بسم‌الله الرحمن الرحیم

[خطبه اول 2](#_Toc435688155)

[تفسیر سوره فجر 2](#_Toc435688156)

[قسم‌های در این سوره 3](#_Toc435688157)

[علت قسم خوردن به زمان در این سوره 3](#_Toc435688158)

[علت اول 3](#_Toc435688159)

[علت دوم 4](#_Toc435688160)

[علت سوم 4](#_Toc435688161)

[قسم دوم در سوره فجر 6](#_Toc435688162)

[اقوال در این قسم 6](#_Toc435688163)

[خطبه دوم 6](#_Toc435688164)

[شخصیت امام باقر (ع) 7](#_Toc435688165)

[دعا 8](#_Toc435688166)

# خطبه اول

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم‌الله 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 بسم‌الله 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.**

همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، دوری از نفسانیت و عمل به وظایف الهی توصیه می‌کنم. امیدوارم به برکت این ایام و لیالی خداوند همه ما را از بندگان شایسته خود قرار بدهد.

# تفسیر سوره فجر

 سوره‌ای که جهت تفسیر امروز شروع خواهیم کرد سوره فجر است، حسن شروع این سوره این است که مصادف با دهه اول ذی‌حجه شده است و این سوره با این دهه تطبیق داده‌شده است.

این سوره دارای چند بخش و پنج قسم است. و دارای بخش‌های دیگری است که ان شاء الله در خطبه‌های آینده بیان خواهم کرد. این‌یکی از چند سوره‌ای است که در قرآن کریم با قسم شروع می‌شود. چون قسم‌های قرآن برخی در ابتدای سوره و برخی در ضمن سور قرآنی بیان‌شده است و در حدود 70 قسمی که در قرآن ذکرشده، در چند سوره در آغاز قرارگرفته است. سوره فجر ازجمله این سور است که پس از بسم‌الله که بنا بر نظر شیعه آیه اول از سوره است، قسم ذکرشده است.

# قسم‌های این سوره

**«وَ الْفَجْر وَ لَیالٍ عَشْر… وَ اللَّیلِ إِذا یسْر»[[3]](#footnote-3)**

پنج قسم در ابتدای این سوره ذکرشده است. سه قسم آن مربوط به زمان و شب و روز است. خصوصیت قسم‌های این سوره این است که خداوند در غالب موارد که قسم یادکرده است، جواب قسم ذکرشده است. اما در این سوره به‌صورت صریح این جواب ذکر نشده است. این امر دارای علتی است که جلوتر ذکر خواهم کرد.

## علت قسم خوردن به زمان در این سوره

سوگند و قسم به سپیده‌دم، شب‌های ده‌گانه، قسم به زوج و فرد و قسم به شب وقتی به پایان می‌رسد. برخی از نکات که سابقاً در مورد قسم‌های قرآن ذکر کردیم را یادآوری می‌کنم. بخش معظمی از قسم‌های قرآن به قطعات زمان، زمان و شب و روز است، علت آن این بوده که؛

## علت اول

1 ـ هر نوع زمان حقیقی یا عرضی که ما آن را با شب و روز می‌شناسیم، از آیات بزرگ الهی و عالم متغیر و زمانمند‌است. زمان یکی از ویژگی‌های مهم، مقومات و لازمه حرکت عالم مادی در حال گذر است. لذا به دلیل عظمت ایات الهی و جهان خلقت به زمان نیز قسم‌خورده شده است.

گردش زمان از آیات الهی است؛ **«إِنَّ فی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْباب»‌** [[4]](#footnote-4)

## علت دوم

2 ـ زمان دارای فواید خاصی بوده و مهم‌ترین آن تفاوت شب و روز منجر به بیرون آمدن زمان از یکنواختی است. قرآن کریم به این نکته اشاره‌کرده است که اگر همیشه شب بود یا جهان همیشه در روزبه سر می‌برد، یا فصول یکنواختی در جهان وجود داشت، باعث می‌شد که زندگی انسان از نظم و آرامش لازم برخوردار نباشد.

هر قطعه برای اقدامی مناسب است؛ شب برای آرامش و روز برای تلاش. تفاوت ساعات دارای اثرهای مثبت خاص خود است. تفاوت فصول نیز دارای آثار و ارزش‌هایی است. آیات متعددی به این دو مطلب اشاره دارد.

## علت سوم

3 ـ این زمان اصل حیات و عمر انسان را تشکیل می‌دهد. سرمایه اصلی ما برای تکامل و سعادت عمر ماست که از این زمان تشکیل‌شده است. انسان دائم باید به این امر التفات داشته باشد که در قبال سرمایه او که دائم در حال زایل شدن است چه چیزی را به دست می‌آورد؟!

در قسم‌های یادشده حداقل این سه جهت وجود دارد و ممکن است نکات دیگری را داشته باشد. هر سرمایه‌ای غیرازاین سرمایه را در صورت فوت شدن شاید بتوان به دست آورد و جبران نمود. قسم‌هایی گاهی به خود زمان و گاهی به موجوداتی است که این گردش زمان را به وجود آورده‌اند مانند خورشید و ماه.

گاهی خداوند به‌روز قسم‌خورده است؛ **«وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّی»[[5]](#footnote-5)** ‌. گاهی به شب قسم‌خورده است همانند **«وَ اللَّیلِ إِذا عَسْعَس»[[6]](#footnote-6)**

البته گاهی به‌کل دوره قسم‌خورده است مثل **«وَ الْعَصْر»[[7]](#footnote-7)**

بنا بر یک قول. و گاهی به قطعه‌ای از آن‌ها قسم‌خورده شده است همانند این سوره شریفه «**وَ الْفَجْر»؛** فجر به معنای شکافته شدن استعمال می‌شود که به شفق صبح که به‌صورت خط سفیدی در افق رسم می‌شود که گویا تاریکی شب را می‌شکافد اطلاق می‌شود.

گاهی به صبح قسم‌خورده می‌شود که دارای دایره وسیع‌تری است؛ **«وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّس»‌** [[8]](#footnote-8)گاهی به ظهر **«وَ الضُّحی»‌[[9]](#footnote-9)**

و گاهی به بعدازظهر قسم‌خورده می‌شود؛ **«وَ الْعَصْر»[[10]](#footnote-10)**

در طرف شب نیز بدین‌صورت است که گاهی به خود شب قسم‌خورده شده و گاهی به قطعه‌ای از آن قسم‌خورده می‌شود؛ **«وَ اللَّیلِ إِذْ أَدْبَر»[[11]](#footnote-11)** که انتهای شب و سحر را با آن آثار و برکات اطلاق می‌شود.

در این آیه شریفه از سوره فجر اولین قسم مربوط به مرز شب و روز است که از اهمیت به خصوصی برخوردار است؛ **«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوک الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُودا»[[12]](#footnote-12)**

در بیداری سپیده‌دم، نماز گذاردن و قرآن خواندن در آن‌وقت دارای برکات بسیاری است و یکی از آن‌ها این بوده که ملائکه شب و روز تفاوت دارند. عباداتی که در مرز شب و روز انجام شود هر دو گروه آن را می‌نویسند یعنی از ثواب دوچندانی برخوردار است.

## قسم دوم در سوره فجر

البته معنی کلی ان همه سپیده‌دم‌هاست، اما سپیده‌دم برخی روزها مانند عید قربان بدان تطبیق داده‌شده است بدین معنی که فجر آن روزها مهم‌تر است. قسم دوم **«وَ لَیالٍ عَشْر»[[13]](#footnote-13)**

است. اینکه مراد از دو شب چیست؟ در این زمینه چند قول وجود دارد؛

## اقوال در این قسم

مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید اقوال مفسرین را در قبال این چند قسم اگر در تطبیقات جمع کنیم، قریب به سی قول خواهد شد. یکی از اقوال در قبال این ده شب، ده شب اول ذی‌الحجه است، غالب مفسرین و در بسیاری از روایات در میان شیعه و اهل سنت بر این قول تطبیق داده‌شده است. برخی البته قائل شده‌اند که مراد ده شب اول و برخی گفته‌اند مراد ده شب آخر ماه مبارک است.

بعضی قائل شده‌اند ده شب اول محرم است که اول سال است. اما قول ثابت‌تر قول اول است که این دهه هم سنگ دهه آخر ماه مبارک است و اهل معنی و اخلاق این ده شب را به‌صورت خاص گرامی می‌داشتند. به نماز شب، عبادات و ادعیه آن می‌پرداختند. در این دهه روز عرفه، شب عرفه و روز و شب عید قربان است. خداوند برکات بسیار خاصی را در این ایام قرار داده است و در اینجا خداوند قسم به این ده شب یادکرده است.

### خطبه دوم

**اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم‌الله 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 بسم‌الله الرحمن الرحیم «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[[14]](#footnote-14)» 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 نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوای الهی و دوری از هوای نفس سفارش می‌کنم. امیدواریم خداوند توفیق کسب تقوا و عمل به وظیفه ربوبی در قبال خود عنایت بفرماید. از مناسبات در پیش شهادت پنجمین ستاره درخشان آسمان و ولایت امام باقر (ع) است که تسلیت عرض می‌کنم.

### شخصیت امام باقر (ع)

شخصیت مهم و علمی حضرت امری است که باید بدان توجه داشته باشیم و بدانیم که حق امام باقر (ع) و امام صادق (ع) که در گسترش معارف داشتند نقش بی‌نظیر و ممتازی است.

امام باقر (ع) در پایان عصر اموی و در دوره‌ای که مقطعی که پرزحمت و سختی بود که آرام‌آرام به سمت گشایش سیاسی می‌رفت و درزمانی که افکار متنوع و انحرافی در میان جامعه اسلامی رواج پیداکرده بود، حضور داشتند.

### دعا

خدایا قلب‌های ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا ما را از وسوسه‌های شیطان دور بدار. به ما توفیق تهذیب نفس و تکمیل اخلاق عنایت بفرما. خدایا ما را همواره متذکر مرگ و عوالم پس از مرگ بدار خدایا سلام‌های خالصانه ما را به محضر بقیه‌الله ابلاغ بفرما ارواح طیبه شهدا را و روح مطهر امام روح مطهر آیت‌الله مطهری یادگار امام و اموات و گذشتگان و علمای گذشته را با اولیای خودت محشور بفرما باران رحمت و برکتت را بر ما فرو بفرست خدایا به ما توفیق اطاعت خودت و دوری از معصیت عنایت بفرما خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشان بازبگردان و انقلاب اسلامی را از تمام خطرها و آفت‌ها دور بفرما و...

**نسئلک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعزّ الاجلّ الاکرم یا الله و... یاارحم الراحمین اللهم ارزقنی توفیق الطاعة بعد المعصیة صدقة النیّة و عرفان الحرمة اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و اهله.**

1. **. سوره اعراف، آیه 43.** [↑](#footnote-ref-1)
2. . حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. الفجر/1 تا 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. آل‌عمران / 190 [↑](#footnote-ref-4)
5. اللیل / 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. التکویر / 17 [↑](#footnote-ref-6)
7. العصر / 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. التکویر / 18 [↑](#footnote-ref-8)
9. الضحی / 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. العصر / 1 [↑](#footnote-ref-10)
11. المدثر / 33 [↑](#footnote-ref-11)
12. الإسراء / 78 [↑](#footnote-ref-12)
13. الفجر / 2 [↑](#footnote-ref-13)
14. . آل عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-14)