[فهرست مطالب 1](#_Toc427754779)

[خطبه اول 1](#_Toc427754780)

[ضرورت و اهمیت خداشناسی 2](#_Toc427754781)

[حدیث سلسلة الذهب 3](#_Toc427754782)

[ادله ای برای شناخت خدا و توحید 3](#_Toc427754783)

[خطبه دوم 4](#_Toc427754784)

[روزهای آخرین ماه رجب و مبعث رسول اکرم (ص) 5](#_Toc427754785)

[شهادت امام موسی کاظم (ع) 5](#_Toc427754786)

[عید مبعث 5](#_Toc427754787)

[شروع سال تحصیلی 6](#_Toc427754788)

[نکاتی در آستانه شروع سال تحصیلی 6](#_Toc427754789)

# خطبه اول

**اعوذ باللّه 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 الأطیَّبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین. اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»[[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.**

همهٔ شما و خودم را به تقوای الهی دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همهٔ ما را از بندگان شایسته و توفیق بندگی عنایت بفرماید.

# ضرورت و اهمیت خداشناسی

در چند خطبهٔ قبل بحثی در خصوص خداشناسی شروع کردیم و قرار شد در چند خطبه مسائلی را پیرامون خداشناسی که از مهم‌ترین مسائل است، بحث کنیم. در جلسات متعددی در مورد مسائل اخلاقی اجتماعی بحث کردیم و مبنای همهٔ مباحث اسلامی، مسئلهٔ بسیار مهم خداشناسی است. چند تشبیه در خطبه‌های قبل در مورد رابطهٔ اعتقاد به خداوند با سایر معارف و احکام اسلام عرض کردیم. توحید، زیربنا و مبنای اعتقادات اسلامی است و روح و جان همهٔ معارف اسلام است. آنچه که تمام این تشبیهات و نکات به آن اشاره دارد این است که پایه و اساس همهٔ معارف و مناسک اجزای دین، اعتقاد راسخ به خداوند تبارک و تعالی است. اگر این پایه استوار باشد، طبعاً همهٔ اجزای دیگر معنادار می‌شود. باور به توحید و خداشناسی مبنای تمام اعتقادات است. به همین علت ذکر شریف **«لااله‌الاالله»** برترین ذکرها است، هیچ ذکری ازلحاظ ثواب و ارزش به‌پای **«لااله‌الاالله» نمی**‌رسد. برای اینکه ارزش اذکار زبانی، تابع مفهوم و محتوا و جایگاهی است که این اذکار دارند. هرچقدر مضمون ذکر، از جایگاه برتری برخوردار باشد، طبعاً آن ذکر هم از جایگاه بالاتری برخوردار است. اگر ما به این معتقد باشیم که ارزش اذکار به جایگاه مفهوم باشد، طبیعتاً قبول می‌کنیم بهترین ذکری که موجب تقرّب به خدا می‌شود و از بالاترین اذکار است، ذکر شریف **«لااله‌الاالله»** است. به همین دلیل شما وقتی‌که در بحار، کتاب مرحوم شیخ صدوق (ره)، کتاب کافی و سایر کتب روایی در بحث توحید مراجعه کنیم یا به کتاب‌های روایی که در بحث اذکار است مانند؛ کتاب ذکر و الدعاء مراجعه کنیم، فضیلت ذکرها در این کتاب بیان شده است. متوجه می‌شویم از شریف‌ترین، بافضیلت‏ترین اذکار، ذکر **«لااله الاالله»** به شمار آمده است. برای اینکه این ذکر مفهومی را به انسان تلقین می‌کند که پایهٔ همهٔ اعتقادات است. اگر در جان انسان باور به توحید و وحدانیّت خدا ریشه دوانده باشد، همهٔ اعمال دارای ارزش است، و اگر معاذالله این باور در جان انسان رسوخ پیدا نکرده باشد، نماز و سایر اعمال بی‌معنا خواهد بود. به همان میزان که این ذکر عمیق باشد، ارزش سایر اعمال هم بالاتر است. بنابراین توحید پایهٔ همهٔ معارف است و ارزش و درجهٔ سایر اعمال، به درجه و ارزش رسوخ توحید برمی‌گردد. به‌خصوص در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان ما به ذکر **«لااله‌الاالله»** توصیه شدیم. علّت در این است که اساس بهره‌گیری از اعمال خصوصاً در این ماه‌ها اعتقاد به این ذکر شریف است. روایات هم در یک سطح وسیع و حجم گسترده نشان‌دهندهٔ جایگاه توحید، ارتباط توحید با سایر اعمال و ذکر شریف **«لااله‌الاالله»** است.

# حدیث سلسلة الذهب

تعبیر دیگری در مورد این ذکر آمده است، همان تعبیر زیبای ثامن‌الحجج حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) است که در سفر به سمت مرو و نیشابور است که فرموده‌اند و به روایت سلسلة الذهب مشهور است. علت نام سلسلة الذهب این است که سند این روایت طلایی است. امام رضا (ع) وقتی به نیشابور رسیدند، این حدیث را از پدر بزرگوارشان نقل کردند، پدرشان از جدشان و همین‌طور این سلسله طلایی و خدایی، این حدیث را نقل کردند، که امام رضا از آن‌ها نقل می‌کند تا به رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) می‌رسد و ایشان نیز از قول خداوند متعال چنین می‌فرماید: **«کلمهَ لااله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی»[[3]](#footnote-3)** کلمهٔ **«لااله الاالله»** اعتقاد به وحدانیّت خدا دژ استوار خداوند است. کسانی از عذاب خداوند مصون است که با گفتن این ذکر شریف وارد دژ استوار خدا می‌شوند. آن کسانی که توفیق یافته‌اند، عقلشان آن‌ها را برای ورود در این دژ استوار و خانهٔ امن شد، او از همه چیز در امان است. اگر درست این ذکر مورد باور و اعتقاد قرار بگیرد، سایر مسائل را به دنبال خودش می‌کشد. و ادامهٔ این روایت این است که **«بشرطها و شروط‌ها و أنا من شروط‌ها»[[4]](#footnote-4)** ولایت از شروط وحدانیت و توحید است. اگر توحید به‌درستی شناخته شود و شعاع توحید معلوم شود، از توحید خداوند به رسالت و ولایت و سایر معارف می‌رسد. در حقیقت قرآن کریم، روایات ائمهٔ اطهر (ع) تبیین‌کنندهٔ لوازم اعتقاد به توحید است. توحید مانند فرمولی است که از درون آن، هزاران فرمول دیگر را می‌توان به دست آورد. اسلام با تمام معارف و احکام آن بر یک‌چیزی استوار است و آن توحید است. لذا شأن پیامبران و پیشوایان، تفسیر توحید است. تعبیر امام رضا (ع) هم از این ذکر، دژ است. که هرکسی وارد این دژ شد از عذاب خدا مصون است مشروط به اینکه شرایط ورود به این دژ الهی را عمل کند. نتیجه‌ای که ما می‌توانیم بگیریم این است که توحید و اعتقاد به خدا مبنای زندگی قرار دهیم، در تلاش علمی و دینی خود بکوشیم پایه‌های توحید را تقویت کنیم. اگر این پایه‌ها در دل و جان ما رسوخ پیدا کرد، آن وقت است که وجود ما الهی می‌شود.

# ادله‌ای برای شناخت خدا و توحید

من وارد ادله‌ای می‌شوم که برای ضرورت اعتقاد به خدا و خداشناسی ذکر کرده‌اند، سؤالی که وجود دارد این است که به چه دلیل ما باید خداشناسی کنیم؟ چه کسی به ما گفته؟ چه دلیلی ما را وا‌می‌دارد به این‌که به سمت شناخت خداوند حرکت کنیم؟ اولین سؤالی که انسان عاقل و صاحب‌فکر با آن مواجه می‌شود این است که ادیان و پیامبران الهی آمده‌اند که این جهان صاحب خدا است. قدرت الهی بر این عالم حاکم است ما را به باور و ایمان به خداوند دعوت کرده‌اند. اولین سؤال که حق هر انسانی می‌باشد، این است که به چه دلیل ما لازم است خدا را بشناسیم. در پاسخ به این سؤال، جواب‌های روشنی داده شده است. دلیلی وجود ندارد که پاسخی به این سؤال‌ها داده شود، به‌عنوان مثال؛ انسان وقتی از منزل بیرون می‌آید با دیدن هر صحنه و منظره و مکانی برایش سؤالی پیش می‌آید ولی لزومی ندارد که به همهٔ این سؤال‌ها پاسخی داده شود. عقل انسان به آدم می‌گوید که لازم نیست که برای همهٔ مجهولات جوابی بدهد، البته انسان دوست دارد دایرهٔ مجهولات خویش را بکاهد و جوابی برای آن‌ها بیابد. اما این‌که حتماً باید به همهٔ مجهولات جواب پیدا کنیم، دلیل کلی وجود ندارد. جستن پاسخ به سؤالات خوب است و حسن عقلی و نیکویی دارد ولی ضرورت و وجوبی ندارد. اما اگر مسئله‌ای باشد که با سرنوشت انسان ارتباط داشته باشد، عقل می‌گوید برو تحقیق کن. اینکه خداوند باشد یا نباشد مثل سایر پرسش‌هایی نیست که در ذهن ما پیش می‌آید، مانند این‌که در فلان روستا چه اتفاقی در حال رخداد است که با سرنوشت من هیچ ارتباطی ندارد، اما در مورد خداوند، وجود خداوند با سرنوشت انسان آن هم با سرنوشت ابدی انسان ارتباط دارد. به این نکته که توجه کنیم، عقل انسان می‌گوید که دیگر نمی‌توانیم در جستجوی پاسخ نباشیم. عقل، به ما می‌گوید که باید شناخت پیدا کنیم، درصدد فهم خدا و خداشناسی بربیاییم. برای اینکه اگر این کار را نکنیم، احتمال دارد سرنوشت ابدی ما با جهل به خداوند و خداشناسی خراب شود. برای شناخت خداوند باید حسابی غیر از حساب سؤالات خود باز کنید. عقل می‌گوید هر مجهولی که در صورت عدم شناخت آن ممکن است ضرر و زیان ابدی متحمل شوی، باید درصدد شناخت آن مجهول بربیاییم. به این دلیل است که علما می‌فرمایند: برای خداشناسی باید تلاش و اقدام کرد. این شناخت در ارتباط با حیات جاویدان انسان دارد. در حدود 20 سال پیش، در یکی از دانشگاه‌های اروپایی در کشورهای اروپایی، با یکی از دانشمندان نسبتاً بزرگ آن کشور، صحبت و مصاحبه‌ای کردم. در بین مباحث، مذاکره‌ای پیرامون بحث خدا شد، این دانشمند در علم خودش بی‌همتا بود، ولی نسبت به بحث خداشناسی در غفلت بزرگی بود. بنده خیلی تأکید نمودم که این سؤال در ذهن شما است یا خیر و احتمال می‌دهی که در این دنیا و گیتی قدرت لایزال حاکم باشد یا خیر و هنچنین احتمال وجود حیات ابدی. گفت بله. گفتم: اگر این دو تا احتمال را قبول داری، عقل شما می‌پسندد که با غفلت و بدون احتیاط برخورد بکنی؟ می‌گفت: این موضوع خیلی برای بنده گیج‌کننده است. بله ممکن است انسان به خاطر مسائل مادی و شهوانی در حجاب‌ها قرار بگیرد اما حقیقت را نمی‌شود مخفی کرد، و این سؤال را نمی‌شود بدون پاسخ گذاشت. اگر این چیزی بود که امری جزئی بود، می‌شد به آسانی از کنارش گذشت، ولی امری که با حیات جاویدان انسان در ارتباط است، نمی‌توان بدون پاسخ گذاشت. عقل می‌گوید باید به این سؤال کلیدی به دنبال جواب گشت. این اولین دلیل برای رفع ضرر محتمل است که عقل مطرح می‌کند. پس اگر سؤال شود که چرا ما باید درصدد خداشناسی برآییم، جواب این است که ادّله‌ای دارد که اولین دلیل آن ارتباط با ابدیت انسان است. امیدواریم خداوند، راه‌ها و دریچه‌های نور خودش را به روی ما بگشاید.

**«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاک الْکوْثَرَفَصَلِّ لِرَبِّک وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَک هُوَ الْأَبْتَرُ»[[5]](#footnote-5)**

# 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 «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»[[6]](#footnote-6)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.**

همهٔ شما نمازگزاران و خودم را به تقوای الهی دعوت می‌کنم.

# روزهای آخرین ماه رجب و مبعث رسول اکرم (ص)

در واپسین روزهای آخر ماه رجب و در آستانهٔ مبعث رسول اکرم (ص) هستیم. امیدواریم همهٔ ما از نعمات باقی‌مانده از این ماه کمال استفاده را ببریم و آماده ورود به ماه شعبان و درنهایت از ماه مبارک رمضان به فضل خدا نهایت استفاده را ببریم.

# شهادت امام موسی کاظم (ع)

شهادت امام موسی کاظم (ع) را خدمت شما و محضر حضرت ولی‌عصر (عج) تسلیت عرض می‌کنم. امام موسی (ع) برای تدوام اسلام، سال‌های طولانی در زندان سپری کرد و رنج‌های بسیاری را برای صیانت از اسلام به جان خرید.

# عید مبعث

در آستانهٔ عید مبعث رسول اکرم (ص) هستیم. بنا بر اعتقادات شیعه، مبعث رسول خدا (ص) در ماه رجب است. قول‌های مقابلی هست که در ماه رمضان است، اما قول غالب و همراه با ادلهٔ معتبر این است که مبعث رسول خدا در 27 ماه رجب اتفاق افتاده است. در این روز، دریچه‌های غیب و وحی به روی بشریت گشوده شد. مبعث ظرفی بود که مهم‌ترین تجلیات خدا ظهور و بروز کرد. بالاترین نعمت الهی، هدایت خداوند است، برترین موجودات عالم، رسول گرامی اسلام است و عزیزترین و برترین کتب الهی قرآن است، و می‌دانیم که مقرّب‏ترین ملائکه، جبرئیل است. مبعث وقتی بود که همهٔ این برترین‌ها به هم گره خورد. از سوی خداوند عالم، مقرّب‎ترین فرشته بربرترین انسان‌ها، بالاترین و مهم‌ترین کتاب آسمانی را وحی کرد. این حادثه، حادثهٔ بزرگی است. حقیقت‌های بسیار متعالی در این واقعه به هم پیوند خورد. این حلقه‌های عالی و متعالی عالم خلقت، در شب مبعث و هنگامهٔ نزول جبرئیل بر پیامبر خدا به هم پیوند خورد. نتیجهٔ این پیوند و حادثهٔ بزرگ، مبعث بود. همان‌طور که در دعای شب مبعث که در مفاتیح آمده است مشاهده می‌کنیم که **«اللَّهُمَّ فَإِنَّا نَسْأَلُک بِالْمَبْعَثِ الشَّرِیفِ»[[7]](#footnote-7)** شریف‌ترین حوادث عالم، مبعث بود. در هنگامهٔ بعثت رسول خدا (ص) فطرت دویست‌سالهٔ قطع وحی بر کرهٔ زمین و فروافتادن انسان‌ها در باتلاق فساد و فحشا و دوری از عالم غیب و وحی، با طلوع اسلام و مبعث رسول خدا (ص) شکسته شد. ما هرچه در تصویر و عظمت مبعث بیان نمودیم، کم است. باوجود رسول خدا، بشریت باخدای خویش مرتبط شد و چه فیض و منزلتی بالاتر از این‌که انسان باخدای خود ارتباط برقرار کند. این ارتباط از طریق پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) صورت گرفت. مبعث آغاز اسلام و نجات بشریت بود. امیر مؤمنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه هرگاه که یادی از رسول خدا (ص) و به‌خصوص بعثت رسول خدا می‌کند با یک شیدایی از آن حادثهٔ بزرگ یاد می‌کند. مبعث رسول خدا (ص) آخرین دین الهی را بر بشریت به ارمغان آورد. عظیم‌ترین و عمیق‌ترین معارف توحیدی و آنچه برای رشد بشر لازم بود، با بعث رسول خدا پایه‌ریزی شد. با بعثت رسول خدا (ص) پایهٔ تمدن اسلامی بنانهاده شد و فراتر از اسلام، حقی که پیامبر اسلام (ص) بر بشر دارد قابل‌اغماض نیست. نویسندگان و متفکران غیرمسلمان هم، هنگامی‌که از انصاف وارد سخن شده‌اند و به تحلیل زندگی پیامبر و دستاورد عظیم اسلام پرداخته‌اند، به گوشه‌ای از این ارمغان بزرگ اشاره‌کرده‌اند. زندگی نورانی، شخصیت جامع و اخلاق ملکوتی پیامبر اکرم (ص) و معارفی که در قرآن آمد و توسط پیامبر خدا بر بشر عرضه شد، همه دستاوردهایی هستند که مسلمانان و هم بشریت از قبل این دستاوردها پله‌هایی از رشد و ترقّی پیمود. ازاین‌جهت است که باید مبعث را گرامی داشت و همزمان با این گرامیداشت باید به رسالت رسول خدا توجه داشت. امروز بشریت و مسلمانان باید تلاش کنند با بازگشت خودشان به سمت اسلام ناب، مجد و عظمت خود را بازیابند. در سایهٔ بعثت و بازگشت به حقیقت دین، مسلمانان می‌توانند حیات نوینی پیدا کنند و به گذشتهٔ پرافتخار خودشان بازگردند. امیدواریم مبعث رسول خدا (ص) بر همهٔ ما گرامی باشد و به همهٔ ما بازگشت به اسلام ناب را الهام ببخشد ان‌شاءالله.

# شروع سال تحصیلی

فرارسیدن بهار علم و دانش را گرامی می‌داریم. همهٔ ما اعم از دانش آموزان و دانشجویان و ... باید به استقبال بهار علم و دانش بروند.

# نکاتی در آستانه شروع سال تحصیلی

1- قبل از شروع سال تحصیلی، جشنی با عنوان جشن عاطفه‌ها برگزار می‌شود. برگزاری چنین جشن‌هایی بسیار ارزشمند و خداپسند است. پیام این جشن دراین‌باره است که کسانی که توانایی مالی دارند به یاد دانش آموزان و محصّلانی باشند که به خاطر یتیمی و یا فقر و ... از تأمین نیازهای تحصیلی خودشان عاجزند. شکر نعمت سلامتی و برخورداری از نعم الهی این است که همسایه از همسایهٔ خودش غافل نباشد و ...همیشه نباید به فکر این نباشیم که کسانی که از فقر برخوردارند، فقر و نداری خودشان را ابراز کنند. این عمل پسندیده نیست. برکت مادی جامعه در این است که صاحبان مکنت و نعمت از اوضاع کسانی که ندارند بی‌خبر نباشند. در شروع سال تحصیلی باید مسئولان و مردم درزمینهٔ تکافل اجتماعی همت کنند.

2- همزمان با شروع سال تحصیلی، مسئولان و مردم، نسبت به رعایت راهنمایی و رانندگی و موازین اجتماعی لازم است حساسیت داشته باشند. ما نباید از حساسیت در مقابل فساد، جرم و ... تهی شویم. این بدترین مصیبتی است که جامعه می‌تواند گرفتار آن شود. جامعه‌ای ببیند که منکرات تحقق پیدا می‌کند، معاذ الله شرب خمر می‌شود و ... ولی بی‌تفاوت از کنار این مسائل عبور کند، بنیان سلامت جامعه با خطرات جدی روبه‌رو می‌شود. باید خود مردم هوشیار و بیدار باشند و مسئولان نیز اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

3- بعد از نماز مراسم اهدای جوایز در مسابقات احکام است. از دانش‌آموزانی که در این مسابقات امتیاز کسب نمودند تشکر و به آن‌ها تبریک عرض می‌کنم. از کسانی که علاوه بر زمینه‌های علمی در زمینه‌های اخلاقی و معنوی اهتمام می‏ورزند تشکر می‌کنم.

4- در آستانهٔ سالگرد ارتحال مرحوم آیة الله اعرافی هستیم. یاد آن عالم بزرگوار را گرامی می‌داریم.

**نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعزّ الأجلّ الاکرم یا الله ... یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنی توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النیّة و عرفان الحرمة؛ اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر واهله.**

1. **. سوره اعراف، آیه 43.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **. آل‌عمران/102** [↑](#footnote-ref-2)
3. . حدیث سلسلة الذهب [↑](#footnote-ref-3)
4. . حدیث سلسلة الذهب [↑](#footnote-ref-4)
5. . سوره الکوثر [↑](#footnote-ref-5)
6. . آل عمران. آیه 102 [↑](#footnote-ref-6)
7. . شیخ کفعمی، بلد الامین، دعای شب مبعث [↑](#footnote-ref-7)