# فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc426502931)

[ماه رمضان؛ بهار اُنس با قرآن 2](#_Toc426502932)

[شأن و منزلت قرآن 3](#_Toc426502933)

[اُنس با قرآن 3](#_Toc426502934)

[ماه رمضان تجلی گاه قرآن 4](#_Toc426502935)

[قرائت قرآن 6](#_Toc426502936)

[آداب ظاهری و باطنی قرائت قرآن 7](#_Toc426502938)

[خطبه دوم 9](#_Toc426502939)

[فرازهایی از خطبه 204 نهج‌البلاغه 9](#_Toc426502940)

[هفته بسیج 10](#_Toc426502941)

[اشاره‌ای مختصر به حوادث اخیر در افغانستان 10](#_Toc426502942)

# خطبه اول

**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 والرسول المسدد المصطفی الأمجد ابی‌القاسم محمد (ص) و علی امیرالمؤمنین 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) 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 بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[[1]](#footnote-1)** **عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَالله فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَحیل وَ تَزَوَدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی.**

## ماه رمضان؛ بهار اُنس با قرآن

ماه مبارک رمضان، ماه تولّد قرآن، ماه اُنس با قرآن، ماه بهار قرآن، و ماه شناخت و بهره‌برداری فکری و عملی از قرآن فرامی‌رسد.

ماهی که در شب قدر آن، قلب پیامبر اکرم (ص) همه قرآن را از امین وحی، فراگرفت و قرآن از لوح محفوظ بر قلب وسیع و نورانی بزرگ‌ترین پیامبران منعکس شد، ماهی که همه ما با روزه گرفتن و عبادت و مناجات و دعا، با زمینه‌سازی و آمادگی معنوی به استقبال دریافت قرآن می‌رویم، و می‌خواهیم در پرتو آثار پربرکت روزه خالص؛ و عبادت‌ها و دعاهای همراه آن، رابطه خود را با قرآن نزدیک‌تر کنیم و تصمیم بگیریم که خط رابط ما با قرآن همواره استوارتر و محکم‌تر گردد.

قرآن، روح ماه رمضان است که در کالبد آن دمیده شده، و ارزش و عظمت آن را چند برابر کرده است. قرآن، قلب ماه رمضان است، که بدون این قلب و ضربان آن، جوهره حقیقت در رگ‌های حیات معنوی روزه‌داران به جریان نمی‌افتد، قرآن بهار دل‌ها، و ماه رمضان، بهار قرآن است، چنان‌که امام باقر (ع) فرمود: «**لِکلِّ شی‌ءٍ رَبیعٌ و رَبیعُ القُرآنِ شَهرُ رَمَضان»**[[2]](#footnote-2)؛ برای هر چیز بهاری است، و بهار قرآن ماه رمضان است.

# شأن و منزلت قرآن

امیر مؤمنان علی (ع) در شأن قرآن فرمود: «**وَ تَفَقَّهُوا فِیهِ فَاِنَّهُ رَبیعُ الْقُلوبِ»[[3]](#footnote-3)؛** در قرآن بیندیشید که بهار قلب‌هاست.

و نیز باید توجّه داشت که مطابق فرموده امام صادق (ع): «**وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضان لَیلَةُ الْقَدْرِ**»**[[4]](#footnote-4)؛** شب قدر، قلب ماه رمضان است.

ازاین‌رو باید گفت که بخش اعظم برکات ماه رمضان، در رابطه با قرآن است، و در این ماه باید بذر دستورهای نورانی قرآن را در مزرعه دل‌ها بکاریم، تا رشد و نمو کند و سرانجام میوه قرآن را در این ماه برای غذای روح برگیریم، و قوّت قلبمان را در پرتو برکات قرآنی این ماه، بیمه نماییم، و چنین بهره‌برداری جز از راه اُنس حقیقی با قرآن به دست نخواهد آمد.

# اُنس با قرآن

امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: «**مَنْ آنَسَ بِتَلاوَةِ الْقُرآنِ، لَمْ تُوحِشْهُ مُفارَقَةُ الاِخْوانِ»**[[5]](#footnote-5)؛ کسی که با تلاوت قرآن، اُنس و الفت گرفت، از جدایی دیگران به وحشت نمی‌افتد.

امام سجّاد (ع) فرمود: «**لَوْ ماتَ مِنْ بَینِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغرِبِ لَمَااسْتَوْحَشْتُ، بعدان یکونَ الْقُرْآنُ مَعِی»[[6]](#footnote-6)** :هرگاه همه موجودات و انسان‌های شرق و غرب جهان بمیرند و من تنها بمانم، پس‌ازآن که قرآن با من باشد، هیچ‌گونه وحشتی نخواهم داشت.

در اینجا پرسیده می‌شود که حقیقت اُنس با قرآن چیست که انسان را این‌گونه استوار و نیرومند می‌سازد، و هرگونه اضطراب و تنش را از او دور می‌کند؟

پاسخ آن‌که: اُنس در اصل به معنای خو گرفتن و همدم شدن است، مانند اُنس کودک شیرخوار به سینه مادر، و گاهی اُنس آن‌چنان شدید و سرشار است، که از اُنس کودک شیرخوار به سینه مادرش نیز بیشتر است، چنان‌که امیر مؤمنان علی (ع) در برابر منافقان کوردلی که او را به مرگ تهدید می‌کردند، فرمود: «**وَاللّهِ لاَبْنُ اَبِی طالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْی اُمِّهِ»[[7]](#footnote-7)**؛ سوگند به خدا علاقه فرزند ابوطالب به مرگ (شهادت) از علاقه کودک شیرخوار به پستان مادرش بیشتر است.

عارف حقیقی کسی است که باخدا و کلام او چنین انس و الفتی داشته باشد، که امیر مؤمنان علی (ع) در توضیح آیه «**یا ای‌ها الاِنْسانُ ما غَرَّک بِرَبِّک الکریم»[[8]](#footnote-8)**؛ ای انسان چه چیز تو را به پروردگارت مغرور ساخته است. فرمود: «**وَکنْ للّهِ مُطیعا وَ بِذِکرِهِ آنِسا»[[9]](#footnote-9)**؛ مطیع خداوند باش و به یاد خدا انس بگیر.

بنابراین مفهوم انس حقیقی، همان همدم شدنِ آمیخته با عشق و علاقه گرم و ناگسستنی است که ارتباط و پیوند انسان را به آنچه مورد انس اوست محکم و متّصل می‌کند، چنین انسی باخدا و کلام خدا (قرآن) از ویژگی‌های اولیای خدا و هر مؤمن عارف و وارسته است، چنان‌که امیر مؤمنان علی (ع) در مقام دعا می‌گوید: «**اَللّهُمَّ اِنِّک آنَسُ الآنِسِینَ لاَوْلِیائک ... اِنْ اَوْحَشَتْهُمُ الْغُرْبَةُ آنَسَهُمْ ذِکرُک**»**[[10]](#footnote-10)**؛ خدایا! تو برای اولیا و دوستان خاصت، مأنوس‌ترین مونس‌ها هستی... اگر غربت آن‌ها را به وحشت اندازد، یاد تو مونس تنهایی آن‌هاست.

# ماه رمضان تجلی‌گاه قرآن

ازآنجاکه ماه رمضان، ماه نزول قرآن، ماه خدا و ماه تزکیه و تهذیب است و قرآن در شب قدر که در این ماه قرارگرفته، در قلب پیامبر اکرم (ص) تجلّی کرده، نتیجه می‌گیریم که ماه رمضان تجلی‌گاه قرآن، و ماه انس با قرآن است، روزه‌داران مؤمن در این ماه مهمان خدا هستند و در کنار خوان پربرکت قرآن نشسته‌اند، و بنابراین باید با تلاوت قرآن انس بگیرند، و با تدبر در آیات قرآن و بهره‌گیری فکری و عملی از مفاهیم قرآن بر رشد و تکامل ملکوتی خود بیفزایند، بر همین اساس، پیامبر (ص) در فرازی از خطبه شعبانیه که در آخرین جمعه قرآن، روح ماه رمضان است که در کالبد آن دمیده شده، و ارزش و عظمت آن را چند برابر کرده است. قرآن، قلب ماه رمضان است، که بدون این قلب و ضربان آن، جوهره حقیقت در رگ‌های حیات معنوی روزه‌داران به جریان نمی‌افتد.

شعبان ایراد کرد، فرمود: «**هُوَ شَهْرُ دُعِیتُمْ فیه اِلی ضِیافَةِ اللهِ ... وَ مَنْ تَلافِیهِ آیةً مِنَ الْقُرآنِ کانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرآنَ فِی غَیرِهِ مِنَ الشّهُورِ»**[[11]](#footnote-11)؛ ماه رمضان ماهی است که شما در آن به مهمانی خداوند دعوت‌شده‌اید... کسی که از شما یک آیه قرآن را در این ماه بخواند، پاداشش معادل ختم قرآن (تلاوت قرآن از آغاز تا پایان) در ماه‌های دیگر است.»

و در دعاهای ماه رمضان، سخن از قرآن و انس با آن، به‌عنوان کتاب ارشاد و هدایت بسیار به میان آمده است، در دعاهای هرروزه ماه رمضان که از رسول خدا (ص) نقل‌شده، در فرازی از دعای روز دوّم می‌خوانیم: «**اَللّهُمَّ وَفِقْنی فِیهِ لِقَرائَةِ آیاتِک**»؛ خدایا مرا در این روز برای قرائت آیات قرآن، موفّق کن.» و در دعای بیستم می‌خوانیم: «**اَللّهُمَّ وَفِّقْنی فِیهِ لِتِلاوَةِ الْقُرآنِ**»[[12]](#footnote-12)؛ خدایا مرا در این روز برای تلاوت قرآن توفیق ده.

در این دو عبارت که به‌صورت دعاست، هم به قرائت و روخوانی قرآن توجه شده و هم به قرائتِ تدبر آمیز و توأم با عمل، زیرا واژه تلاوت در اصل از «تِلْو و تالی» است که به معنای دنباله‌روی و پیروی تنگاتنگ و بدون هرگونه درنگ و فاصله می‌باشد. روشن است که چنین توفیقی جز در پرتو انس حقیقی با قرآن به دست نمی‌آید.

# قرائت قرآن

## قرائت به معنای خواندن است و لفظ «قرآن» نیز از آن مشتق شده است. باید دانست که قرائت بامطالعه تفاوت دارد در مطالعه تنها وجود ذهنی مکتوب حاصل می‌شود ولی در قرائت علاوه بر وجود ذهنی، وجود لفظی مکتوب نیز ملحوظ می‌باشد و باید متن موردنظر از طریق مخارج حروف و دهان و زبان اداء شود. در مورد قرآن قرائت یعنی اداء حروف و کلمات از مخارج آن و به وسیله زبان و دهان موضوعیت دارد. قرائت قرآن امری ممدوح و مطلوب است و قرآن خود به آن دستور داده است، طبق این دستور هر مقدار که برای انسان میسور شود و فراهم باشد باید قرائت قرآن کند: «**عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیکمْ فَاقْرَءُوا مَا تَیسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ عَلِمَ أَنْ سَیکونُ مِنْکمْ مَرْضَی وَآَخَرُونَ یضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ یقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَیسَّرَ مِنْهُ**»[[13]](#footnote-13) خداوند دانست که شما نمی‌توانید همه آن را به شمار آورید (همه‌شب را عبادت کنید) پس از شما درگذشت پس آن مقدار که فراهم شود از قرآن بخوانید و دانست که از شما کسانی بیمار می‌شوند و دیگرانی هستند که در پی فضل خداوند در زمین مسافرت می‌کنند و دیگرانی هستند که درراه خدا پیکار می‌کنند پس آن مقدار از قرآن که فراهم شود بخوانید.

این آیه شریفه در مورد پیامبر ویاران او است که قسمت‌های زیادی از شب را بیدار می‌ماندند و به خواندن نماز قرائت قرآن می‌پرداختند در این آیه خداوند آن‌ها را از این امر معاف می‌دارد و از آن‌ها می‌خواهد که به‌اندازه توان خود قرآن بخوانند. اکنون باید دید که اندازه میسور چقدر است؟ صاحب مجمع‌البیان، اقوال مختلفی دراین‌باره نقل می‌کند بعضی‌ها آن را پنجاه آیه و بعضی‌ها صد آیه و بعضی دویست آیه و بعضی‌ها ثلث قرآن دانسته‌اند و در روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) چنین آمده است**: «الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَی خَلْقِهِ فَقَدْ ینْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ ینْظُرَ فِی عَهْدِهِ وَ أَنْ یقْرَأَ مِنْهُ فِی کلِّ یوْمٍ خَمْسِینَ آیةً»[[14]](#footnote-14).** قرآن عهد و فرمان خداوند بر خلق او است پس بر هر فرد مسلمانی شایسته است که در عهد خداوند نگاه کند و روزی پنجاه آیه بخواند.

# آداب ظاهری و باطنی قرائت قرآن

آداب باطنی قرآن با توجه به خود آیات قرآن و روایات قابل‌دستیابی است، قرآن کریم در چند آیه به کسانی که قرآن تلاوت می‌کنند، چنین سفارش کرده است که قرآن را با ترتیل و تعمق بخوانند، قرآن می‌فرماید: «**أَوْ زِدْ عَلَیهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا»[[15]](#footnote-15)** و قرآن را با ترتیل (شمرده و آرام و با ترتیب و تعمق) تلاوت کن. در آیه دیگر می‌فرماید**: «الَّذِینَ آتَینَاهُمُ الْکتَابَ یتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِک یؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ یکفُرْ بِهِ فَأُولَئِک هُمُ الْخَاسِرُونَ**»**[[16]](#footnote-16)** کسانی که به آن‌ها کتاب داده‌ایم و آن را آن‌چنان‌که شایسته است می‌خوانند، آنان ایمان به آن کتاب دارند و کسانی که به آن کافر شوند، پس آن‌ها همان زیانکارانید.

این دو آیه با توجه به روایات و احادیث هم به آداب ظاهری تلاوت اشاره می‌کنند و هم آداب باطنی تلاوت قرآن کریم را اراده می‌کنند. در حدیثی که در ذیل آیه 121 سوره بقره آمده است، امام صادق (ع) می‌فرمایند: ما اهل‌بیت هستیم که کتاب را آن‌گونه که حق تلاوتش است، تلاوت می‌کنیم.

 امام صادق (ع) مصداق واقعی تلاوت کنندگان را بیان کرده‌اند و چه‌بسا مؤمنین زیادی که با رعایت آداب ظاهری و باطنی تلاوت قرآن به درجه قاریان واقعی قرآن کریم برسند لذا در بیان آیه «**کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ مُبارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِه**»[[17]](#footnote-17)، امام ششم (ع) می‌فرمایند: منظور این است که آیات آن را با دقت بخوانند و حقایق آن را درک کنند و به احکام آن عمل نمایند، به وعده‌های آن امیدوار، و از هشدارهای آن ترسان باشند، از داستان‌های آن عبرت گیرند، به اوامرش گردن نهند و نواهی آن را بپذیرند، به خدا سوگند منظور حفظ کردن آیات و خواندن حروف و تلاوت سوره‌ها نیست، آنان حروف قرآن را حفظ کردند، اما حدود آن را ضایع ساختند، منظور تنها این است که در آیات قرآن بیندیشند و به احکامش عمل کنند، چنان‌که خداوند می‌فرماید: این کتابی است پربرکت که ما بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند. با توجه به این حدیث نورانی می‌توانیم در آداب باطنی قرآن به موارد زیر اشاره‌کنیم:

1. هرگاه به وعده‌ای می‌رسد، امید رسیدن به آن را داشته باشد و هرگاه به هشداری می‌رسد، از این‌که بدان مبتلا شود، بترسد، پس هرگاه به آیات بهشت یا جهنم رسید، توقف کرده و از خداوند بهشت را درخواست کند و از جهنم به او پناه ببرد، امام علی (ع) درباره ویژگی‌های مؤمنین می‌فرمایند: اما شبانگاه بروی پا می‌ایستند تلاوت قرآن می‌کنند با آداب مخصوص آن، هر وقت می‌گذرند به آیه‌ای که در آن تشویق است دل به آن می‌بندند به امید رسیدن، از شوق مانند کسی هستند که عزیزی در آستانه آمدن است چشم به آن تشویق می‌بندند اما وقتی به آیه‌ای می‌گذرند که در آن تخویف و ترساندن است بادل و گوش متوجه آن‌اند. پوست بدنشان به رعشه می‌افتد و دل‌ها از ترس و بیم در هراس است و بدن‌ها نحیف. چنان‌که گوئی زفیر جهنم و صدای شعله آن و برخورد زنجیرهای آتشین در گوش آن‌ها است، به رو بر زمین می‌افتند و اشک‌هایشان جاری می‌شود، و برای نجات از این عذاب به خدا پناه می‌برند.

 2. از دیگر آداب باطنی تلاوت قرآن، فهم قرآن و تدبر در آیاتش و دانستن و عمل به احکام الهی آن است. امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کنند که فرمود: آگاه باشید در قرائتی که در آن تدبر نباشد هیچ خیری نیست.

 3. توجه به این‌که قرآن کلام بشر نیست و در نظر گرفتن عظمت خالق؛ که تعظیم کلام، تعظیم متکلم است.

 4. از دیگر آداب باطنی تلاوت، تحلیه است، یعنی خود را متناسب با هر آیه‌ای که می‌خواند بکند، اگر داستان و قصص انبیاء را می‌خواند از آن عبرت بگیرد و اگر اسماء و صفات الهی را قراءت می‌کند در مصادیق آن دقت کند.

 5. تخلیه، دیگر ادب قرائت قرآن است برای کسی که می‌خواهد مطلبی از قرآن فراگیرد. کسی که به قرآن رجوع می‌کند باید خود را از پیش‌فرض‌های و غبار شبهات ذهنی خالی کند تا آن‌ها بر فهم او از قرآن اثر نگذارند.

 6. از آداب باطنی تلاوت قرآن کریم برطرف کردن صفات ناپسند، به‌خصوص کبر، ریا، حسد و طمع است که تا انسان بادلی آمیخته به این زنگارها به قرآن رجوع کند، معنا و مفهوم کلام حق در او تجلی نمی‌کند.

 7. از برترین آداب معنوی تلاوت قرآن، طهارت روحی و معنوی است. تا انسان پاک نشده باشد، قرآن حقیقت خودش را به او نشان نمی‌دهد، چرا خودش فرموده است:«**لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ**»[[18]](#footnote-18)، به قول شاعر: پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز.

8. از دیگر آداب معنوی تلاوت قرآن آن است که قاری به قرآن؛ نه به‌عنوان یک متن بلکه به‌عنوان نسخه‌ای شفابخش نگاه کرده و از آن چنین انتظاری داشته باشد. در روایت است که کسانی هستند که به قرآن با چنین دیدی نگاه کرده و از آن دوای دردهای خود را می‌طلبند. خداوند به خاطر چنین قاریانی که شفای قلوبشان را از قرآن می‌گیرند، بلا و دشمنان را از مردم دور کرده و باران رحمتش را بر آنان نازل می‌کند.

**«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاک مَا لَیلَةُ الْقَدْرِ لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِکةُ وَالرُّوحُ فی‌ها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِی حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ»[[19]](#footnote-19)**

# خطبه دوم

**اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن 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 والرسول المسدد المصطفی الأمجد ابی‌القاسم محمد (ص) و علی امیرالمؤمنین 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) 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 بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[[20]](#footnote-20) عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی اللّه.**

# فرازهایی از خطبه 204 نهج‌البلاغه

**«تَجَهَّزُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ! فَقَدْ نُودِی فِیکُمْ بِالرَّحِیلِ، وَأَقِلُّوا الْعُرْجَةَ عَلَی الدُّنْیا، وَانْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزَّادِ، فَإِنَّ أَمَامَکُمْ عَقَبَةً کَؤُوداً، وَمَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً، لاَبُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَیهَا، وَالْوُقُوفِ عِنْدَهَا. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَنِیةِ نَحْوَکُمْ دَانِیةٌ، وَکَأَنَّکُمْ بِمَخَالِبِهَا وَقَدْ نَشِبَتْ فِیکُمْ، وَقَدْ دَهَمَتْکُمْ فی‌ها مُفْظِعَاتُ الْأُمُورِ، وَمُعْضِلَاتُ الْمحْذُورِ. فَقَطِّعُوا عَلَائِقَ الدُّنْیا وَاسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَی».**

آماده حرکت شوید، خدا شمارا بیامرزد، که بانگ کوچ را سر دادند، وابستگی به زندگی دنیا را کم کنید، و با زاد و توشه نیکو به‌سوی آخرت بازگردید، که پیشاپیش شما گردنه‌ای سخت و دشوار، و منزلگاه‌هایی ترسناک وجود دارد، که باید در آنجاها فرود آیید، و توقّف کنید، آگاه باشید، که فاصله نگاه‌های مرگ بر شما کوتاه، و گویا چنگال‌هایش را در جان شما فرو برده است، کارهای دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده، و بلاهای طاقت‌فرسا آن را از شما پنهان داشته است، پس پیوندهای خود را با دنیا قطع کنید، و از پرهیزکاری کمک بگیرید.

# هفته بسیج

بعد از پایان جنگ تحمیلی افرادی گمان می‌کردند که دیگر نیازی به بسیج و بسیجی نیست اما امام راحل با درایت و هوشیاری تمام اعلام کردند که بسیج تمام‌شدنی نیست و باید روزبه‌روز توسعه و گسترش پیدا کند. استکبار جهانی با درک جایگاه و تأثیرگذاری فرهنگ بسیجی در جامعه همواره با توطئه‌های داخلی و خارجی تلاش دارد اهداف بسیج را هدف قرار دهد.

تقویت نگرش مجموعه بسیج برای احیای فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر با تکیه‌بر ترویج معروفات و جلوگیری از اشاعه منکرات از زیرساخت‌های تربیتی بسیج است. بسیج فرهنگ مدافع اسلام و ارزش‌هاست و تا زمانی که اسلام و ارزش‌ها و قرآن هست بسیج و تفکر بسیجی باید در جامعه حاکم باشد و اگر فرهنگ بسیجی در هر نقطه‌ای از جهان باشد توطئه‌های دشمن و استکبار را خنثی خواهد کرد. بسیج همواره مدافع حقوق مستضعفان در سراسر عالم بوده و مهم‌ترین تفکر بسیجی استکبارستیزی و مقابله با ظلم و ستم است.

**نکته:** هفته بسیج فرصتی برای بیان ارزش‌ها و ازخودگذشتگی بسیجیان است و باید تلاش کرد تا فرهنگ بسیجی در جامعه نهادینه شود. ترویج و نهادینه کردن فرهنگ بسیج و بسیجی در جامعه از مهم‌ترین راه‌های حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است که جوانان و نوجوانان باید بر این امر مهم توجه کنند.

# اشاره‌ای مختصر به حوادث اخیر در افغانستان

در راستای راه‌حل بنیادین بحران افغانستان خودآگاهی بالاتر از هر نوع  آگاهی اعم از فلسفی، علمی و تکنیکی قرار دارد و باید هم به‌مثابه یک جوهر شناسنده و استخراج‌کننده ارزش واقعی یک انسان، یک واحد فردی و در فرآیند و مناسبات اجتماعی به حیث یک ارزش ملی نگریسته شود. آن‌هایی که خود را  متولیان فکری و سیاسی جامعه جنگ‌زده ما می‌شمارند و با ادعای حرفی برای گفتن در نیم‌قرن اخیر به جان هم افتادند و بهترین فرصت‌ها را به هیاهو و هوچیگری برای هیچ هدر دادند متأسفانه در میان ما و دولتمردان ما هستند نه اندک که تمام یا اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق چنین رجال وابسته به قدرت‌های کبیر و صغیر بوده‌اند و درنتیجه اعتماد و تکیه ما به آن‌ها باعث می‌شود که همان قدرت‌های صغیر و کبیر ما را بازی دهند و به‌تدریج در معادلات قدرت و بازی‌های معمول سیاسی فشار سیاسی وارد کنند. همین هلمند را بنگرید که چگونه انگلیس‌ها از همان روز اول استقرار نیروهایشان نه‌تنها  نقشه راه، راه‌بلدان و مهره‌های دست‌بوسشان را به‌صورت دقیق عملی ساختند، بلکه برای این سیاست ژئوپلوتیکی خویش سیاست‌ها و استراتژی‌های سایر همکاران  در ائتلاف جهانی مبارزه با تروریزم را نیز نادیده گرفتند و بیش از نیم دهه بصورت مستقل جلگه‌های هلمند باستانی را تحت نام مبارزه با تروریزم به غارت و یغما بردند.

1. . آل‌عمران 102. [↑](#footnote-ref-1)
2. . علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 96، ص 386. [↑](#footnote-ref-2)
3. . سید رضی، نهج‌البلاغه، خطبه 110. [↑](#footnote-ref-3)
4. . علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 96، ص 386. [↑](#footnote-ref-4)
5. . غرر الحکم. [↑](#footnote-ref-5)
6. . محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 610. [↑](#footnote-ref-6)
7. . نهج‌البلاغه، خطبه 5. [↑](#footnote-ref-7)
8. . انفطار (82) آیه 6. [↑](#footnote-ref-8)
9. . نهج‌البلاغه، خطبه 223. [↑](#footnote-ref-9)
10. . همان، خطبه 227. [↑](#footnote-ref-10)
11. . شیخ صدوق، عیون اخبار الرّضا، ج 2، ص 295. [↑](#footnote-ref-11)
12. . محدّث قمی، مفاتیح الجنان، دعاهای روزهای ماه رمضان. [↑](#footnote-ref-12)
13. المزمل آیه 20. [↑](#footnote-ref-13)
14. . اصول کافی جلد 4 ص/ 412 ح/ 1 [↑](#footnote-ref-14)
15. . مزمل 4. [↑](#footnote-ref-15)
16. . بقره 121. [↑](#footnote-ref-16)
17. . سوره ص 29. [↑](#footnote-ref-17)
18. واقعه، 79 [↑](#footnote-ref-18)
19. . سوره القدر. [↑](#footnote-ref-19)
20. . آل عمران 102. [↑](#footnote-ref-20)