**فهرست مطالب**

[خطبه اول 2](#_Toc426691738)

[آداب اجتماعی اسلام 2](#_Toc426691739)

[آداب و حقوق مقررشده توسط اسلام 2](#_Toc426691740)

[1. دست دادن و مصافحه: 2](#_Toc426691741)

[2. سلام و پاسخ سلام: 3](#_Toc426691742)

[واژه سلام در قرآن: 3](#_Toc426691743)

[3. سلام بر اهل خانه: 4](#_Toc426691744)

[اربعین: 5](#_Toc426691745)

[جابر بن عبدالله انصاری 5](#_Toc426691746)

[خطبه دوم 6](#_Toc426691747)

[مسئله نماز جمعه 7](#_Toc426691748)

[دعا 7](#_Toc426691749)

# خطبه اول

**اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا[[1]](#footnote-1) ثمّ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابا القاسم محمد (ص) و علی آله الاطیبین الاطهرین سیّما بقیة الله فی الارضین. اعوذ بالله سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَکونُوا کالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِک هُمُ الْفَاسِقُونَ[[2]](#footnote-2) عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و ملازمة امره و مجانبة نهیه و تجهّزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزّودوا فانّ خیر الزاد التقوی.**

# آداب اجتماعی اسلام

معیاری که خداوند برای جامعه اسلامی پسندیده و همه انسان‌ها را به آن دعوت نموده، این است که مسلمانان در میان خودشان و در رابطه با یکدیگر بر اساس محبت و مودّت رفتار کنند.

امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: **اَلمُؤمِنُ بَشرُهُ فی وَجِهِهِ وَحُزنُهُ فی قَلبِهِ**[[3]](#footnote-3)؛ شادی مؤمن در رخسار او و اندوهش در دل است.

معیاری که قرآن می‌فرماید: «**أَشِدَّاءُ عَلَی الْکفَّارِ رُحَمَاءُ بَینَهُمْ**»[[4]](#footnote-4) در میان خودشان بر اساس رحمت، محبت و اخلاق خوب معاشرت دارند.

این اصل مهمی است که در روابط اجتماعی مؤمنان و مسلمان‌ها، باید رعایت بشود. برای اینکه این روابط، برادرانه و محبت‌آمیز بشود، اسلام آدابی را مقرر کرده که اگر جامعه اسلامی بر اساس آن آداب و حقوق، عمل کند، از بسیاری ناخوشی‌ها و برخوردهای نابجا، سالم می‌ماند.

# آداب و حقوق مقررشده توسط اسلام

# 1. دست دادن و مصافحه:

**اَلمُؤمِنُ بَشرُهُ فی وَجِهِهِ وَحُزنُهُ فی قَلبِهِ**. برادران و خواهران دینی، زمانی که با یکدیگر ملاقات دارند، باروی گشاده و اخلاق خوب باید باهم مواجه بشوند.

# 2. سلام و پاسخ سلام:

سلام کردن از آداب مسلمانی است و از سنت‌های دینی، اسلامی و مستحبات اکید که روایات زیادی در باب آن واردشده است. سلام کردن مستحب و پاسخ دادن به آن واجب است. حتی در نماز، با شرایطی که دارد، اگر کسی به انسان سلام کند،‌ باید جواب سلام او را بدهد.

لفظی که در تمام ملت‌ها و افراد، زمانی که به هم می‌رسند، به نحوی ابراز محبت می‌کنند. منتهی در هر فرهنگی یک واژه و حرکتی را انجام می‌دهند. در اسلام کلمه سلام برای ادای این احترام انتخاب‌شده است.

# واژه سلام در قرآن:

سلام از اسماء خداوند است. «**السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکبِّرُ**»[[5]](#footnote-5)

در باب شب قدر دارد که: **سَلَامٌ هِی حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ**[[6]](#footnote-6) شب سلام و برکت است. کلمه سلام، نام خداست و هم‌معنای او، خیر، برکت و سلامت است.

اسلام همراهی برادران دینی و به هم رسیدن آن‌ها به یکدیگر را به سلام دادن توصیه می‌کند، که این نشانه محبت و مودّت بین شما باشد.

در قرآن کریم 12 آیه شریفه در باب سلام واردشده است. **«وَإِذَا حُییتُمْ بِتَحِیةٍ فَحَیوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا»[[7]](#footnote-7)** وقتی به شما تحیّت و سلامی داده شد، پاسخ سلام را به بهتر یا مانند آن بدهید.

آیه دیگر: **«فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُیوتًا فَسَلِّمُوا عَلَی أَنْفُسِکمْ تَحِیةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَکةً طَیبَةً»[[8]](#footnote-8)** وقتی‌که وارد خانه‌ها یا جمعی می‌شوید، سلام کنید. این سلام از طرف خداوند یک تحیّت مبارک و طیّبی است. و از سنت‌های پیامبر شماست که با یکدیگر، با سلام، خیروبرکت مواجه بشوید تا روح خیر، برکت و امنیت بر شما حاکم بشود.

آیه دیگر: بهشتیان هم با سلام با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. **«َتَحِیتُهُمْ فی‌ها سَلَامٌ**»[[9]](#footnote-9)و آیات دیگری که از انبیاء گذشته و از وضع بهشتیان اوصافی را نقل می‌کند و این خصوصیت را می‌شمارد که آن‌ها با واژه سلام باهم روبرو می‌شوند.

در روایتی از امام صادق (ع) نقل‌شده است که: «پیامبر اکرم (ص) مردم را به هفت چیز سفارش کرده است:

1. عیادت مریض‌ها 2. تشییع‌جنازه مرده‌ها 3. قسم خوردن صحیح 4. در عطسه کردن کسی، گفتن **«یرحمکم الله»** 5. یاری مظلومان 6. اجابت خواسته 7. افشاء و بلند گفتن سلام.

ابتدا سلام کردن از نشانه‌های تواضع است. برای سلام و پاسخ او، هفتاد ثواب است. که 69 جزء ثواب برای کسی است که ابتدا سلام کند.

در روایتی نقل‌شده که امام حسین (ع) می‌فرمایند: **«**[**اَلبَخیلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛**](http://www.hadithlib.com/hadithdays/view/1845) بخیل، کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.»[[10]](#footnote-10)

# 3. سلام بر اهل خانه:

خیلی از افراد انتظار دارند زمانی که وارد خانه می‌شوند، خانم یا بچه‌ها به آن‌ها سلام کنند. درصورتی‌که روایت دارد که پیامبر، همیشه به اهل خانه و حتی بچه‌ها، ابتدا سلام می‌کردند.

روایت: **«و سلَّمْ فی بیتِکَ یزید اللّه فی برکتک»[[11]](#footnote-11)** هر وقت به خانه خود وارد شدی سلام کن که خدابرکت خانه‌ات را زیاد می‌کند.

پیامبر (ص) می‌فرمایند: «من چند ادب و سنّت را رعایت می‌کنم تا آیندگان و پیروان من، آن را رعایت کنند.»

**«وتسلیم علی صبیان[[12]](#footnote-12)»** رسم و سیره پیامبر این بود که به بچه‌ها سلام می‌کرد.

پیامبر (ص) وقتی در کوچه می‌رفتند، جمعی از کودکان، نوجوانان و جوانان را می‌دیدند در حال بازی هستند، به آن‌ها سلام می‌کرد.

بنابراین، شروع به سلام کنید، سلام را واضح و بلند بگوید، بر اهل خانه، فرزندان و بچه‌ها سلام کنید و تفاوتی بین زن و مرد ندارد. و هر یک از این‌ها، منشأ خیروبرکت است.

در روایات آمده: کسی که دست بالا را دارد، سلام کند. انسان سواره، مستحب است بر کسی که پیاده می‌باشد. کسی که بر مجلسی وارد می‌شود،‌ او سلام کند. کسی که در انتظار سلام دیگران باشد، نشانه کبر است.

**نکته:** به کسانی که مرتکب گناهان کبیره می‌شوند، رباخواران، شراب‌خواران و... سلام نکنید.

مسلمانان، زمانی که به یکدیگر می‌رسند، باهم دست بدهند. در سیره پیغمبر نیز آمده است که زودتر دست را دراز و دیرتر دستشان را رها می‌کردند و اندکی برای ایجاد الفت و محبت بین برادران دینی، دستشان را فشار می‌داد. البته دست دادن مستحب مؤکّد است.

**نکته:** دست دادن بعد از نماز، اگر به‌عنوان یک عمل مستحب بعد از نماز انجام بشود، کار درستی نیست. بالخصوص در هیچ روایتی نداریم و هیچ‌کس فتوایی نداده که بعد از نماز مستحب است که به یکدیگر دست بدهید.

اخیراً در فرانسه یک قانونی را دنبال می‌کنند که استفاده از واژه‌های انگلیسی در فرانسه محدود کنند. کشورهای غربی خودشان تا این حد به فرهنگ ملی خود اهمیت می‌دهند. درصورتی‌که ما در ایران نباید بگذاریم، واژه‌ها و اصطلاحات غربی، در فرهنگ ما راه پیدا کنند و مردمان مملکت اسلامی را به انحراف و از خودباختگی بکشاند. حتی در موارد حجاب و پوشش و... نیز باید کوشا باشیم که دچار غرب‌زدگی نشویم و همیشه اسلام و دین الهی را پیشه زندگی خود بکنیم.

# اربعین:

**السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التّی حلّت بفنائک.**

در قضیه اربعین اباعبدالله حسین، دو جریان در تاریخ نقل‌شده است:

1. به زیارت آمدن جابر بن عبدالله انصاری

2. آمدن غافله اسراء به کربلا در روز اربعین

قضیه دوم محل اختلاف است. بعضی قائل هستند که روز اربعین غافله اسراء به زیارت اباعبدالله آمدند. اما مرحوم حاجی نوری، و محدث قمی، اعتقاددارند که این‌طور نبوده است.

قضیه اول، در نقل‌های معتبر واردشده است، که در روز اربعین، جابر بن عبدالله انصاری به زیارت مولایش حضرت ابی‌عبدالله‌الحسین (ع) مشرف شده است.

در دو مقطع تاریخ اسلام داریم که همه از دین برگشتند، جز چند نفر: 1. بعد از پیغمبر اکرم (ص) است. **«إرتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة او اربعه»[[13]](#footnote-13)** همه مردم بعد از پیامبر اسلام، از دین و واقعیت آن برگشتند، جز سه نفر، سلمان، ابوذر، مقداد.

«**ارتد بعد الحسین الا ثلاثه او اربعه**»**[[14]](#footnote-14)** که مردم بعد از شهادت امام حسین از حقانیت دین خدا بازگشتند و به دین خدا پشت کردند جز چهار نفر.

# جابر بن عبدالله انصاری

طبق یکی از نقل‌ها، از کسانی که بعد از امام حسین (ع)، از حقّ محض برنگشتند، جابر بن عبدالله است. طبق بعضی از نقل‌ها، او به دین خدا و ابی‌عبدالله پشت نکرد. البته در عاشورا حضور نداشت، ولی او ارتداد پیدا نکرد. جابر از اصحاب پیغمبر است که در بعضی از روایات نقل‌شده است که در بیش از 19 جنگ، کنار رسول خدا (ص)، در مصاف دشمنان اسلام، حضور پیدا کرد و جنگید. این صحابه‌ای که هم عمر زیاد کرد و هم از اصحاب چند امام بود و در چندین جنگ شرکت کرده بود و کسی است که سلام رسول خدا را به امام باقر (ع) ابلاغ کرده است.

این شخصیت ممتاز جابر که حتی عام است و اهل تسنن نیز او را انسانی خوب و موثّق می‌دانند. او قهرمان اربعین و اولین زیارت کننده قبر اباعبدالله الحسین است.

عطیه[[15]](#footnote-15) می‌گوید: جابر غسل کرد و لباس‌ها را به شکل خاصی پوشید و بدن خود را معطّر کرد و با یک حال خضوع و تواضع ویژه‌ای، گام‌ها را آهسته از طرف شط فرات به‌طرف مرقد اباعبدالله حرکت کرد. جابر در ذهنش ترسیم می‌کرد،‌ آن روزی که پیغمبر در سجده بود و امام حسین سوار ایشان شد و پیامبر سجده‌اش را طولانی کرد. جابر همیشه می‌دید که پیامبر وقتی از سفر برمی‌گشت، اولین جایی که می‌رفت، خانه فاطمه (س) و زیارت حسن و حسین (ع) بود. نزدیک قبر که می‌رسد، عطیه می‌گوید: سیمای نورانی جابر را دیدم، با آن حال خضوع و تواضع، گریه و خشوع گفت دست مرا بگیر و به سمت قبر ببر. دست او را گرفتم و او را آرام نزدیک قبر آوردم و گفتم: این قبر حسین است؟ دیدم جابر باحال خاصی روی قبر افتاد و گفت: سلام بر تو حسین (ع)، چرا جواب مرا نمی‌دهی؟ **«حبیب لایجیب حبیبه؟»** دوستی جواب دوستش را چرا نمی‌دهد؟ من جابر، دوست تو هستم، رفیق دیرین توأم، پیر غلام تو هستم، چرا جواب مرا نمی‌دهی؟بعد گفت عزیزم، حسینم حق‌داری جواب دوستت را ندهی، جواب پیر غلامت را ندهی، من می‌دانم با رگ‌های گردن تو چه کردند، من می‌دانم سر مقدس تو از بدن مقدست جداست.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاک الْکوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّک وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَک هُوَ الْأَبْتَرُ.[[16]](#footnote-16)**

# خطبه دوم

**بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین نحمده الله نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیک و نصلّی و نسلّم علی النّبی قرشیة الهاشمیة المکّیة المدنی ابا القاسم محمد (ص) و علی وصیّته و خلیفته سیّدنا و مولانا علی بن ابی‌طالب امیرالمؤمنین و علی صدیقة الطاهرة فاطمة زهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنّة و علی ائمّة 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 حسن بن علی و خلف قائم المنتظر حججک علی عبادک و اُمنائک فی بلادک ساست العباد ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة نبیّین و صفّوةٍ مرسلین و عترت خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.**

**یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**[[17]](#footnote-17) **عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و ملازمة امره و مجانبة نهیه تجهّزوا عباد الله فقد نودیَ فیکم بالرّحیل و تزّودوا فانّ خیر زاد التقوی.**

# مسئله نماز جمعه

نماز جمعه با انقلاب رابطه متقابلی دارد، هم تولد یافته انقلاب است و هم کمک‌کننده و پشتوانه انقلاب است. البته به‌صورت متفرّق، نماز جمعه قبل از انقلاب نیز برگزار می‌شد. اما به‌صورت یک صف طولانی و محکم و یک جریان قوی، سراسری و پشتوانه عظیم انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب رایج شد.

نماز جمعه از شئون حکومت و ولایت‌فقیه است. درزمانی که حاکمیت اسلام باشد، این نماز به‌عنوان کانون وحدت و محور قدرت اسلام باید در تمام نقاط کشور برگزار بشود.

به‌حکم امام، اولین نماز جمعه رسمی در تهران با امامت آیت‌الله طالقانی برگزار شد. این صف‌های الهی و بنیادی بود که در طول انقلاب جریان‌های ناخالص را از انقلاب طرد کرد. مردم در سخت‌ترین شرایط که هرلحظه احتمال انفجار و تخریب بود در شهرهای مختلف کشور، زن و مرد مسلمان از حریم نماز جمعه دفاع کردند.

آیه‌ای در قرآن تأکید دارد: «**اِذَا نُودِی لِلصَّلَاةِ مِنْ یوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکرِ اللَّهِ**»**[[18]](#footnote-18)** هنگامی‌که ندای نماز را شنیدید، بشتابید به پایگاه‌های نماز»

مرحوم علامه مجلسی می‌گوید: (بیش از 20 نکته تأکیدی در آیه 9 سوره جمعه وجود دارد).

بخش اجتماعی نماز و روح وحدتی که باید در نماز حاکم بشود، حضور یکپارچه زن و مرد مشتاق انقلاب اسلام داشته باشند، فلسفه نماز جمعه است. قدر این نعمت که از انقلاب زاییده شده است را باید بدانیم. محضر اسلام و دین، نماز جمعه و پایگاه‌های این شعائر باشکوه اسلام است.

# دعا

**اللهم الرزقنا توفیق الطّاعه و بعد المعصیه و صدق نیّت و عرفان الحرمه اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و المنافقین.**

خدایا گام‌های ما را در راه اسلام عزیز ثابت بدار. ما را سرباز اسلام و انقلاب قرار بده. همه مریض‌ها و مریضان منظور نظر شفاعت عنایت بفرما. و...

**بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکنْ لَهُ کفُوًا أَحَدٌ[[19]](#footnote-19)**

1. . اعراف 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . حشر 18 و 19 [↑](#footnote-ref-2)
3. . مجموعه رسایل در شرح احادیثی از کافی ج 2، ص 241. [↑](#footnote-ref-3)
4. . فتح آیه 29. [↑](#footnote-ref-4)
5. . الحشر آیه 23. [↑](#footnote-ref-5)
6. . القدر، آیه 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. . النساء، آیه 86. [↑](#footnote-ref-7)
8. . النور، آیه 61. [↑](#footnote-ref-8)
9. . یونس آیه 10. [↑](#footnote-ref-9)
10. . [گزیده تحف العقول، ح108](http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/500108) [↑](#footnote-ref-10)
11. . اصول کافی، ج 2، ص 469، باب التسلیم. [↑](#footnote-ref-11)
12. . **معانی‌الأخبار، ص82** [↑](#footnote-ref-12)
13. . سلیم بن قیس، کتاب سلیم، ص 162. [↑](#footnote-ref-13)
14. . همان. ص 163. [↑](#footnote-ref-14)
15. . عطیة بن سعد بن جناده‌ی عوفی غلام جابر بن عبدالله انصاری و از شیعیان بزرگوار بود. عطیه و مولایش پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام در اولین اربعین به زیارت کربلا آمدند. [↑](#footnote-ref-15)
16. . سوره الکوثر [↑](#footnote-ref-16)
17. . حشر 18. [↑](#footnote-ref-17)
18. . سوره جمعه آیه 9. [↑](#footnote-ref-18)
19. . سوره الاخلاص. [↑](#footnote-ref-19)