وصول به ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت می‌کنم.

خدایا ما را مشمول لطف و عنایت بی‌پایان خودت قرار بده.

# میلاد حضرت ولی‌عصر (عج)

در آستانه میلاد پر خیروبرکت بقیة‌الله الأعظم (ارواحنا له الفداه) هستیم. این میلاد را به حضور عاشقان و شیفتگان ولایت و منتظران ظهور مهدی موعود و منجی عالم بشریت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امیدواریم همچون گذشته، همه شما و همه عزیزانی که در هر کوی و محله‌ای و هرجایی که هستند به‌تناسب خودشان، با تشکیل مجالس و مراسمات، یاد آن حضرت را زنده کنند و برای فرج آن حضرت دعا نمایند.

# کنفرانس اسلامی در تهران

صحبتی که در این خطبه دارم درباره کنفرانس اسلامی می‌باشد که به لطف خداوند، کنفرانسی بود که دشمنان در طول چندین سال تلاش زیادی می‌کردند که این کنفرانس در ایران برگزار نشود ولی ناکام ماندند. این تلاش آن‌ها به دلیل این بود که برگزاری این کنفرانس در ایران، نشان‌دهنده، نوعی مرکزیت و محوریت ایران و هم‌چنین ثبات نظام سیاسی و اجتماعی ایران و جاافتادگی ایران در نظام بین‌المللی بود. بسیاری از مشکلات در دنیای اسلام هم از ناشی از حکام وابسته، ضعیف‌النفس و بی‌اعتقاد به قوت، عزت و عظمت اسلامی هستند. این واقعیتی است که همه این را می‌دانند. اما قضیه درباره کنفرانس اسلامی در ایران چیزی دیگری بود، قضیه این بود که در دنیا برای منزوی کردن و نشان دادن عدم ثبات سیاسی ما، نقشه‌های می‌چینند و برگزاری این کنفرانس برای ما اهمیت داشت.

در کشورمان بسیاری تمایل به برگزاری کنفرانس اسلامی به علت ترس از آمریکا و... نداشتند و احساس خطر می‌کردند. به‌هرحال آمریکا بر روی برخی ازسرانی که در این کنفرانس اسلامی شرکت کردند، نفوذ دارد. حتی در شب برگزاری کنفرانس و ورود سران به ایران، شیطنت‌های بسیاری انجام می‌شد که این مراسم برگزار نگردد. ولی از مدت‌ها قبل، مقام معظم رهبری باقدرت حمایت می‌کردند و ابراز می‌کردند که این کار انجام‌شدنی است و دولت قبل و دولت بعد، تلاش و همت زیادی کردند. دستگاه سیاست خارجی ما نیز برنامه‌ریزی خوبی و دقیقی انجام داد و در برابر اراده آمریکا که می‌خواهد قطب یگانه قدرت در عالم امروز باشد، ایستادگی کرد. دنیا نیز متوجه شد که ایران جایگاهی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

برگزاری کنفرانس اسلامی، علیرغم تلاش‌های مستکبران عالم در عدم برگزاری آن، واقع شد و ملت، دولت و کشور ما از خود رشد کافی برای برگزاری این کنفرانس بزرگ نشان دادند و ثبات، اقتدار و عظمت کشور ما نیز برای آن‌ها روشن شد.

# کنفرانس اسلامی ازنظر کمیت و کیفیت

کنفرانس اسلامی در ردیف، اجلاساتی برگزیده این کنفرانس بوده است و ازنظر کمیت در رتبه اول قرار داشته است. ازنظر کیفیت نیز برگزاری کنفرانس اسلامی، در مرکز انقلاب اسلامی و جایگاه خیزش و نهضت اسلامی آن‌هم در برابر این‌همه توطئه‌ها و دشمنی‌ها، نمونه‌ای زیبا در اقتدار سیاسی کشور ما بود. طبعاً افراد و سرانی که به ایران آمدند، مشاهده کردند که اگر در دنیای اسلام بخواهند، می‌توانند نظیر ایران عمل کنند. اگر قدرت‌ها و دولت‌ها همراه ملت‌ها شود و بر آرای مردم متکی باشد، ارتباط خوب با مردم برقرار کند، احترام برای مردم و آرایشان قائل باشند، نیز می‌توانند این قدرت را داشته باشند. بی‌شک، سرانی که به کشور ما آمدند، احساس حقارت در برابر قدرت اسلامی و عظمت و اقتدار کشور ما کردند. یعنی کشوری که باآن‌همه مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده است، خود توانایی دارد و مستقلاً سخن می‌گوید.

دشمنان فکر می‌کردند که با برگزاری کنفرانس اسلامی در کشورمان، بنا داریم که از مسئله‌ای کوتاه بیاییم ولی درعین‌حال ایران مواضع خودش را دقیق در کنفرانس مطرح کرد. در این هراسی که دیگران داشتند، ایران از هیچ‌چیزی هراس نداشت. به این دلیل که در ایران، دولت متکی بر ملت است و این مردم هستند که نظام را از خودشان می‌دانند و طبعاً نظام هم اقتدار دارد. سران کشورهای عربی و کسانی که در فرایند صلح خاورمیانه واقع شدند، احساس کردند که به ایران نیاز دارند.

مشاهده کردید که بعد از پیروزی، حزب لیکود در اسرائیل، یاسر عرفات و سازش کارها بسیار در موضع ضعف قرار گرفتند. آن‌ها احساس کردند حتی در همان اندازه کار خودشان ‌هم نیاز به یک ایران قوی دارند که ایران قوی در برابر آمریکا به نفع آن‌ها هم می‌باشد. آن‌ها فهمیدند که ایران کشوری است که نمی‌توان در معاملات سیاسی منطقه و جهان بر روی آن حساب نکرد و این‌که نیاز به ایران ‌هم دارند. همان‌طور که مقام معظم رهبری در سخنرانی‌شان فرمودند: ایران برای آن‌ها خطری هم نیست، اگر آن‌ها درست عمل کنند، قدرت عظیم ایران اسلامی در منطقه، بهترین قدرت‌هاست و آن‌ها از این در مقابل کسانی که به آن‌ها زور می‌گویند، استفاده می‌کنند. بنابراین، آنان، عظمت، اقتدار، آگاهی مردم، رشد و بالندگی این کشور، صمیمیت در این کشور، ارتباط دولت‌مردان با مردم، وحدت و انسجام در کشور وزنده بودن مردم، آزادی فکری و استقلال را مشاهده کردند و از طرفی هم از این قدرت می‌توانند استفاده کنند و قهراً هم مقابل آمریکا و زورگویان می‌برند. این‌ها از برکات این کنفرانس اسلامی بود.

# نکات اصلی سخنرانی مقام معظم رهبری در کنفرانس اسلامی

مقام معظم رهبری نیز سخنرانی داشتند و نکات بسیار جالبی که مطرح کردند. اصل کلام ایشان تکیه‌بر چهار نکته مهم بود:

۱- بازار مشترک اسلامی بایستی تشکیل شود. بیش از ۵۰ کشور بزرگ دنیا که یک میلیارد نفر جمعیت دارند، شامل بسیاری از منابع، معادن و نیروی انسانی عظیم در دنیا هستند، می‌توانند بازاری مشترکی داشته باشند که بر دنیا فخر بفروشند و حرف خودشان را بر دنیا حاکم کنند و زور بر آن‌ها تحمیل نشود.

۲- پیشنهاد دیگر ایشان، پارلمان کشورهای اسلامی بود.

۳- پیشنهاد دیگر مقام معظم رهبری، دیوان داوری کشورهای اسلامی بود.

۴- نکته بسیار خوب دیگری که بر آن تأکید داشتند این بود که بیش از یک میلیارد جمعیت مسلمان با این قدرت و عظمت، حق ندارد همانند چین، روسیه و آمریکا، عضو ثابتی در شورای امنیت داشته باشد. اعضای ثابت شورای امنیت که آن پنج قدرت هستند، حق وتو بر روی همه مصوبات شورای امنیت و سازمان ملل دارند. در این‌جا از تمام دنیای اسلام هم یک کشور می‌تواند حضورداشته باشد.

این چهار پیشنهاد منطقی بود که مقام معظم رهبری مطرح کردند و واقعاً دنیا بایستی احساس کند که ایران، رهبری، دولت و ملت ایران برای دنیای اسلام برکت است. اگر همراهی کنند و در همین چند سالی که ایران، ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را دارد، دولت‌مردان ما باقدرت به میدان بیایند و کشورهای اسلامی از خواب، بیدار شوند و فشار آورند، می‌توانیم در تمام جهان اسلام، عضوی ثابت در شورای امنیت داشته باشیم.

دولت‌های اسلامی در کشورهایشان با مردم‌دوست و همراه شوند. به رأی مردم احترام بگذارند، بازار مشترک اسلامی تأسیس کنند که این باعث قدرت و عظمت می‌گردد. سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و... در کشورمان، هم‌چنین اعلامیه و قطعنامه پایانی، همگی از مواضع درخشان کنفرانس اسلامی بود که این قدرت از ایران ناشی شده بود. باید بدانیم که این راه را با هوشیاری، دقت، حفظ وحدت و انسجام بر محور ولایت که مرکزیت حرکت در جامعه را دارد، بپیماییم که راه سعادت بر روی ما گشوده خواهد شد و ان‌شاءالله خداوند نیز یاری خواهد کرد.

# گرانی گاز در شهرستان

قصد دارم نکته‌ای که چندین ماه است در منطقه مطرح بوده و مسئولان‌ هم پیگیری کردند و در فرمانداری نیز پیگیری شده است و بعدازاین پیگیری‌های فراوان، کاری انجام نگردید را مطرح کنم. قطعاً به استحضار استاندار و مقامات دیگر استان نیز می‌رسد که بایستی برای این مشکل مردم فکری کنند. سعی من بر این نیست که این مسائل را کمتر مطرح کنم، سعی این است که آنجای که مشکلی پیدا می‌شود در حدی که مقدورات دولت، کشور و مسئولین هست، تلاش کنند، مشکلات مردم حل شود. برخی چیزها را چند بار در این‌جا مطرح کردیم همانند بیمارستان تأمین اجتماعی و... که مجبور به مطرح کردن آن شدیم.

نکته‌ای که امروز مطرح می‌کنم هم شاید ابتدا ازنظر مسئولان استان کوچک به نظر برسد ولی برای مردم این‌جا و کسانی که مشکلات دارند، مهم است و ما هم چاره‌ای ندیدیم که آن را مطرح کنیم و آن‌هم مسئله، قیمت گاز و کپسول گاز در این شهرستان است. این‌طور که به اطلاع من رسیده است، کپسول گاز در مرکز استان باقیمت بسیار پایین‌تری به فروش می‌رسد، در این‌جا هم حدود پنجاه تومن هر کپسول گاز، گران‌تر به فروش می‌رسد. مقداری ازنظر کارشناسی حق کرایه‌ای که از مرکز استان ایجاد می‌شود تا کپسول به شهرستان بیاید، در شهرستان این را عاقلانه و عادلانه می‌دانیم ولی هیچ‌چیز زائد دیگری بر این نباید گرفته شود. از بعضی اجناس در این‌جا، چیزی دریافت می‌کردند که گاهی برای کارهای شهر می‌گرفتند، متأسفانه گاهی در آن سوءاستفاده می‌شد و بی‌دلیل هم به ما این مسئله را ربط می‌دادند درحالی‌که ما، ریالی را هم برای مصلا و امثال آن استفاده نکردیم و بنا نداریم که در این کارها، این‌گونه عمل کنیم.

در قضیه گاز هم‌گرانی آن برای ما مسئله است در حدی که ما می‌دانیم فرماندار و مسئولان ‌هم پیگیری‌های کردند ولی نتیجه نداده است. لازم دیدم در این‌جا این مسئله را عرض کنم و ابتدا هم آقای استاندار این صحبت را به هر که مسئول آن است، منتقل کند که این خواسته مردم است. قضیه بایستی روشن شود که گرانی پنجاه تومنی یک کپسول گاز با مرکز استان به چه دلیلی است، اگر واقعاً نظر کارشناسی می‌باشد که درست و حق است و موردی ندارد ولی گمان می‌رود که واقعاً کمی گران است و من چاره‌ای ندیدم که این مسئله را مطرح کنم. همین‌طور در مورد مسئله نفت، کمی مشکلات وجود دارد که اگر مسئله‌ای سرا سری باشد و مشکل کلی دولت باشد، مشکلی نداریم ولی اگر راه‌حل دارد، بایستی حل شود. این مسئله را از طرف مردم بیان کردم و امیدوارم مسئولین به‌طورجدی پیگیری کنند و در مرکز استان ‌هم توجه کنند که این قضیه برای ما روشن شود که دلیل گرانی کپسول گاز نسبت به مرکز استان چیست. ان‌شاءالله موردتوجه قرار گیرد.

# دعا

خدایا دل‌های ما را به نور ایمان منور بفرما و...

**نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعزّ 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.**

1. **. سوره اعراف، آیه 43.** [↑](#footnote-ref-1)
2. سوره آل‌عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. . بحارالانوار، ج 91، ص 97 [↑](#footnote-ref-3)
4. . سوره ذاریات، آیه ۵۰ [↑](#footnote-ref-4)
5. عصر، آیات ۱ الی ۳ [↑](#footnote-ref-5)
6. . سوره حشر، آیه 18 [↑](#footnote-ref-6)