## **فهرست:**

[خطبه اول 3](#_Toc451892667)

[**توصیه به تقوا** 3](#_Toc451892668)

[**ادامه‏ی تفسیر سوره‏ی قارعه** 3](#_Toc451892669)

[یادآوری مباحث تفسیری خطبه‏های قبل 4](#_Toc451892670)

[ادامه‏ی تفسیر سوره‏ی قارعه 5](#_Toc451892671)

[پیدایش کوه‏ها و سلسله جبال 5](#_Toc451892672)

[فواید و منافع کوه 6](#_Toc451892673)

[فواید و منافع کوه در قرآن 6](#_Toc451892674)

[1. اوتاد بودن 6](#_Toc451892675)

[2.مهد بودن زمین 7](#_Toc451892676)

[3.استفاده از کوه برای خانه‏سازی 9](#_Toc451892677)

[4.استفاده از کوه برای استتار 10](#_Toc451892678)

[5.سبب آبادانی و بارش باران 10](#_Toc451892679)

[6.رنگارنگ بودن کوه‏ها 11](#_Toc451892680)

[7.تغذیه‏ی انسان و حیوان 12](#_Toc451892681)

[خلاصه‏ی فواید کوه 12](#_Toc451892682)

[سوره‏ی پایان خطبه‏ی اول 13](#_Toc451892683)

[خطبه دوم 14](#_Toc451892684)

[**توصیه به تقوا** 14](#_Toc451892685)

[**هفته‏ی دولت** 15](#_Toc451892686)

[تکیه به توان داخلی و احساس استقلال 15](#_Toc451892687)

[پیشرفت و استقلال، خواسته‏ی نظام و مردم 15](#_Toc451892688)

[اصلِ «ما می‏توانیم» در وصیت‏نامه‏ی حضرت امام خمینیقدس‏سره 16](#_Toc451892689)

[ایران، الگویی جدید و الهی، آرزوی ملّت ایران 16](#_Toc451892690)

[پیام مقام معظم رهبریحفظه‏الله‏تعالی در دیدار هیئت دولت 16](#_Toc451892691)

[جمع سازندگی و عدالت اجتماعی و ارزش های الهی 17](#_Toc451892692)

[جامعه‏ی دلخواه خدا و اسلام 18](#_Toc451892693)

[نتیجه 18](#_Toc451892694)

[پیام مقام معظم رهبریحفظه‏الله‏تعالی در دیدار دست اندرکاران شهرداری تهران 19](#_Toc451892695)

[**توجه به معنویت دانش‏آموزان در آستانه‏ی شروع سال تحصیلی جدید** 19](#_Toc451892696)

[دعای پایانی 20](#_Toc451892697)

[سوره‏ی پایان خطبه‏ی دوم 20](#_Toc451892698)

# خطبه اول

اعوذبالله بالله 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 الأطیَبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین.**

اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم **«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»**[[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.**

## **توصیه به تقوا**

همه‏ی شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسائی، اجتناب از گناه، تهذیب نفس، شُکر و ذِکر خداوند در همه‏ی حالات سفارش و دعوت می‌کنم؛ امیدواریم خداوند به برکت اولیاء و مقرّبانِ درگاهِ خودش، به همه‏ی ما توفیقِ بندگیِ خالصانه، پارسایی در این دنیا و احتراز از گناه، عنایت بفرماید.

## **ادامه‏ی تفسیر سوره‏ی قارعه**

«بسم الله الرحمن الرحیم، الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾»[[3]](#footnote-3)، «به نام خدا که رحمتش بی‌اندازه است و مهربانی‌اش همیشگی؛ آن حادثه‏ی کوبنده (1) چیست آن حادثه‏ی کوبنده؟ (2) و تو چه می‏دانی آن حادثه‏ی کوبنده چیست؟(3) روزی که مردم [در سراسیمگی] چون پروانه‏های پراکنده‏اند!(4) و کوه‏ها مانند پشمِ رنگین حلاجی‌شده [از هم باز] می‏شوند، (5) اما کسی که اعمالِ وزن شده‏اش سنگین [و باارزش] است (6) در زندگی خوش و پسندیده‏ای است (7) و اما کسی که اعمالِ وزن شده‏اش سبُک [و بی‏ارزش] است (8) پناهگاهش «هاویه» است (9) و تو چه می‏دانی هاویه چیست؟(10) آتشی است بسیار پُرحرارت و سوزان!(11)»

#### یادآوری مباحث تفسیری خطبه‏های قبل

مباحث و نکاتی که در خطبه‏های قبل در توضیح و تشریح آیات سوره‏ی قارعه بیان شد، عبارت‌اند از:

1. همه‏ی آیات این سوره در زمینه‏ی قیامت، بهشت و جهنم است.
2. قارعه یکی از نام‏های روز قیامت است.
3. معنای قارعه چیست؟
4. تأکیدات در این سوره برای جلب توجّه بشر به قیامت و معاد است.
5. دو ویژگی روز قیامت بیان شد که عبارت‌اند از:
6. حال انسان‌ها در روز قیامت؛
7. حال کوه‏ها و به هم پاشیدگی کوه‏ها در روز قیامت.
8. در دوازده آیه کوه به‌عنوان یک نشانه‏ی خدا مطرح است.
9. فواید و منافع کوه بیان شد.
10. کوه در قیامت از هم می‏پاشد.
11. مراحل از هم پاشیدن و فروریختگی کوه‏ها که در ده یا پانزده آیه‏ی قرآن مطرح شده است، بیان شد.
12. هنگام برپایی قیامت کوه‏ها
13. در هم کوبیده می‏شوند؛
14. به حرکت درمی‌آیند؛
15. زیرورو می‏شوند؛
16. به‌صورت ذرات ریز درمی‏آیند؛
17. در نهایت به‌صورت سراب جلوه می‏کنند.
18. روی مسئله‏ی کوه، در زمین‏شناسی و مباحث علمی خیلی کار شده است و فواید زیادی را برای کوه بیان کرده‏اند.

#### ادامه‏ی تفسیر سوره‏ی قارعه

کوه‏ به‌عنوان یکی از آیاتِ قدرتِ الهی و از مظاهرِ ظهورِ قدرتِ خداوند که در قرآن مطرح شده است، پیوندی با قیامت دارد؛ بنابراین در نگاهِ انسان به کوه، باید دو جهت وجود داشته باشد:

1. انسان باید با نگاه به کوه، به یاد روز جزا و محشر و اینکه چگونه کوه‏ها، آن‌قدر ضعیف، حقیر و در هم کوبیده می‏شوند، بیفتد؛ یعنی در واقع نگاه به کوه‏ها و سلسله جبال، باید ما را به آن طرف عالم متوجّه کند و به طرف قیامت سوق دهد.
2. انسان با نگاه به کوه و مظاهر طبیعت، باید متوجه مظاهر قدرت خداوند و متذکّرِ نعمت‏های الهی و متفتّن به علم، تدبیر و حکمت بی‏پایان خدا شود.

##### پیدایش کوه‏ها و سلسله جبال

چند دلیل عمده برای پیدایش کوه‏ها و سلسله جبال بیان شده است که عبارت‌اند از:

1. آتش‌فشان‌های متعدّد و سابقه‏دار تاریخی؛
2. به هم خوردن پوسته‏ی زمین در نقاطی از کره‏ی زمین؛
3. سیل، باران، زلزله و امثالهم؛ گاهی می‏گویند در برخی نقاط زلزله‏خیز، محسوس است که پس از یک زلزله، تپه یا ارتفاعات بلندتری پیدا شده است که در طولِ زمان، به صورت کوه درمی‏آید؛ به هرحال پیدایش کوه در طول میلیون‏ها سال به این شکل بوده است.

##### فواید و منافع کوه

در علم زمین‏شناسی برای پیدایش و فرسایش کوه فواید فراوانی ذکر شده است ولی بحث ما در بیان فواید و ویژگی‏های کوه‏ها با توجه به آیات قرآن است؛ در چند خطبه‏ی نهج البلاغه هم بحث آیتِ بزرگِ الهی بودن کوه و منافع و ثمرات متعدّد آن برای زندگی انسان مورد توجه قرار گرفته است.

##### فواید و منافع کوه در قرآن

###### اوتاد بودن

در سوره‌ی نبأ به اوتاد بودن کوه اشاره شده است:

«أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾»[[4]](#footnote-4)، «آیا زمین را بستر آرامش قرار نداده‏ایم؟﴿6﴾ و کوه‏ها را میخ‏هایی [برای حفظ آن از متلاشی شدن]؟ ﴿٧﴾»

اوتاد بودن کوه‏ها در نهج البلاغه

تعبیر اوتاد در قرآن، در سوره‏ی نبأ و در دو خطبه از خُطَب نهج البلاغه‏ی امیرالمؤمنین، آمده است.

1. در خطبه‏ی اول که حضرت پس از حمد و سپاس خداوند می‌فرماید:

«ووَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدانَ اَرْضِهِ»[[5]](#footnote-5)، «و اضطراب زمينش را با كوه‏ها مهار نمود.»

1. در خطبه‏ی 90 که معروف به خطبه‏ی اشباح است، حضرت می‏فرماید:

«وَعَدَّلَ حَرَكاتِها بِالرّاسِياتِ مِنْ جَلاميدِها وَ ذَواتِ الشَّناخيبِ الشُّمِّ مِنْ صَياخيدِها. فَسَكَنَتْ مِنَ الْمَيَدانِ لِرُسُوبِ الْجِبالِ فى قِطَعِ اَديمِها»[[6]](#footnote-6)، «حركات زمين را با كوه‏هاى لنگر انداخته و به وسيله‏ی صخره‏هاى بزرگِ سر به فلك برداشته، تعديل نمود. زمين به علّت نفوذ كوه‏ها در پهنه‏ی آن و فرو رفتن ريشه‏ی كوه‏ها در اعماق آن، آرامش و استقرار يافت.»

هر دو خطبه از خطبه‏هایی است که مولی با بیان اعجاب‏انگیز و اعجازآمیزِ خودشان، صحنه‏های بزرگی از نظام طبیعت و عالَم را برای بیداری انسان‏ها و توجّه انسان‏هایی که در عالَم مادّیت فرو مانده‏اند، تصویر کرده‏اند.

نتیجه‏ی این آیات و دو خطبه‏ی نهج البلاغه

علتِ پیدایش و فواید کوه‏ها باید در جای خود بیان شود، ولی در قرآن و نهج البلاغه، کوه‏ها به‌عنوان میخِ زمین و مایه‏ی آرامش و ثبات زمین بیان شده‏اند و لو اینکه از نظر ظاهری، در اثر آتش‌فشان‌ها و زلزله‏های بزرگ ایجاد شده باشند ولی از این آیات قرآن و خطبه‏های مولی امیرالمؤمنین این‌گونه استفاده می‏شود که کوه‏ها در ثبات و آرامش کره‏ی زمین نقش دارند.

چند نمونه از آیات و نعمت‏های الهی که خداوند برای زندگی بشر در این عالم قرار داده است، برشمرده می‏شود؛ مانند:

###### مهد بودن زمین

در آیات ابتدایی سوره‏ی نبأ به مهد بودن زمین، اشاره شده است؛ خداوند می‏فرماید:

«ای انسان چشمانت را باز کن و ببین آیا ما این زمین را نرم، آرام، مسطّح و یک گهواره‏ی آرامی برای زندگی تو قرار ندادیم؟ ما این زمین را با آن حرکاتِ وضعی و انتقالی و با آن اوضاعی که در عالم برپاست، مهدی آرام برای تو قرار دادیم.»

در فضای بیکران عالَم، سیارات، ستاره‏ها، منظومه‏ها، کهکشان‏های بزرگ، سیاه‌چاله‌های بزرگ و حرکات تو در تویی که همه‏ی نظامِ وسیعِ آسمان‏ها را فراگرفته است و این نظام شگفت‌انگیز، بر افقِ پهناور و بیکرانِ هستی، حاکم است؛ زمین در برابر بیکران ستاره‏ها و افق‏های عالَم، یک ذره‏ی کوچک در برابر عالَمی بی‏پایان است؛ ولی اراده‏ی خداوند بر این مقرّر شد که زمین، این کره‏ی کوچک (از منظومه‏ی شمسی کوچک و از کهکشانِ راهِ شیری کوچک در برابر کرات، منظومه‏ها و کهکشان‏های بسیار بزرگ‏تری که در عالَم هستند) حرکت‏های گوناگونی داشته باشد؛ حرکتِ وضعی و حرکتِ انتقالی یا حرکت به دور خودش و دور خورشید.

با توجه به مباحث بالا حالا به این توجه کنید و ببینید چرا خداوند در قرآن زمین را با صفت «مهد» معرفی می‌نماید؛ چون مهد یا گهواره یعنی چیزی که در حالِ حرکت داشتن، جای آرام و آرامش هم هست.

اگر همه‏ی براهین و دیدگاه‏های فلسفی را کنار بگذاریم و با وجدانِ خود به این مسئله توجه کنیم، انسان احساس می‏کند، این نظام پیچیده، ِ تحت تدبیرِ یک قدرت غیبی و دستِ پنهانِ الهی است.

حرکت و عدم سکون زمین در قرآن

با پیشرفت علم، این بخش‏های مفاهیم قرآن روشن‏تر شده است؛ زمانی که تصور می‏شد، زمین حرکت ندارد یا به کهکشان‏ها و نظامِ حرکتِ عالِم، توجهی نبود، این آیات را این‌گونه می‏فهمیدند که بله خداوند یک جای گرم و نرم و مسطّح، برای زندگی بشر قرار داده است؛ ولی الآن با توجه به تحقیقات و پیشرفت‏های وسیعِ علم و دانشِ بشر، معنا و مفهوم این آیات بیشتر جا میفتد؛ یعنی الآن از فضا و کهکشان‏ها می‏دانیم که:

1. زمین، دارای دو حرکت وضعی و انتقالی است؛
2. زمین در مجموعه‏ی منظومه‏ی شمسی قرار دارد و به صورت کلی یک حرکت دیگری دارد؛
3. کهکشان‏ها و ستاره‏ها در عالَم و فضای بیکرانِ آن پخش هستند؛
4. در فضا تا جایی که چشمِ مسلّحِ علمیِ بشر کار می‏کند، کهکشان‌ها، سیاه‌چاله‌ها، کُرات، سیّارات و منظومه‏های بی‌پایان عالَم هستند.

###### استفاده از کوه برای خانه‏سازی

استفاده از کوه‏ها برای خانه‌سازی انسان و حیوان در قرآن:

«وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ»[[7]](#footnote-7)، «پروردگارت به زنبورعسل الهام کرد که از کوه‏ها و درختان و آنچه [از داربست‏ها] که می‏افرازند [برای خود] خانه‏هایی بساز!»

زنبورعسل در قله‏های کوه‏ها خانه می‏سازند و بیشترین و بهترین ثمر را نیز در آنجا می‏دهد؛ این مطلب درباره‏ی انسان هم آمده است.

«وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا»[[8]](#footnote-8)، «از کوه‏ها خانه‏هایی می‏تراشید.»

کوه‏ها در خانه‏سازی و مسکن‏گزینی نقش مهمّی دارند؛ چه درون کوه‏ها و دامنه‏ی کوه‏ها شهرها برپا شوند و خانه‏ها ساخته شوند و چه با استفاده از سنگ‏های آن در ساخت‌وساز، خانه ساخته شود؛ به این فایده در آیه‏ی دیگری هم از سوره‏ی نحل اشاره شده است، آنجا که می‏فرماید:

«وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا»[[9]](#footnote-9)، «و از کوه‏ها پناهگاه‏هایی ساخت.»

###### استفاده از کوه برای استتار

**«اکنان»** در آیه جمع **«کنّ»**، به معنای وسیله‏ای برای استتار انسان؛ در بعضی از تفاسیر گفته شده، **«اکنان»** در اینجا به معنای غار است و قطعاً شامل غار هم می‏شود؛ غار در زندگی بشر، فواید بسیاری دارد. اگر **«اکنان»** را به معنای «ما یستتر به الشیء» بگیریم معنای بزرگ‏تر و گسترده‏تری پیدا می‏کند و می‏توان گفت، کوه مایه‏ی استتار انسان است چه با ساخت‌وسازهایی که در آن انجام می‏شود و چه به‌وسیله‌ی موادّی که برای استتار از آن استخراج می‏شود.

###### سبب آبادانی و بارش باران

مقدمه

در تحقیقات زمین‌شناسی و باران روشن است که کوه‏ها در عمران و آبادی کره‏ی زمین نقش زیادی دارند؛ زیرا جریان باران به این شکل است که

1. آب دریاها با تابش خورشید، تبخیر می‏شود؛
2. آب تبخیر شده، در آسمان تبدیل به ابر می‏شود؛
3. با وزش بادها، ابرها حرکت می‏کنند و باران می‏بارد.

نقش سلسله جبال و کوه‏ها این است که ابرها با کوه‏ها جریان پیدا می‏کنند و به دلیل اینکه در نقاط بالا و سرد هست، باران‏زا می‏شود؛ بنابراین رفتن ابرها و ذرّات تبخیر شده به‌طرف دامنه و قلّه‏ی کوه، موجب بارور شدن ابرها، انجماد آنها و باران، تگرگ و برف، در دامنه‏ی کوه و عمران و آبادی آنجا می‏شود.

در آیه‏ی 43 سوره‏ی نور به این مسئله اشاره شده است:

«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ»[[10]](#footnote-10)، «آیا ندانسته‏ای که خداوند ابری را می‏رانَد، آنگاه بین [اجزای] آن پیوند برقرار می‏کند، سپس آن را متراکم می‏سازد؟ در نهایت می‏بینی که از لابه‏لای آن باران بیرون می‏آید و از آسمان از کوه‏هایی از ابرِ منجمد شده تگرگی فرومی‏ریزد، پس آسیب آن را به هرکه بخواهد می‏رساند و از هرکه اراده کند برطرف می‏سازد، نزدیک است درخشندگی برقش [بینایی] چشم را از بین ببرد.»

###### رنگارنگ بودن کوه‏ها

خداوند متعال در سوره‏ی شریفه‏ی فاطر آیه‏ی مبارکه‏ی 27 به رنگارنگ بودن کوه‏ها اشاره می‏فرمایند:

«وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ»[[11]](#footnote-11)، «و در برخی کوه‏ها رگه‏هایی است به رنگ‏های متنوعِ، سپید، سرخ و سیاهِ پُررنگ.»

کوه‏ها برحسب معادن مختلفی که در درون خود دارند به‌صورت سفید، قرمز و رنگ‏های مختلف دیگری دیده می‏شوند؛ البته برخی منظور از راه را، راه‏هایی که بشر برای حرکت و رفت‌وآمد درست کرده است را می‏گویند و برخی هم گفته‏اند منظور از راه، همان راه‌راه بودن خود کوه‏هاست؛ یعنی مجموعه‏ی کوه‏ها یک معدن و منبع بسیار غنی از سنگ‏ها و رنگ‏های گوناگون است.

همچنین آیه‏ی 5 سوره‏ی قارعه اشاره به این دارد که کوه‏ها رنگ‏ها و معادن مختلفی دارد و وقتی هم که در هم پاشیده می‏شود آن رنگ‏ها باقی می‏ماند.

«وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ»[[12]](#footnote-12)، «و کوه‏ها مانند پشمِ رنگین حلاجی‌شده [از هم باز] می‏شوند.»

###### تغذیه‏ی انسان و حیوان

در آیه‏ی شریفه‏ی

«وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾»[[13]](#footnote-13) «و کوه‏ها را استوار ساخت (32) تا وسیله‏ی بهره‏مندی شما و دام‏هایتان باشد. (33)»

جامع‏ترین فایده نیز همین است که کوه‏ها برای زندگی و اغذیه‏ی سالم انسان و حیواناتش برافراشته شده است.

##### خلاصه‏ی فواید کوه

از این آیات استفاده شد که کوه به‌عنوان یکی از مظاهر بزرگ قدرت خدای متعال، فواید زیادی که برخی از آنها عبارت‏اند از:

1. کوه به‌عنوان میخ و پایه برای زمین است؛
2. مهد بودن و آرامش زمین به خاطر وجود کوه است؛
3. کوه جایی برای خانه‌سازی و مسکن گزینی انسان و حیوان است که مهمش همان زنبورعسل است؛
4. کوه برای استتار استفاده می‏شود؛
5. کوه در پیدایش باران و در بارش باران و تعدیل آب‌وهوای زندگی در زمین نقش بسیار مهمی دارد؛
6. در کوه معادن و الوان گوناگون هست؛
7. وسیله‏ای برای تغذیه‏ی انسان و حیوانات.

این تفسیر و توضیحِ قیامت همچنین به تصویر کشیدنِ در هم پاشیده شدنِ کوه‏های بلند و استوار در قیامت، برای سرگرمی و تفریح نیست بلکه برشمردن آیات الهی و ویژگی‏های قیامت به خاطر اهداف زیادی است که به برخی از آنها اشاره می‏کنیم:

1. تحوّل درون؛
2. شعله‏ور شدن عشق خدا؛
3. عشق ورزیدن به انجام وظایف الهی؛
4. بینا شدن چشم‏ها؛
5. شنوا شدن گوش‏ها؛
6. استوار شدن گام‏ها در راه خدا؛
7. اطلاع از آینده و قیامت؛
8. ساختن آینده در امروز.

## سوره‏ی پایان خطبه‏ی اول

«بسم الله الرحمن الرحیم، الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾»[[14]](#footnote-14)، «به نام خدا که رحمتش بی‌اندازه است و مهربانی‌اش همیشگی؛ آن حادثه‏ی کوبنده (1) چیست آن حادثه‏ی کوبنده؟ (2) و تو چه می‏دانی آن حادثه‏ی کوبنده چیست؟(3) روزی که مردم [در سراسیمگی] چون پروانه‏های پراکنده‏اند!(4) و کوه‏ها مانند پشمِ رنگین حلاجی‌شده [از هم باز] می‏شوند، (5) اما کسی که اعمالِ وزن شده‏اش سنگین [و باارزش] است (6) در زندگی خوش و پسندیده‏ای است (7) و اما کسی که اعمالِ وزن شده‏اش سبُک [و بی‏ارزش] است (8) پناهگاهش «هاویه» است (9) و تو چه می‏دانی هاویه چیست؟(10) آتشی است بسیار پُرحرارت و سوزان!(11)»

# 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 **«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»**[[15]](#footnote-15) **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.**

## **توصیه به تقوا**

بار دیگر همه‏ی شما برادران و خواهرانِ نمازگزار و خودم را در جایگاه بندگی و نماز و در روزِ متعلّقِ به حضرت صاحب الزمانعج، به پارسائی و احتراز از گناه، یاد مرگ، عالم پس از مرگ، ذکر خداوند در همه‏ی حالات و یاد حضرت بقیۀ الله الأعظمارواحناله‏الفداء سفارش و دعوت می‌کنم؛ امیدواریم که خداوند همه‏ی ما را از مخلصان و مقرّبانِ بارگاه خودش و عاشقان ولایت اهل بیتعلیهم‏السلام و منتظران حضرت بقیۀ الله الأعظمارواحناله‏الفداء قرار بدهد.

## **هفته‏ی دولت**

هفته‏ای که گذشت، هفته‏ی دولت بود که هم یادآورِ شهدایِ بزرگِ ما، از جمله شهیدان رجایی و باهنر بود و هم در هفته‌ای که این ملت و مسئولان خود را ارزیابی کردند و تصمیم گرفتند که باز هم کارهای بزرگ انجام دهند در جای جایِ میهن اسلامی، خدماتِ بزرگِ نظام و انقلاب که به دست دولت‏مردان و مسئولان انجام شده بود، به نمایش گذاشته شد.

#### تکیه به توان داخلی و احساس استقلال

مردم و ملّتِ بزرگِ ایران، بار دیگر بر این مسئله واقف شدند که می‏توان طبقِ فرمایش حضرت امام خمینیقدس‏سره، با استقلال، به‌کارگیری نیروهای فکری و استعدادهای بزرگِ و با تکیه بر توان داخلی، کارهای بزرگ را انجام داد؛ گوشه‏هایی از این کارهای بزرگ، در هفته‏ی گذشته بیان شد و بخش‏های زیادی را هم در رسانه‏های گروهی شنیده‏اید یا در شهر خود، دیده‏اید. کارهای بزرگ و عظیمی که در زمان طاغوت، در حد رؤیا بودند، در پرتو انقلاب بزرگ الهی و اسلامی و مقاومت و استقلال شما مردم قهرمان، انجام گرفت.

#### پیشرفت و استقلال، خواسته‏ی نظام و مردم

مسئولان، در صددِ برنامه‏ریزی بلند مدت برای پیشرفت کشور هستند که إن شاء الله همان‏طور که حضرت امام خمینیقدس‏سره و مقام معظم رهبریحفظه‏الله‏تعالی می‏خواستند و می‏خواهند، به یاری خداوند و به برکت مجاهدت‏ها و ایثارِ مردمِ عزیزِ ایران، برای اولین بار این کشور، ذیل پرچم اسلام، به کشوری پیشرفته، مستقلّ و آباد تبدیل شود؛ این خواسته‏ی نظام، مسئولان و همه‏ی مردم ایران است.

کارهای بسیار مهمّ و اساسی که قبل از انقلاب اسلامی در این کشور، در حدِّ خیال و آرزو بودند، به برکت این انقلاب، به واقعیت بدل شده است؛ نکته‏ی بسیار مهمّی که در کشور ماست این است که ما الآن دارای دانش فنی بسیار خوب و متخصّصانِ بزرگی هستیم که برپایِ خود ایستاده‏اند و می‏توانند صنایع عظیم را برپا کنند، طرح‏های بزرگ اجرا کنند، کارخانه‏های سنگین راه بیندازند و از نظر علمی پیشرفت کنند؛ الآن به برکت انقلاب اینها را داریم و اصل هم همین است.

#### اصلِ «ما می‏توانیم» در وصیت‏نامه‏ی حضرت امام خمینیقدس‏سره

حضرت امام خمینیقدس‏سره در وصیت‏نامه‏ی خود فرموده‏اند:

«اصل این است که جوانان، نوجوانان و مردم ما بدانند که می‏توانیم، هر چه فکر کردید که می‏توانیم، آن می‏شود و اگر احساس عجز آمد، آن کار نمی‏شود و همه چیز باید همراهِ احساسِ قدرت باشد.»

این ودیعه‏ی مهمی است که امروز در کشور ماست و باید این را با معنویت و توجّه به خدا حفظ کرد.

#### ایران، الگویی جدید و الهی

مردم و مسئولان، باید در مسیر الهی، یک الگوی جدید را به دنیا نشان دهند، الگویی که در آن، ارزش‏های الهی، معنویت، انسانیت و عواطف انسانی، در کنار عمران، آبادانی و سازندگی قرار گیرد؛ این آرزوی ملت است و قطعاً، ملتی که آن همه رشادت به خرج داد، تعداد زیادی از عزیزان خود را در راه این انقلاب و اسلام تقدیم خدا کردند و انواع و اقسام سختی‏ها را برای خدا و اسلام متحمّل شدند، بعد از این هم شاملِ الطافِ خداوند، خواهند شد.

#### پیام مقام معظم رهبریحفظه‏الله‏تعالی در دیدار هیئت دولت

در هفته‏ی دولت مقام معظم رهبریحفظه‏الله‏تعالی دو سخنرانی داشتند که دو نکته‏ی مهمّ را بیان فرمودند و به آن دو نکته، اشاره می‏کنم:

##### جمع سازندگی و عدالت اجتماعی و ارزش‌های الهی

مقام معظم رهبریحفظه‏الله‏تعالی در دیدار با هیئت دولت و ریاست محترم جمهور، به مسئله‏ی

«جمعِ میانِ سازندگی، عدالت اجتماعی و ارزش‏های الهی»

اشاره فرمودند.

این هنری است که باید هیئت دولت، مسئولان و کارمندان در هر پست و مقامی که هستند، داشته باشند و این نکته‏ی مهم از پیام ایشان را در شیوه و سیره‏ی اداری خود به‌کارگیرند؛ ایشان با عنایت تمام فرمودند:

«این فکر که کسی خیال کند، ما باید این کشور را بسازیم و این جدای از ارزش‏هاست، این غلط است و کسی این‌طور بیندیشد که مسئولیتِ ما در این دنیا، این است که کارخانه و صنعت و طرح‏های بزرگ را اجرا کنیم و جبهه، جهاد و ارزش‏های معنوی و الهی را کنار بگذاریم، این یک تفکّرِ غلطِ غربی و مخرّب در کشور ماست.

اگر به سازندگی آن‌قدر اصالت داده شود که مبانی ارزشی تحت‌الشعاع قرار گیرد و گاهی در حدّ فراموشی قرار گیرد، این یک غلط بزرگ است که باید مسئولان کشور از این بر حذر باشند و نقطه‌ی مقابل هم همین‌طور است و اگر کسی فکر کند ما ارزش‌هایی داریم که می‏توانیم بدون عمران، آبادی و استقلال اقتصادی آن ارزش‏ها را حفظ کنیم، این هم فکر اشتباهی است.

قطعاً برای ارائه‏ی الگوی جدید، سیادت اسلام در دنیا، عزّت و آبرومندی جهانِ اسلام و این کشور اسلامی و حفظ ارزش‏های والایی که برای آنها انقلاب پدید آمد و مقاومت هشت ساله انجام گرفت، اگر فکر کنیم بدون پایه‏های قوی و استقلال اقتصادی می‏توان اینها را حفظ کرد، این هم فکر اشتباهی است.»

بنابراین باید عموم جامعه، دانشگاه‏ها، مراکز علمی، مسئولان و مدیران دنبال یک راه دقیق و ظریف برای جمعِ میانِ ارزش‏ها، ریشه‏ها و پایه‏های انقلاب به‌عنوان مبانی انقلاب اسلامی ایران و سازندگی، پیشرفت اقتصادی، فکری و فرهنگی کشور باشند و مقابل هر حرکت و تفکّری که

1. دین را از سیاست جدا می‌کند؛
2. تقدّس مآبی بیجا را ترویج می‌کند؛
3. سازندگی را اصل قرار می‌دهد؛

باید ایستاد و دنبال تحقّقِ ارزش‏های الهی، در جامعه‏ای پیشرفته و آباد به دست مردمی فعاّل و توانمند بود.

##### جامعه‏ی دلخواه خدا و اسلام

اسلام از مسلمان و جامعه‏ی اسلامی انتظار دارد که جامعه یکپارچه،

1. اهل کار و فعاّل باشند؛
2. اهل بینش، علم و دانش باشند؛
3. صبح خود را با نام و یاد خدا شروع کنند؛
4. روز خود را در خدمت پیشرفت جامعه سپری کنند؛
5. با نام خدا سر به بالین گذارند؛

این جامعه را خدا و اسلام از ما می‏خواهد و مفادّ اصلی بیانات مقام معظم رهبریحفظه‏الله‏تعالی در آن سخنرانی نیز همین بود که مسئولان و مردم دنبالِ این الگو حرکت کنند.

##### نتیجه

سازندگی، پیشرفت و استقلال اقتصادی و برپا کردن نظام مستحکم اقتصادی ذره‏ای نباید مورد غفلت قرار گیرد لکن همه‏ی اینها باید در شعاع معنویت اسلام و ارزش‏های الهی باشد؛ کار دشواری است اما خطّی است که باید پیگیر باشیم و این دو (پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی) با هم ارزش دارند و اگر از هم جدا شوند ارزشی ندارند و خصوصاً نسل جوان باید دنبال این خطّ و الگوی بسیار مهم در دنیای امروز باشند.

#### پیام مقام معظم رهبریحفظه‏الله‏تعالی در دیدار دست‌اندرکاران شهرداری تهران

مقام معظم رهبریحفظه‏الله‏تعالی در ملاقاتی که با دست‌اندرکاران شهرداری تهران داشتند نکته‏ی مهمّی را بیان فرمودند که عبارت است از:

«شما فقط الگوی شهرهای خودتان را شهرهای پیشرفته‏ی دنیا قرار ندهید، معماری اسلامی و رعایت نکات اسلامی در شهرها واقعاً باید باشد؛ نه اینکه شهرک‏ها ساخته شود، بعد معلوم شود مسجد و جای عبادت درستی ندارد و ساختار آن غربی است.»

این نکته بسیار مهمّ و دقیق است زیرا وقتی شخص در فضای معماری اسلامی قرار می‏گیرد، به یاد خدا می‏افتد ولی در معماری غربی از تفکّر الهی دور می‏شود؛ لذا باید نوعِ معماریِ ساختمان‏ها، برنامه‏ها و طرّاحی شهرها، طوری باشد که مردم را متوجّه خدا نماید.

همچنین ایشان در یک جمله‏ی بسیار زیبایی فرمودند:

«شهرها باید به‌گونه‌ای ساخته و اداره شوند که متدیّنان و مؤمنان در شهرها احساس آرامش کنند و آدم‏های فاسد و لاابالی، احساس ناامنی کنند.»

یعنی باید خود مردم در ساختارِ شهرها و شهرک‏ها، معماری و برنامه‏ریزی‏های اسلامی را رعایت کنند و نیروهای انتظامی و دیگران هم طوری حرکت کنند که خوبان احساس آرامش کنند و جوانان و نوجوانان را به‌طرف معنویت و یاد خدا ببرد.

## **توجه به معنویت دانش‏آموزان در آستانه‏ی شروع سال تحصیلی جدید**

در آستانه‌ی شروع سال تحصیلی هستیم و ظرف روزهای آینده مدارس، دانشگاه‏ها و حوزه‏ها تحصیلات خود را شروع می‏کنند؛ باید مسئولان و مدیران این مراکز واقعاً روی بُعدِ معنوی و اسلامی محصِّلانِ خود حساس باشند و طوری نباشد که به پایه‏های معنوی میلیون‏ها نوجوان و جوان خود توجّه نداشته نباشیم؛ لذا باید تمام مربّیان، معلّمان، مدیران و اساتید در سطوح مختلف این را از اهمّ وظایف خود بدانند که باید این نسل جوان و نوجوان را به‌طرف خدا حرکت دهند.

## دعای پایانی

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِيقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ و َالْمُؤْمِناتِ و َالْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ الْاَحْيآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْواتِ

خدایا گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار

ما را از بندگان مطیع خودت قرار بده

این ملت و امت اسلام را رستگار و پیروز فرما

خطرات را از نسلِ جوان، جامعه و امت اسلام دور فرما

سلام‌های خالصانه‏ی ما را به محضر حضرت بقیۀ الله الاعظمعج ابلاغ فرما

ارواح طیبه‏ی شهداء و روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور فرما

جانبازان، مریضان و مریضانِ مورد نظر را شفا عنایت فرما

بر فرجِ حضرت بقیۀ الله تعجیل فرما

خدمت گذاران به نظام و مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت فرما

## سوره‏ی پایان خطبه‏ی دوم

«بسم الله الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾»[[16]](#footnote-16)

1. . اعراف (7): 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . آل‌عمران (3): 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. . قارعه (101): کل سوره. [↑](#footnote-ref-3)
4. . نبأ (78): 6 و 7. [↑](#footnote-ref-4)
5. . نهج البلاغه، خطبه 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. . نهج البلاغه، خطبه 90. [↑](#footnote-ref-6)
7. . نحل (16): 68. [↑](#footnote-ref-7)
8. . اعراف (7): 74؛ شعراء (26): 149. [↑](#footnote-ref-8)
9. . نحل (16): 81. [↑](#footnote-ref-9)
10. . نور (24): 43. [↑](#footnote-ref-10)
11. . فاطر (35): 27. [↑](#footnote-ref-11)
12. . قارعه (101): 5. [↑](#footnote-ref-12)
13. . نازعات (79): 32. [↑](#footnote-ref-13)
14. . قارعه (101): کل سوره. [↑](#footnote-ref-14)
15. . آل‌عمران (3): 102. [↑](#footnote-ref-15)
16. . اخلاص (112): کل سوره. [↑](#footnote-ref-16)