# فهرست مطالب:

[خطبه اول 2](#_Toc424475009)

[رابطهٔ نماز و ذکر خدا در قرآن کریم 2](#_Toc424475010)

[1 ـ خاصیت نماز 3](#_Toc424475011)

[2 ـ واقعی بودن نماز 4](#_Toc424475012)

[ذکر 5](#_Toc424475013)

[**عدم ذکر** 6](#_Toc424475014)

[خاصیت نماز 6](#_Toc424475015)

[پیام آیه 7](#_Toc424475016)

[شرط بازدارندگی از پلیدی‌ها و منکرات 7](#_Toc424475017)

[پیام آیهٔ 45 سوره عنکبوت 8](#_Toc424475018)

[خطبه دوم 11](#_Toc424475019)

[مبعث 12](#_Toc424475020)

[منت نعمت‌های الهی 12](#_Toc424475021)

[قضیهٔ بعثت 13](#_Toc424475022)

[ارکان بعثت رسول خدا (ص) 14](#_Toc424475023)

[توجه و توسل به مبعث 14](#_Toc424475024)

[وفات حضرت خدیجه (ص) 14](#_Toc424475025)

[ماه شعبان 15](#_Toc424475026)

[واقعهٔ یزد 15](#_Toc424475027)

[وظیفهٔ ما در برابر گناه و منکر 16](#_Toc424475028)

[کنترل و مهار آلودگی و گناه 16](#_Toc424475029)

[شروع سال تحصیلی 17](#_Toc424475030)

[نیروی انتظامی 17](#_Toc424475031)

[راهنمایی و رانندگی 18](#_Toc424475032)

# خطبه اول

اَعوذُ بِاللهِ السَّمیعِ العَلیم مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ[[1]](#footnote-1) ثُمَّ الصَّلاةُ و السَّلامُ عَلی سَیِّدنا وَ نَبیِّنا وَ حَبیبِ قُلوبِنا وَ طَبیبِ نُفوسِنا وَ شَفیعِ ذُنوبِنا اَبوالقاسِمِ مُحَمد (ص) وَ عَلی آلِه اللأطیَبینَ الأطهَرین سیُّما بَقیَّةَ الله فِی الارضین.

اَعوذُ بِاللهِ السَّمیعِ العَلیم مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[[2]](#footnote-2)

عِبادَالله اوصیکُم وَ نَفسی بِالتَّقوَی الله وَ مُلازَمَة اَمرِه وَ مُجانَبَة نَهیِه تَجَهَّزوا عِبادَالله فَقَد نودی فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَاِنَّ خَیرَ الزّاد اَلتَّقوا.

همهٔ شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری و احتراض از گناهان و آلودگی‌های روحی و اخلاقی و عمل به دستورات الهی سفارش می‌کنم. امیدواریم که خداوند با عنایات و الطاف بی‌کرانش همهٔ ما را بر بندگی و عبادت خالصانهٔ خود موفق بدارد.

# رابطهٔ نماز و ذکر خدا در قرآن کریم

نماز به عنوان مهم‌ترین عبادت و بندگی الهی، روح آن را ذکر تشکیل می‌دهد و در واقع اگر ما بخواهیم مثالی در رابطهٔ نماز و ذکر الهی بزنیم باید بگوییم که نماز پوسته و ظاهری است که باطن و مغز آن ذکر و یاد خداست.

حقیقت، واقعیت، باطن و مغز نماز ذکر و یاد خداست. هر چقدر این باطن و روح در نماز قوی‌تر و بهتر و والاتر باشد، ظاهر نماز هم از اعتقار و ارج بالاتری برخوردار است.

((إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ وَلَذِکرُ اللَّهِ أَکبَرُ))[[3]](#footnote-3)

در این آیه مبارکه دو مطلب آمده است.

# 1 ـ خاصیت نماز

 نماز عامل بازدارنده از فحشا، منکر، گناه و معصیت است. در طبیعت و ذات آن بازدارندگی از گناه و آلودگی نهفته است. این خاصیت نماز است. و این خاصیت می‌تواند درجات داشته باشد. این یک قانون است مثل اینکه گفته می‌شود فلان دارو این خاصیت را دارد و فلان عفونت و میکروب را از میان برمی‌دارد. این یک قانون پزشکی است و معنای آن این نیست که هر وقت، در هر موقعیت و با هر شرایطی، دارو این میکروب و ویروس را از بین می‌برد. معنای قانون پزشکی این است که در طبیعت دارو این خاصیت وجود دارد اما اینطورنیست که همیشگی باشد. ممکن است یک عوامل مزاحمی جلوی اثر این دارو را بگیرد، یا فرد وضعیتی را داشته باشد که هرچقدر هم دارو را مصرف کند، این دارو نتواند او را درمان کند.

معمولاً یک شرایطی برای دارو وجود دارد تا بتواند تأثیر خود را بگذارد.

اینکه قرآن می‌فرماید:

((إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ))[[4]](#footnote-4)

نماز فرد و جامعه را از فحشا و منکر بازمی‌دارد. نمی‌شود در آن اشکال گرفت. چون خیلی از افراد نماز می‌خوانند ولی این نماز آن‌ها را از فحشا و منکر باز نمی‌دارد.

جواب این سؤال این است که قرآن نفرموده که هرکسی در هر جایی و به هر نوعی همین که ظاهر نماز را اقامه کرد از گناه و معصیت پاک می‌شود.

قرآن می‌فرماید که نماز این خاصیت بازدارندگی از گناه و آلودگی‌های روحی و اخلاقی را داراست اما این دارا بودن خاصیت یک شرایطی هم دارد.

# 2 ـ واقعی بودن نماز

نماز باید نماز واقعی باشد، با شرایط مساعد همراه شود تا اینکه عامل بازدارنده شود و مهم‌ترین شرط آن این است که این ظاهر، نماز ظاهری از روح و باطن برخوردار باشد. و روح انسان آن‌چنان آلوده نباشد که نماز بی‌خاصیت شود. مثل اینکه یک آنتی بیوتیک در مزاج کسی اثر نمی‌گذارد. به خاطر اینکه خیلی آلوده است یا شرایطی دارد که نمی‌تواند اثر بگذارد. نماز هم همین طور است.

علاوه بر این که می‌گوییم نماز بازدارنده از فحشا و منکر است، این دارای درجات است، یعنی نماز یک فرد عادی در یک درجه‌ای از فحشا و منکر بازدارندگی دارد.

 و نماز فردی که در مسائل اخلاقی و معنوی جلوتر است درجهٔ مانعیت نماز یک مقدار بالاتر است.

و همین طور بالاتر تا برسیم به نمازهای ناب، خالص و نمازهایی که در آن غیر خدا حضور و نفوذ ندارد، و آن نماز به طورکلی بازدارنده از فحشا و منکر است.

بنابراین اگر کسی بگوید که چطور آیه 45 سوره عنکبوت دلالت بر این دارد که نماز از فحشا و منکر بازمی‌دارد در حالی که در عالم خارج اینگونه نیست.

نمازمی‌خوانند اما در عین حال دست و چشمشان به گناه آلوده می‌شود.

جواب این سؤال دو نکته است.

1 ـ وقتی این آیه می‌گوید نماز بازدارنده از فحشا و منکر است یعنی طبع اولیهٔ نماز این است اما این شرایطی دارد مانند آثاری که برای داروها ذکر می‌شود.

نماز هم یک دارو و درمان روحی و معنوی، برای امراض اخلاقی و روحی است.

این دارو، درمان و این نسخهٔ شفای امراض روحی مثل داروهای مادی و طبیعی است. اگر شرایط در آن جمع باشد، اثر می‌گذارد و اگر نباشد دارو یک چیز بی‌خاصیت می‌شود.

2 ـ نماز که بازدارنده از فحشا و منکر است دارای درجات و مراتب است. در ما انسان‌های عادی که نمازهای ساده و کمتر با ارزشی اقامه می‌کنیم این نماز تا یک حدی ما را از فحشا و منکر بازمی‌دارد. و در انسان‌های بالاتر بیشتر است.

و همین طور هر چقدر انسان در درجات و عمق و پیام نماز سیر و سلوک پیدا کند آن نماز از آثار بیشتری برخوردار است و بیشتر بازدارنده از گناه و معصیت است.

همین حد معمولی نماز هم انسان را از پاره‌ای از گناهان بازمی‌دارد و در حد خودش جان و روح انسان را پالایش و تصفیه می‌کند. دردهایی از روح و روان انسان را معالجه می‌کند. اما نباید توقع خیلی بالا از یک نماز خیلی معمولی داشت.

این یک بحث در قالب قسمت اول سوره عنکبوت بود.

((إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ وَلَذِکرُ اللَّهِ أَکبَرُ))[[5]](#footnote-5)

نماز از گناه بازمی‌دارد اما ذکر و یاد خدا برتر است.

اینکه ((وَلَذِکرُ اللَّهِ أَکبَرُ)) یعنی چه؟ مفصلین اقوال و احتمالاتی را ذکر کردند.

# ذکر

در لغت از ذکر به معنای حالت مقابل فراموشی و غفلت ذکر می‌کنند.

مثلاً کسی در جایی نشسته و به فکر زمین کشاورزی، خانه، فرزند و مالی که دارد نیست. فراموش کرده یا غافل است و در ذهنش آماده نیست. این حالت عدم ذکر است. حالت ذکر این است که انسان متوجه مطلب باشد. به این حالت ذکر یا ذُکر می‌گویند و در اصطلاح عربی ((هِیئَةٌ لِلنَفس بها یُمکِنُ للانسان أن یَحفَظَ ما یَقتَنیهِ مِنَ المعرفه)) و یا گاهی ((حُضورُ الشئ فی القلب)) گفته می‌شود.

معنای ذکر این است که آن حالتی که انسان دارد و چیزی نزد او حاضر است.

مثلاً کسی مطلبی خوانده است و به آن مطلبی که خوانده آگاه و در ذهنش آماده است.

ذکر فقط فهمیدن نیست بلکه حاضر بودن چیزی در ذهن انسان است. و لذا می‌گویند ذکر مقابل جهل نیست، مقابل جهل علم است. وقتی انسان چیزی را نمی‌داند مقابلش این است که می‌داند اما در همان حالتی که می‌داند گاهی فراموش می‌کند یا اینکه از قضیه غافل است به این حالت نسیان غفلت می‌گویند.

# عدم ذکر

ذکر و یاد مقابل غفلت و نسیان است. یعنی اگر انسان چیزی را نداند یا بداند ولی فراموش کرده باشد یا بداند، فراموش هم نکرده باشد ولی الان در ذهنش حاضر نیست و از آن غافل است. این‌ها عدم ذکر است.

معنای ذکر این است که انسان چیزی را بداند، فراموش نکرده باشد و از آن غافل هم نباشد.

وقتی می‌گوییم ذکر خدا معنایش این است که خدا معتقد و آگاه است و الان هم توجه به خدا دارد.

پس ذکر یک حالت تنبع و توجه فعلی است. و ذکر الله یعنی اینکه انسان بالفعل متوجه خدا و اوصاف خدا باشد.

# خاصیت نماز

در این آیهٔ شریفه اول به دو خاصیت نماز اشاره شده است.

1 ـ نماز شما را از گناه و آلودگی‌های روحی و اخلاقی بازمی‌دارد.

2ـ نماز ابزاری برای یاد و ذکر خداست.

درست است که نماز شما را از بدی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها بازمی‌دارد، اما مهم در نماز این است که نماز ذکر خداست.

نماز وقتی شما را از گناه و پلیدی بازمی‌داردکه در نماز ذکر قلبی خداوند باشد نه زبانی.

# پیام آیه

پیام این آیه به ما این است که نماز بازدارنده از فحشا، منکر و آلودگی است اما این بازدارندگی وقتی است که یاد خدا در نماز باشد. یعنی وقتی که انسان به تکبیر، خواندن حمد و به ادای وظایفی که در نماز مقرر شده است می‌ایستد، ادای این وظایف نماز همراه با یک روح، و آن روح هم ذکر و یاد خداست. اگر دردرون این نماز، در اعماق این تکبیر، حمد، رکوع و سجود ما توجه به خدا و ذکر و یاد خدا باشد آنوقت این نماز بازدارنده از گناه و فحشا و منکراست.

# شرط بازدارندگی از پلیدی‌ها و منکرات

آیهٔ قرآن می‌خواهد این را بفهماند که ما گفتیم که نماز شما را در خانه و جامعه از فحشا و منکربازمی‌دارد اما شرط این بازدارندگی از پلیدی‌ها و منکرات این است که در درون غالب نماز روح ذکر و یاد خدا متجلی باشد. اگر در درون آن روح بود آنوقت این بازدارندگی هم هست.

پس بازدارندگی نماز از گناه و پلیدی در فرد، خانواده و جامعه مشروط بر یک شرط است و شرط آن این است که نماز، نماز واقعی باشد، و نماز واقعی وقتی پیدا می‌شود که یاد خدا در دل نماز شما باشد.

وقتی که انسان به اذان می‌ایستد، اقامه می‌گوید، وقتی که در برابر خالق هستی و معبود لایزال دست بالا می‌برد و تکبیرة الاحرام می‌گوید خدا در دیدهٔ بصیرت او مجسم و متجلی باشد. این یاد و حضور قلب آمادگی داشته باشد اگر چنین بود آنوقت نماز ذکرالله، روح نماز و بازدارنده از فحشا و منکر می‌شود.

پس قرآن اشاره به دو خاصیت نماز می‌کند:

1 ـ نماز بازدارنده از منکرات و پلیدی‌ها و زشتی‌هاست.

2 ـ نماز ابزاری برای یاد خدا و اتصال به مبدأ عالم است.

علاوه بر این قرآن اشاره می‌کند که آن خاصیت اول هم متوقف بر دومی است، یعنی اصل نماز ذکرالله است.

پس باید کوشید که نماز را با حضور قلب آمیخته و آیینه‌ای قرار داد برای حضور قلب، یاد و توجه به خدا، اگر چنین شد آنوقت بازدارنده از فحشا و منکر می‌شود.

و باید به یاد داشته باشیم که ((و لَذِکرُاللهِ اَکبَر))

((یاد خدا از همه چیز برتر است)) برای اینکه روح و اساس نماز همین ذکر الله است.

دو احتمال دربارهٔ ذکر الله وجود دارد:

1 ـ ما که خدا را یاد می‌کنیم، این از سایر اعمال برتر و بالاتر است.

2 ـ اینکه خدا به یاد بندهٔ عاجز خود باشد، از هر چیزی برتر و ارزشمندتر است. که هر دو معنا درست است. برای اینکه در قرآن آمده:

((فَاذْکرُونِی أَذْکرْکمْ وَاشْکرُواْ لِی وَلاَ تَکفُرُونِ))[[6]](#footnote-6)

 این قانون الهی است، خداوند می‌فرماید: شما مرا یاد کنید، به فکر و اندیشهٔ من باشید، من هم شما را یاد می‌کنم. و یاد خدا دستگیر انسان در همهٔ مهلکه‌ها، خطرها و مخاطرات است. و به خاطر همین لَذکرالله اَکبَر را می‌توان دو جور معنا کرد، یک وقتی می‌گوییم ذکر ما نسبت به خدا از هرچیزی بالاتر است، که این روح نماز است. احتمال دوم این است که چون نماز شما ذکر خداست، خدا هم شما را یاد می‌کند.

# پیام آیهٔ 45 سوره عنکبوت

این است که نماز دارای دو خاصیت است و اساس نماز ذکر و یاد خداست، اما اگر این اساس پیدا شد آنوقت نماز یک عامل بازدارنده می‌شود.

نماز برای انسان نزد خود، درون خانواده و برای انسان‌ها در میان جامعه یک عامل بازدارنده از خطا، انحراف و گناه می‌شود. ولی اساس این قضیه برمی‌گردد به این که حقیقت نماز ذکر خدا، توجه به خدا و عدم غفلت از خداست. و به همان اندازه که در نماز ما این ذکر وجود دارد، نماز مقبول است.

مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ضمن این آیه این روایات را نقل کردند. یک روایت از منابع عامه است که ذیل آیه ((إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ)) از رسول مکرم اسلام حضرت محمد (ص) نقل شده است که فرمودند:

((مَن لَم تَنهَهوا صَلاةُ عَنِ الفَحشاء وَ المُنکَر لَم یَزدد مِنَ اللهِ الاّ بعداً))

کسی که نماز او، او را از گناه بازندارد، نماز باعث دوری او از خدا خواهد بود. نمازی که ما و شما را از گناه، زشتی‌ها، پلیدی‌ها، ناپاکی‌های اخلاقی وفردی و اجتماعی بازندارد، آن نماز وزر ما خواهد شد.

((لَم یَزدد مِنَ اللهِ الاّ بعداً)) هرچه انسان ظاهری از نماز بخواند که از روح و باطن و بازدارندگی از گناهان برخوردار نباشد این نماز باعث عاملی می‌شود که انسان از خدا دور شود. و به همین دلیل وقتی طبق روایات، ملائکهٔ الهی نماز را به سمت آسمان و به پیشگاه و بارگاه خدا می‌برند، نماز را دربین راه برمی‌گردانند. و صدا زده می‌شود که نماز را به صاحبش برگردانید و به سر او بزنید، نمازی که روح ندارد، نمازخوانی که گناه و دزدی می‌کند، تهمت می‌زند، غیبت می‌کند و تعدی به اموال، اعراض و نفوس مردم می‌کند، این نماز موجب دوری از خداست.

و در روایتی دیگر از رسول گرامی نقل شده که می‌فرمایند: کسی که از نماز اطاعت نکند، نماز او مقبول نیست. زیرا نماز می‌گوید که از گناه و آلودگی دست بردارید و نماز بدون آن قبول نیست.

و در روایت دیگری این خاصیت را اینگونه تبیین کردند.

((و فی المجمع عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله مثله و روی انّ فتی من الأنصار کان یصلّی الصلوات مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و یرتکب الفواحش فوصف ذلک لرسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله))[[7]](#footnote-7)

عنث بن مالک نقل می‌کند که در خدمت رسول گرامی اسلام بودیم، به ایشان عرض کردیم که جوانی از انصار هست که نمازها را درست می‌خواند اما در عین حال به گناهانی هم آلوده است. رسول خدا (ص) به او امید داد فرمود:

((إنَّ الصّلاةَ تَنهاهُ یَومٍ ما))

کسی که در جوانی به نماز پایبند باشد و نماز را به درستی بخواند، اگر الان هم به گناهی آلوده باشد روزی این نماز دست او را خواهد گرفت و او را از این گناه پاک خواهد کرد. و در جایی آمده که ما دیدیم همین جوانی که احیاناً گناه هم می‌کرد اما نماز را درست می‌خواند دیدیم که بعد از مدتی این نماز او را پاک کرد و جوانی مبرا از آلودگی‌ها شد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: کسی که می‌خواهد بداند که نماز او مقبول است یا خیر، نشانهٔ آن این است که ببیند چه مقدار گناه انجام می‌دهد. به همان میزان که آلوده به گناه و پلیدی و زشتی است به همان اندازه نماز او پایین و غیر مقبول است. و هرچقدر از گناهان فاصله بگیرد نمازهای او در پیشگاه خداوند مقبول‌تر خواهد بود.

آیهٔ دیگری هم در باب رابطهٔ نماز و ذکرالله داریم که در آیهٔ 14 سورهٔ طه در خطاب به حضرت موسی که فرمودند:

((وَ أقِمَ الصَّلاةَ لِذکری))

# خطبه دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[[8]](#footnote-8)

اَعوذُ بِاللهِ السَّمیعِ العَلیم مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم

اَلحَمدُلله رَبِّ العالَمین اَلحَمدِلله لمِنَنه السّابقة وَالعالاء الواظعة وَ الرَّحمة الواسعة وَالقُدرَة الجامعة وَالنِّعَمة الجَسیمَة وَالمواهِبِ العَظیمَة وَالعَیاضَ الجَمیلَة وَالعَطایَة الجَزیلة

ثُمَّ الصَّلاةُ و السَّلامُ عَلی سَیِّدنا وَ نَبیِّنا وَ حَبیبِ قُلوبَنا وَ طَبیبِ نُفوسِنا وَ شَفیعِ ذُنوبِنا اَبوالقاسِمِ مُحُمد (ص) وَ عَلی وَصیِته وَ خَلیفَته اِمامِنا وَ مَولانا اَمیرَالمُؤمِنین عَلی بن اَبی طالب (ع) وَ صَلِ عَلی صِدّیقَةِ الطّاهِرَة فاطِمَةَ الزَّهرا (ص) وَ عَلَی الحَسَنِ وَ الحُسَین (ع) سَیِّدَی شَبابِ اَهلِ الجَّنَه اللهُمَّ صَلِّ وَ صَلِّم وَضد وَ بارِک عَلی اَئِمَةِ المُسلِمین علی بن الحُسین (ع) وَمُحَمد بن عَلی (ع) وَ جَعفَر بن مُحَمد وَ موسَی بن جَعفَر (ع) وَ عَلی بن موسی وَ مُحَمد بن عَلی وَ عَلی بن مُحَمد وَالحَسَن بن عَلی (ع) وَالخَلَفِ القائمِ المُنتَظَر کَهفِ الوَرا وَ وَرَثَةِ الأنبیاء وَالمَثَلل أعلا فِی الآخِرَتِ وَالاولاء صَلَواتُکَ عَلَیهِم أجمَعین

اَعوذُ بِاللهِ السُّمیعِ العَلیم مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [[9]](#footnote-9)

عِبادَالله اوصیکُم وَ نَفسی بِالتَّقوَی الله

 همهٔ شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی، خویشتن داری، اصلاح نفس، تهذیب اخلاق، دوری از گناهان و آلودگی‌ها سفارش و دعوت می‌کنم. امیدوارم که خداوند همهٔ ما را در عمل به وظائف الهی و اخلاص در عبادت و به پاداشتن درست نماز توفیق بیشتر عنایت بفرماید.

# مبعث

در آغاز مبعث شریف رسول گرامی اسلام (ص) را به حضور نمازگزاران مکرم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

همانطور که می‌دانیم مبعث از مهم‌ترین اعیاد برای انسان‌ها و بشریت است، بنابر قول مشهور بین شیعه مبعث در 27 ماه رجب اتفاق افتاد. و در چنین فرصت و زمانی وحی الهی بر رسول گرامی اسلام (ص) در سن چهل سالگی نازل شد و این انسان پاک و بزرگ از سوی خداوند مأمور بر هدایت بشر شد.

واقعهٔ مبعث یکی از وقایع بسیار مهم برای انسان و بشریت است. برای اینکه بعد از یک سلسلهٔ طولانی از انبیاء بزرگی که برای هدایت و راهنمایی بشر در طول تاریخ مبعوث شده بودند، و پس از آنکه بیش از چند قرن نبوت و وحی به معنای جامع خود قطع شده بود و قرن‌ها از بعثت آخرین پیامبر اولوالعزم، حضرت عیسی گذشته بود، و بعد از آنکه جهان در جهل و جهالت و در بت پرستی و دوری از معنویات فروافتاده بود، فرشتهٔ وحی در شب 27 مبعث آمد و دریچه‌ای از آسمان به روی بشر باز کرد، گشوده شدن این دریچهٔ نور، معنویت، عرفان و اخلاق برای بشر چیز بسیار مهمی بود.

نعمتی از نعم الهی بالاتر از بعثت رسول خدا (ص) نیست. نعمتی که قرآن دربارهٔ آن تعبیر به منت کرده است.

یکی از معدود نعمت‌هایی که خداوند فرموده:

((لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِم))[[10]](#footnote-10)

 همین مسئلهٔ بعثت است.

# منت نعمت‌های الهی

در همهٔ نعمت‌های الهی منت است برای اینکه ما هیچ چیزی از خود نداریم و هر آنچه که داریم از اساس متعلق به حضرت حق است. اما خداوند تعبیر به منت را در قضیهٔ بعثت آورده است.

# قضیهٔ بعثت

قضیهٔ بعثت قضیه‌ای است که اگر نبود بشر این معنویات، عرفان، معرفت و بصیرتی که در طول قرن‌ها برای بشر محقق شد خبری نبود. این نعمت قرآن کریم، وحی الهی، دستورات و تعالیمی که برای نجات، رستگاری و سعادت ابدی بشر است، با همان بعثتی که در شب 27 مبعث اتفاق افتاد این مسیر گشوده شد و انسانی که 40 سال آزموده شده، از خطرهای فراوانی عبور کرده، از مهلکه‌های زیادی گذشته و از همهٔ آزمایش‌ها با روسفیدی عبور کرده بود، به آن درجه‌ای رسید که فوق آن برای بشریت و غیر بشر هم متصور نیست، مخاطب وحی الهی شد و آیاتی بر او نازل شد. فرشتهٔ وحی او را مأمور کرد که برخیز و مردم را به مسیر درست زندگی راهنمایی کن.

در میان بشر هیچ اتفاقی مهم‌تر از مبعث رسول خدا (ص) نیست. برای اینکه رسول گرامی (ص) در موجودات عالم، همهٔ خلائق، بالاترین موجودات و قلهٔ بشریت، انسانیت، معرفت، بصیرت و فضیلت است و از او بالاتر و برتر از این قلهٔ بزرگ انسانیت در میان مخلوقات وجود ندارد.

این قله در شب مبعث طلوع کرد، این خورشید درخشان برای هدایت بشریت طالع شد، که هیچ چیزی از این بالاتر نمی‌شود.

ارادهٔ الهی چنین تحقق پیدا کرد که در شب مبعث این وجود نازنین، مشعل هدایت، قلهٔ معرفت و فضیلت برای انسان مبعوث شود. و لذا دعای شب و روز مبعث بخشی از عظمت مبعث را نشان می‌دهد. من توصیه می‌کنم برادران و خواهران عزیز و بزرگوار در کتاب مفاتیح دعایی که درخصوص مبعث است در شب و روز مبعث بخوانید، و ببینید که چگونه در آن دعا مبعث معرفی شده است.

هرچقدر از فضیلت و منقبت مبعث شریف رسول خدا (ص) بگوییم، کم گفته‌ایم زیرا درشب مبعث برترین موجودات که خداوند باشد وحی کرد، برترین فرشته‌ها پیام آور بود و برترین انسان‌ها مخاطب خدا بود. و در آن شب برترین پیام قرآن بود.

# ارکان بعثت رسول خدا (ص)

مبعث رسول خدا (ص) چهار رکن دارد. که بالاتر از آن فرض نمی‌شود.

فرستادنده پیام و مبعوث کننده خداست، مبعوث شونده رسول خداست که بالاتر از او در عالم موجودی نیست، واسطه هم جبرئیل امین است که برترین فرشته‌هاست و پیامی هم که به او وحی شد قرآن است که چیزی بالاتر از آن نیست. بنابراین از ابتدا تا انتهای تاریخ و در همهٔ عوالم عالم بالاترین واقعه بعثت رسول خدا (ص) است. زیرا هر چهار رکن بالاترین شأن و منزلت را در همهٔ عوالم و هستی دارا هستند.

# توجه و توسل به مبعث

توجه، توسل و توجه به مبعث شریف رسول خدا (ص)، یکی از مهم‌ترین اعمالی است که می‌تواند برکات و خیرات زیادی داشته باشد.

این مبعث هم برای شما مبارک و گرامی باد و هم توصیه می‌شود که همهٔ ما از این مناسبت ان‌شاءالله بهره‌های معنوی و اخلاقی و روحی بیشتر ببریم.

# وفات حضرت خدیجه (ص)

وفات حضرت خدیجه (ص) را تسلیت عرض می‌کنم.

حضرت خدیجه (ص) از یاران رسول خدا (ص) بودند و بعد از بعثت ایشان اولین زنی بود که در کنار رسول خدا (ص) بود و سال‌ها همهٔ وجودش را وقف بعثت، مبعث و رسالت رسول خدا (ص) کرد. این زن فداکار همهٔ هستی خود را وقف رسول خدا (ص) کرد و از نمونه‌ترین زن‌های عالم بود و تا چندسال قبل از هجرت از دنیا رفت. و نبود که ثمرهٔ فداکاری‌ها، جان فشانی‌ها و ایثارهای کم نظیر خود را در کنار رسول خدا (ص) ببیند. اما مطمئناً او در محضر و پیشگاه خداوند از آن خدمات و ایثار خود بهره مند شده است. و ما هم سلام و درود خود را به رسول گرامی اسلام (ص) و هم به روح بلند و ملکوتی حضرت خدیجه طاهره (ص) تقدیم می‌کنیم.

# ماه شعبان

همهٔ عزیزان را در پایان ماه مبارک رجب و آستانهٔ ماه عزیز و گرامی شعبان، به بندگی بیشتر، ذکر بیشتر خداوند و توجه به الطاف و عنایات الهی توصیه می‌کنم. بخشی از این سه ماه بسیار عزیز گذشته است و بخش‌های مهمی از آن در پیش روی ماست. تلاش کنیم در فرصت باقیمانده و در عمری که نمی‌دانیم کی به پایان خواهد رسید تا جایی که برای ما میسر است از برکات ماه مبارک شعبان هم استفاده کنیم. باحمدلله ماه مبارک رجب برای بسیاری منشأ توفیقاتی بود، اعتکاف در این ماه که یک تعداد بالایی در اینجا معتکف شدند و آن‌هایی که معتکف نشدند، تلاش کردند که از این ماه استفاده کنند. جوان‌های زیادی که ارزش این اعمال هم به جوانی است، از این ماه استفاده کردند.

امیدواریم در ماه شعبان، از مناجات شعبانیه پر مضمون، شیرین، لذیذ و دارای پیام‌های بسیار ارزشمند غفلت نکنیم. در روایات آمده که همهٔ ائمه بر این مناجات عالی و زیبا مواظبت، و نسبت به این مناجات تکرار و مداومت داشتند.

# واقعهٔ یزد

نکتهٔ دیگر واقعهٔ بسیار ناپسند و زشتی که زیبنده یزد و دارالعباده نبود، از یک سو آن عمل منکر، پلید و زشتی که در مرعا و منظل اتفاق افتاد. و از طرف دیگر از مردم خوب استان یزد در مرکز استان و همهٔ کسانی که در برابر این منکر اخم کردند و ناراحتی و خشم خود را از شکستن مرزها و حریم‌های الهی در جامعه نشان دادند باید تشکر کرد. و از جامعهٔ الهی و اسلامی انتظار می‌رود که می‌خواهد مشمول عنایات الهی باشد و توفیقات خداوند دست او را بگیرد که روح حساس و چشم بینایی در برابر زشتی، ناپاکی و آلودگی داشته باشد. برای ما که وارث یک انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم، با آن عظمت برای این جامعه زشت است که مبتلا به این آلودگی‌ها شود.

از جامعه، جوانان و مسئولان این انتظار می‌رود که با بصیرت، بینایی و هوشیاری تحمل گناه و آلودگی علنی را در جامعه نداشته باشند.

# وظیفهٔ ما در برابر گناه و منکر

وظیفهٔ همهٔ ماست تا در برابر گناه و منکر هر جا که باشد حساس باشیم. فقط همین کافی است که جوانان، مسئولان و آحاد جامعهٔ ما در برابر منکر ناراحت شوند، اخمی نشان دهند و اظهار ناراحتی کنند. این کافی است که موج‌های گناه، انحراف و تباهی کنترل شود.

با کمال تأسف ما در برابر موج‌های انحراف و گناه قرار داریم، همان‌طور که در برابر موج‌های منحرف کنندهٔ فکری و فرهنگی قرار داریم، موج‌های منحرف کنندهٔ اخلاقی هم در جامعهٔ ما کم و بیش خود را نشان می‌دهد و اگر ما در همان گام‌های اول حساسیت لازم نداشته باشیم و با روش درست بازدارنده از گناه و معصیت نباشیم ممکن است چشم ما روزی باز شود و از خواب غفلت بیدار شویم که همهٔ ارکان و اجزای جامعه در لجن‌زار گناه و معصیت غرق شده و بوی تعفن گناه همهٔ جامعه را فراگیرد.

# کنترل و مهار آلودگی و گناه

اعتیاد، سرقت، فحشا، منکر، زیرپا گذاشتن مرزهای بندگی خدا و حریم‌های الهی چیز معمولی و عادی نیست. همهٔ ما باید برای کنترل و مهار آلودگی و گناه تلاش کنیم. و اگر حساسیت لازم را در دانشگاه، مدرسه، کوی و برزن و در جامعه نداشته باشیم، موج‌های فساد و باتلاق‌های متعفن گناه روزی همهٔ ما را به کام خود می‌کشاند.

و ما همهٔ آن عظمت‌های معنوی، اخلاقی و روحی که امروز دنیا نیاز به آن دارد و ما داریم و ارزان از دست می‌دهیم، ممکن است که هیچ چیز بر ما باقی نگذارد. امیدواریم که خود جوان‌های ما نگهبانان مرزهای امنیت، پاکی، عفاف و ارزش‌های جامعه باشند که برای همهٔ ما سودمند است.

وظیفهٔ ما این است که بخشی از منازعات اجتماعی و سیاسی را که گاهی به افراط می‌گرود و گاهی برای مقابله‌های بی‌جا دست به حرکت‌های بی‌جا می‌زنیم، وقت و فکر خود را صرف این می‌کردیم که برای جامعه یک امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حراست از ارزش‌های الهی مسروف کنیم.

بحث‌های فراوانی که امروز در جامعه می‌شود ضمن اینکه بحث سیاسی و اختلافات فکری تا حد زیادی طبیعی است اما گاهی ما به حد افراط کشیده می‌شویم. سر لایحه‌ها اختلاف، دعوا و اغراض سیاسی و جناحی که جلوی چشم همه را می‌گیرد و نمی‌گذارد تا دقیق فکر کنند. چیزهایی که باید با منطق و فکر حل کرد، آینده بینی کرد، همهٔ جوانب آن را دید و مخاطرات کشور را بررسی کرد، گاهی ما همهٔ ملاحضات دقیق را کنار می‌گذاریم و در افراط کاری‌هایی می‌افتیم که دود آن به چشم همه می‌رود. و غیر از آدم‌هایی که با اساس نظام و اسلام مخالف هستند، بقیه را از بین خواهد برد. و امیدواریم که در آینده استان یزد و شهر ما شاهد این صحنه‌های زشت نباشد و مردم روی این قضیه حساس باشند.

# شروع سال تحصیلی

سال تحصیلی ما شروع شده و باحمدلله جوان‌های ما موفقیت‌های خوبی دارند، اما در کنارآنها باید روی مسائل اخلاقی، امنیت فکری و فرهنگی جامعه حساس باشیم.

# نیروی انتظامی

هفتهٔ ناجا، نیروی انتظامی است که من این هفته را گرامی می‌دارم و از اقدامات و فعالیت‌های این عزیزان باید تشکر کرد.

امیدواریم که نیروی انتظامی روز به روز به اقتدار و فعالیت خود بیفزاید، نسبت به مردم اطلاع رسانی و توجیه کند و هم روی مهربانی و شفقت خود را به مردم نشان دهد.

وظایف سنگینی که بر دوش نیروی انتظامی است، مقوله‌ای است که باید هم خود آن‌ها خیلی بیش از این هوشیار، بصیر و فعال باشند و هم جامعه به آن‌ها کمک کند که امنیت اجتماعی را ایجاد کنند.

مسائل فحشا و منکرات، اعتیاد، سرقت و راهنمایی و رانندگی که مقوله‌های مهمی است و اگر ما در شهر و کشور به آن توجه نداشته باشیم، کشور به تباهی کشیده می‌شود.

# راهنمایی و رانندگی

 راهنمایی و رانندگی بحث بسیار مهمی است و همه باید در آن همکاری کنند، بحث سرقت و اعتیاد که مقولهٔ بسیار خطرناکی است و باید مهار شود. و همینطور مسائل منکراتی که از وظایف نیروی انتظامی است اما آن‌ها تنها نمی‌توانند کار کنند. من از فعالیت‌هایی که کردند تشکر می‌کنم، اقدامات خوبی که نیروی انتظامی در سال‌های گذشته در کنترل بعضی از این مسائل انجام داد. اما باز این‌ها کم است و نیاز به عزم عمومی و ارادهٔ همهٔ شما دارد.

امیدواریم خداوند همهٔ ما را در مسیر اصلاح، ارتقاء و تعالی جامعه موفق بدارد.

نَسئَلِک اللهُ وَ نَدعوک بَسمِکَ العَظیمِ الأَعظَم اَلاَعَزِ الأَجَلِ الأَکرَمِ یا الله، یا اَرحَم الرّاحمین.

اللهُمَّ النصُرِاللإسلامَ وَ اَهلَه، وَخذُل لکُفرِ وَ اَهلَه، اللّهُمَ الرزُقنا توفیقَ الطّاعه، وَ بُعدَالمعصیة، وَ صِدقَ النّیَة، وَ عِرفانَ الحُرمَة.

خدایا همهٔ ما را از به پادارندگان راستین نماز قرار بده، همهٔ ما را به ادای وظیفهٔ مهم امر به معروف و نهی از منکر موفق بدار، جامعهٔ ما را از همهٔ زشتی‌ها و ناپاکی‌ها پاک بدار، خدایا لذت عبادت و مناجات و رازونیاز با خودت را به ما بچشان، ما از بندگان خالص و وارستهٔ خودت قرار بده، شر دشمنان اسلام را به خودشان بازبگردان، امت‌های اسلامی را از همهٔ آسیب‌ها محافظت بدار، خدایا اموات و گذشتگان ما درگذشتگانی که در این نمازهای جمعه و جماعت شرکت می‌کردند پدران و مادران ما و همهٔ اموات و گذشتگان ما را مشمول رحمت و مغفرت واسعهٔ خودت قرار بده، ارواح بلند و ملکوتی شهیدان گلگون کفن ما و روح بلند و ملکوتی امام را با اولیاء الهی محشور بفرما، ما را ادامه‌دهندهٔ راه شهیدان قرار بده، همهٔ ایثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همهٔ خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی را مؤید و موفق و مصون و محفوظ بدار، و همهٔ خدمت‌گزاران به کشور و مقام معظم رهبری را موفق و مؤید بدار، سلام‌ها و درودهای بی‌پایان و خالصانهٔ ما را در شب مبعث رسول گرامی به محضر آن پیامبر والامقام و به محضر حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، بر فرج امام زمان (عج) تعجیل بفرما، قلب نورانی او را از ما خشنود بدار.

بسم الله الرحمن الرحیم

((إِنَّا أَعْطَینَاک الْکوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّک وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَک هُوَ الْأَبْتَرُ))[[11]](#footnote-11)

1. سورهٔ الأعراف آیه 43 [↑](#footnote-ref-1)
2. سوره الحشر آیه 18 [↑](#footnote-ref-2)
3. سورهٔ عنکبوت آیه 45 [↑](#footnote-ref-3)
4. سوره عنکبوت آیه 45 [↑](#footnote-ref-4)
5. سورهٔ عنکبوت آیه 45 [↑](#footnote-ref-5)
6. سوره بقره آیهٔ 152 [↑](#footnote-ref-6)
7. تفسیر الصافی، ج4، ص 118، [سورة العنکبوت (29): آیة 45] ..... ص: 118 [↑](#footnote-ref-7)
8. سوره العصر آیات 1 تا 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. سورهٔ آل عمران آیهٔ 102 [↑](#footnote-ref-9)
10. کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج2، ص 945، الحدیث الحادی و الثمانون[1] ..... ص: 945 [↑](#footnote-ref-10)
11. سوره کوثر [↑](#footnote-ref-11)