# فهرست مطالب:

[خطبه اول 2](#_Toc432354512)

[امّی بودن، معجزه پیامبر 2](#_Toc432354513)

[نظریه شعور همگانی 3](#_Toc432354514)

[تفسیر «اقْرَأْ» در سوره علق 3](#_Toc432354515)

[1.«اقْرَأْ» به معنای خواندن برای خود 3](#_Toc432354516)

[2.دو معنای متفاوت برای هر«اقْرَأْ» 4](#_Toc432354517)

[3.«اقْرَأْ» دارای یک معنای تلفیقی 4](#_Toc432354518)

[شروع هر کاری بانام خدا 4](#_Toc432354519)

[معانی مختلف اسم 4](#_Toc432354520)

[اعتقادات انحرافی درباره ربوبیت خداوند 4](#_Toc432354521)

[معنای غلو 5](#_Toc432354522)

[معنای ربوبیت در آیات 5](#_Toc432354523)

[خلقت در آیات 6](#_Toc432354524)

[خطبه دوم 7](#_Toc432354525)

[گرامیداشت روز اهدای خون 7](#_Toc432354526)

[گرامیداشت روز نیکوکاری و سالروز تأسیس کمیته امداد 7](#_Toc432354527)

[انواع اقدامات خیرخواهانه 8](#_Toc432354528)

[1.نیکوکاری محرمانه 8](#_Toc432354529)

[2.کارهای خیرخواهانه مردمی 8](#_Toc432354530)

[3.اقدامات دولتی 8](#_Toc432354531)

[اقدامات کمیته امداد در بخش‌های مختلف 8](#_Toc432354532)

[نقش مهم مشارکت مردمی در کمک به نیازمندان 9](#_Toc432354533)

[وظیفه دولتمردان و برنامه ریزان 9](#_Toc432354534)

[گرامیداشت مناسبت بیابان‌زدایی و درختکاری 9](#_Toc432354535)

[دعا 10](#_Toc432354536)

# خطبه اول

اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم‌الله الرحمن الرحیم **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله[[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 بسم‌الله الرحمن الرحیم«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»[[2]](#footnote-2) **عبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم الله، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی.**

همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از گناهان و پیروی از دستورات خداوند، سفارش می‌کنم. امیدوارم خداوند به همه ما تحصیل رضایت خودش و انجام وظایف، عنایت فرماید.

# امّی بودن، معجزه پیامبر

بحث گذشته ما در سوره علق بود که به نقل مشهور، اولین سوره نازل‌شده بر حضرت محمد(ص)، در غار حرا بود. از شاهکارهای اسلام و نزول بر پیامبر(ص)، امّی بودن ایشان بود. اولین خطاب خداوند، خواندن است: بخوان... این اولین آیه قرآن، اعتنای اسلام به علم و دانش است. خواندن، موجب فهم و آگاهی بشر است، خواندن با قلم و نوشتن پیوند خورده است. اساس شخصیت انسان، فهمیدن است. نخواندن و ننوشتن، پیامبر(ص)، اعجاز خداوند بود که بشر اطمینان کند، این معجزه خداوند است.خلوت کردن پیامبر(ص)، در غار حرا، در روابط اجتماعی، از زیباترین خلق‌ها و پاکی و صفای باطنی او و آلوده نشدن به ظلم و ستم آن زمان، همگی زمینه‌ای شد تا در چهل‌سالگی، وحی بر او نازل شود.

# نظریه شعور همگانی

طبق ظاهر آیات، همه موجودات عالم دارای آگاهی و شعور هستند.به این نظریه شعور همگانی گفته می‌شود، یعنی همه ذرات عالم از درجه‌ای از آگاهی و فهم برخوردارند. آیات الهی و نظریات فلسفی و بعضی تحقیقات علمی، آن را نشان می‌دهند. در آیات آمده است، همه عالم، خداوند را تسبیح می‌کنند. این تفاسیری است از هوشیار بودن عالم. در باب گواهی ذرات در آخرت نیز آیاتی ذکرشده است. در روز قیامت، آسمان و زمین و درودیوار و موج و فضا و حتی زمان و مکان، لب به سخن می‌گشایند و درباره خوبی‌ها و بدی‌های انسان، گواهی می‌دهند. گرچه نمی‌توان قطعی گفت اما می‌توان اذعان کرد، عالم، عالمی هوشمند است. در دنیای ما، با سیستم‌های دیجیتالی و الکترونیکی، در یک قطعه کوچک و ریز، حجم زیادی از اطلاعات را ثبت می‌کنند. روی سنگ‌ها گذشتگان، اطلاعاتی را به ما انتقال دادند. همه این نکات، می‌گویند همه عالم، هوشمندند. اینکه نظریه هوشمندی همگانی تا حد زیادی قابل دفاع است، ولی فهم و شعور انسان، او را از همه موجودات، متمایز کرده است. ازنظر علم و معرفت، هم عمق و هم‌سطح آن، متفاوت است.

# تفسیر «اقْرَأْ» در سوره علق

در آیات، «اقْرَأْ» بخوان... اما هر کتاب و خواندنی باعث نجات نمی‌شود، بلکه بخوان بهترین کتاب آسمانی را تا رستگار شوی. در اولین آیات، خواندن، علم، خلقت، قلم و ویژگی‌های انسان مورد تأکید قرارگرفته است. این نشان‌دهنده اسلام به‌عنوان دین علم و آگاهی و قلم و شناخت و معرفت است. بعدازاینکه خداوند می‌فرماید: این کتاب را بخوان، که قرار است بر تو نازل شود. این خواندن دو نوع است: خواندن برای خود و خواندن بر مردم.

# 1.«اقْرَأْ» به معنای خواندن برای خود

مفسّر ین معتقدند این دو «اقْرَأْ» **سه احتمال دارد. ابتدا** «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ»[[3]](#footnote-3)**و سپس** «اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم»[[4]](#footnote-4) **آمده است. بعضی علما چون علامه طباطبائی(ره) فرموده‌اند: هردو** «اقْرَأْ»  **در اینجا، قرائت برای خود، است. یعنی فعلاً بحث خواندن برای دیگران نیست، اول پیامبر(ص)، وحی را دریافت کندو برای خود بخواند،بعدازاین مرحله،**«لِتَقرَأَهُ عَلَی النّاسِ عَلَی مُکثٍ»[[5]](#footnote-5)، **برای مردم بخواند. پس از مدتی این پیام نورانی از هسته و پوسته دیگران، بیرون می‌آید و بر دیگران خوانده می‌شود. لذا گفته‌اند هر دو** «اقْرَأْ»**، خواندن کلام خدا برای خود رسول خداست. مأنوس شود، دریافت کند و اعماق آن را بفهمد و سپس آماده شود برای خطاب به دیگران.**

# 2.دو معنای متفاوت برای هر«اقْرَأْ»

«اقْرَأْ»**اول، خواندن برای خود پیامبر(ص) است و** «اقْرَأْ» **دومی، خواندن برای مردم است. این هم یک احتمال است که مرحوم علامه طباطبائی(ره) آن را بعید دانستند.**

# 3.«اقْرَأْ» دارای یک معنای تلفیقی

**هردو** «اقْرَأْ» **تلفیق هردو نوع خواندن، معنا می‌شود. یعنی هم برای خود بخوان و هم برای مردم.**

# شروع هر کاری بانام خدا

**درهرحال ، اصل پیام و امر خدا این است که: رسول خدا، برخیز و پیام را دریافت کن و بخوان برای خود و احیاناً بخوان برای مردم. بخوان قرآن را به نام خدا، که ادب خداوند است. و تمام سوره‌ها غیر از یکی، با بسم‌الله الرحمن الرحیم آغازشده است. طبق روایات ، همه کارها بانام خدا باید آغاز شود و مهم‌ترین کارها خواندن قرآن است.اما اصل این است که دل به نام خدا متذکر شود.**

# معانی مختلف اسم

**اسم چندمعنا دارد:**

**1.اسم یک معنا، همان اسماء خداوند است مانند الله و الرحمن و ...یعنی اسم‌های لفظی که به زبان جاری می‌شود و به قلم نوشته می‌شود. اولین چیزی که به ذهن می‌آید، همین است. البته باید جاری شدن بر زبان، ریشه و توجه قلبی داشته باشد وگرنه ارزش زیادی ندارد.**

**2. معنای دیگر اسم، در بادی امر شاید به ذهن نیاید. همه این عالم ، کلمه و اسم خداست، چراکه همه عالم تجلی آیات خداست. حقیقت موجودات عالم ، اسم خداوند هستند.**

**3. اسم به معنای اسماء غیبی خداست. در عرفان بسیار تأکید شده است و در جای خود باید بحث شود. ظاهر معنایش، قرآن را بخوان و بانام خدا شروع کن. بخوان برای خود و احیاناً برای مردم هم بخوان.**

# اعتقادات انحرافی درباره ربوبیت خداوند

**اولین صفت تأکید شده، در این سوره، ربوبیت خداست. علت آن، اولاً درزمان جاهلیت عده‌ای می‌گفتند: ما قبول داریم، خداوند خالق این جهان است، ولی خدا معاذ الله خلق کرد و اکنون در کرسی خود نشسته است و باقی تدابیر امور را به موجودات یا بت‌ها، سپرده‌شده است. بعدها هم عقاید دیگری به وجود آمد که معاذ الله، تدبیر عالم به پیامبر(ص) یا ائمه سپرده‌شده است. یعنی خداوند دخالتی ندارد. این عقاید همگی باطل است زیرا پیغمبر اکرم(ص) و ائمه مطهر، در عالی‌ترین درجات خود، هر کاری را به اذن خدا انجام می‌دهند. یکی از انحرافات در دین اسلام، غلو بوده است.**

# معنای غلو

**غلو یعنی کسی برای ائمه و پیامبر(ص) شأنی منهای خداوند، قائل شود. جایگاه خدایی نمی‌توان برای ائمه و پیامبر(ص)، تصور کرد. بعضی از مداحی‌ها کلمات غلوآمیزی بر زبان جاری می‌کنند و ضربه‌های شدید بر حیثیت شیعه در اسلام وارد می‌کند. ائمه هرچقدر والا باشند، شأنی از شئون خدا دارند، و منهای خدا هیچ‌چیز ندارند. اولین صفت که خدا تأکید می‌کند: خدا رب است نه‌فقط خالق. اول خلق می‌کند سپس سرپرستی در ادامه و وجود می‌کند. برخلاف عقاید عده‌ای در جاهلیت که خلقت را به خدا نسبت می‌دادند ولی ربوبیت را به دیگران می‌دادند. و نیز خلاف بر اعتقادات غلوآمیزی که در تاریخ اسلام، ظاهر شد و خدا را گاهی از ربوبیت برکنار می‌کردند.**

# معنای ربوبیت در آیات

**اولین صفت تأکید شده این است که بخوان خداوند را** «بِاسْمِ رَبِّكَ»[[6]](#footnote-6) **، کسی که تو را سرپرستی می‌کند. البته اینجا به سرپرستی پیامبر(ص)، نیز توجه شده است، که سرپرستی خاص است. در آیات متذکر می‌شود که ربوبیت خداوند بر پیامبر اسلام(ص) بود که او را بر حفظ کرد و امروز بر کرسی نبوّت و رسالت، نشانده است. بنابراین بانام آن خداوند پرورش‌دهنده و پروردگار عالم شروع کن. دائماً در حال تأکید بر سرپرستی است. البته طبق نظریات عمیق فلسفی، دقت در خلقت هم پرورش و ربوبیت را نشان می‌دهد. درهرحال، خداوند هم خالق است و هم رب. او پروردگار عالم و آدم و پیامبر خدا(ص) است. در این آیات ابتدا ربوبیت خدا و سپس خالقیّت، آمده است، زیرا که اعتقاد بر این است، هرآنی ما به آنجا که خداوند می‌خواهد،بسته‌ایم و دائم از مبدأ فیّاض غیبی، سرپرستی می‌شویم.این پیام ربوبیت خداست. در قرآن نیز بعد از کلمه الله که بیش از هزار بار تکرار شده است، کلمه رب است، شاید حدود سیصد بار آمده است. این نشان‌دهنده اهمیت ربوبیت است.**

# خلقت در آیات

**در آیات، ابتدا خلقت عامه خداوند آمده است، بعد بر خلقت خاص، تأکید می‌کند. یعنی این جهان بااراده خدا برپاشده است. هستی و گیتی پهناور و جهان را خداوند خلق کرد.در میان آفرینش خدا، آفرینش گل سرسبد عالم و خلقت ، تأکید می‌شود.** «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ»[[7]](#footnote-7)**،برترین موجود گیتی را خدا خلق کرد.**

**خلقت عامه و خاصه، اشاره به خلقت جهان و انسان در میان آن دارد. قابل‌ذکر است، این موجود باعظمت، از یک نطفه پست، آفریده شد.**

**«بسم‌الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْر (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)»[[8]](#footnote-8)**

# 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 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»[[9]](#footnote-9) **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 خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و تهذیب نفس، سفارش و دعوت می‌کنم. برای سعادت، چیزی مهم‌تر از پاک‌سازی و خودسازی درون نیست.

# گرامیداشت روز اهدای خون

با اهدای خون می‌توان زندگی‌های زیادی را نجات داد. اهدای خون یعنی احیای انسان‌ها. حیات انسان بستگی به این ماده حیاتی دارد. هر اقدام در این زمینه ثواب عظیمی دارد غیرازاینکه در سلامتی خود فرد نیز اثر دارد جزء بهترین کارها در روزگار ما به شمار می‌آید.

# گرامیداشت روز نیکوکاری و سالروز تأسیس کمیته امداد

این مناسبت را نیز باید گرامی بداریم. در حد فرصت به بعضی اقدامات کمیته امداد اشاره می‌کنم. کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر نهادهای مردمی، در کشور خدماتی زیادی انجام می‌دهند. دولت نیز در حد توان، در فعال کردن آنان تلاش کردند و جای تقدیر و تشکر دارد. در سطح کشور و منطقه ، روحیه خیرخواهی و تعاون و نیکوکاری، در بین مردم زنده و پویا است. گذشته از آن بسیاری نیکوکاری‌های فردی و خانوادگی، که شاید کسی مطلع نشود، در آمار و ارقام لحاظ نمی‌شود. علاوه بر آن در قسمت مردمی و دولتی شاهد اقدامات خوبی در برآوردن نیاز محرومان انجام می‌گیرد. سه نوع اقدام حمایتی و نیکوکارانه داریم.

# انواع اقدامات خیرخواهانه

# 1.نیکوکاری محرمانه

**این نوع نیکوکاری درست است و ثواب فوق‌العاده‌ای دارد. این فرهنگ باید هرچه بیشتر تقویت شود. همسایه و خویشان به هم کمک کنند و مردم از هم دستگیری کنند. اصل فرهنگ دینی این است که افراد بدون هیچ چشم‌داشتی، حتی بدون آگاهی کسی، دست نیازمندی را بگیرند. هسته اصلی نیکوکاری است که باید توجه زیادی شود.**

# 2.کارهای خیرخواهانه مردمی

**مردم، در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه، مؤسسات خیریه، مؤسسات هیئت‌های عزاداری برای نیازمندان تشکیل می‌دهند.در امر ازدواج، معالجه مردم و ... مردم فعال می‌شوند. این نوع هم وضع خوبی دارد و باید تقویت کرد. در کشور باید زمینه و سرمایه‌گذاری برای ترقّی آماده باشد در کنار آن فرهنگی وجود داشته باشد تا سیری به وجود آید. کسانی که فکر و امکانات آن رادارند، به سمت کارهای بزرگ اقتصادی بروند، درعین‌حال، فرهنگ بخشش و مساعدت بیشتر باشد. در قالب مؤسسات خیریه و ... انجام گیرد.**

# 3.اقدامات دولتی

**دولت، در این امر وظیفه سنگینی دارد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری را تشدید کند، تقویت اقتصاد خصوصی و آماده کردن فضا برای سرمایه‌گذاری، در کنار آن یارانه‌های هدایت‌شده به سمت فقرا نه ثروتمندان را انجام دهد. کار بسیار سنگینی است و متأسفانه در کشور ما کمتر روی نظام‌مند کردن یارانه‌ها، کارشده است. در کنار این برنامه‌ریزی جامع، باید بخش حمایتی و رسیدگی به نیازمندان چون بیمه‌ها، حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم، انجام گیرد. البته بودجه‌های کلانی در این بخش‌ها قرار می‌گیرد، گرچه وقتی به سراغ یک خانواده مددجو می‌رویم، چیز زیادی دست آن‌ها را نمی‌گیرد درحالی‌که سرجمع بودجه‌های کلانی را در کشور به خود اختصاص داده است.**

# اقدامات کمیته امداد در بخش‌های مختلف

**طبق آمارهای به‌دست‌آمده به چند نمونه از اقدامات کمیته‎ی امداد اشاره می‌کنم، در یازده‌ماهه سال 85، حدود هزار نفر مددجو، 300 نفر در طرح شهید رجایی، که جمعاً 2700 نفر در قالب 1300 خانوار می‌شود که ماهیانه مقرری به آن‌ها پرداخت می‌شود. قریب 400 میلیون تومان در این چندماهه، برای مددجویان قرار داده‌شده است. که رشد خوبی را نشان می‌دهد.**

**در بخش دانش‌آموزی و دانشجویی، حدود 500 نفر، موردحمایت قرار می‌گیرند، کار بسیار مهمی است. آموزش‌وپرورش نیز نگاه عدالت‌جویانه، دارد و سعی دارد هیچ دانش‌آموزی به علت فقر از تحصیل بازنماند. نظام اسلامی باید این‌گونه باشد. عدالت اجتماعی و مهم‌ترین آن عدالت آموزشی است.**

**در بخش مسائل فرهنگی نسبت به مددجویان، حدود 3000 نفر مستمری از کمیته امداد می‌گیرند. در این جهت هم باید فعالیت‌های خوبی برای خانواده‌ها انجام شود که حدود 200 میلیون در سال هزینه می‌کنند.**

**بخش خودکفایی و اشتغال هم که شاید حدود 180 یا 190 میلیون، سرمایه‌گذاری شده است.**

**بخش مسکن نیز 124 میلیون در سه، چهارماهه اخیر، هزینه شده است که کار ارزشمندی است.در قسمت جهیزیه، ازدواج حدود 30 میلیون کمک کرده‌اند.**

# نقش مهم مشارکت مردمی در کمک به نیازمندان

**از طریق مشارکت‌های مردمی نیز مجموعه در چند فصل اخیر، حدود 130یا 150 میلیون، صدقات و ...به مستمندان کمک می‌کنند. البته من آمار و ارقام دقیقی ذکر نکرده‌ام ، در حقیقت، تقریباً یک میلیارد تومان از طریق کمیته امداد به محرومان کمک می‌شود. رقم خوبی است و باید سیستم اقتصادی کشور به‌گونه‌ای باشد، این بخش‌ها تقویت شود. با همه این‌ها هنوز هم نیازمند و یتیم و فقیر داریم که به‌درستی هدایت نمی‌شود که اساس حل آن رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها و... است. وظیفه گفته‌شده، بر عهده دولت و مردم و تمام اقشار است. احساس خیرخواهی باید از فرهنگ اسلامی نشأت بگیرد و بر قلوب ما حاکم باشد. این‌یک مسئولیت انسانی است که باید تأکید کرد.**

# وظیفه دولتمردان و برنامه ریزان

**نکته دوم، توجه دولتمردان و برنامه ریزان به اصلاح نظام یارانه‌ای و مالیات به سود نیازمندان و سرمایه‌گذاری می‌باشد. در بخش حمایتی، عدالت و سرمایه‌گذاری تأمین شود. در امور خیر هم از عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنم و برای مشکلات موردی نیز توجهات بیشتری شود.**

# گرامیداشت مناسبت بیابان‌زدایی و درختکاری

**از نکات اصلی برای حیات بشر، حفظ محیط‌زیست و فضای سبز است. زنده نگاه‌داشتن درخت و جنگل‌داری و جلوگیری از گسترش بیابان، از نکات مهم زندگی بشر است. اگر بشر باتدبیر خود وارد این وادی نشود، حیات آینده او به خطر می‌افتد. توجه به این مقوله باید موردتوجه همه باشد. طرح کانال باد قریب 3000 هکتار از شهر را تحت پوشش قرار می‌دهد و طرح‌های کوچک پارک و بوستان هم در دست است اما کافی نیست . اینجا تلاش‌های مردمی و دولتی بیشتری را می‌طلبد. ازلحاظ شرع و دین هم تأکیدهای زیادی داریم اما امروز این وظیفه بیش از آن تکالیف دینی نیازمند است و قطعاً باید مردم توجه کنند.**

# دعا

**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. . سوره‌ی العلق، آیه 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. . سوره‌ی العلق، آیه 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. . سوره‌ی اسراء، آیه 106 [↑](#footnote-ref-5)
6. .سوره‎ العلق آیه 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. . سوره‌ العلق، آیه 2 [↑](#footnote-ref-7)
8. . سوره والعصر، آیات 1 تا 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. . سوره حشر، آیه 18 [↑](#footnote-ref-9)