# فهرست مطالب

[خطبه اول 1](#_Toc426246645)

[مروری بر خطبه­های قبل 1](#_Toc426246646)

[واژه­های کلیدی در بحث خداشناسی 2](#_Toc426246647)

[جهت­های موجودات 2](#_Toc426246648)

[انواع نشان دهندگی 3](#_Toc426246649)

[معنای رب 3](#_Toc426246650)

[نگاه قرآن به عالم 3](#_Toc426246651)

[خطبه دوم 4](#_Toc426246652)

[ماه مبار ک رمضان 4](#_Toc426246653)

[وفات حضرت خدیجه (س) 4](#_Toc426246654)

[کلید سعادت انسان­ها 4](#_Toc426246655)

[درس­های مهم عاشورا 5](#_Toc426246656)

[فرهنگ برنامه­داشتن 5](#_Toc426246657)

[ارتباط ایران با آژانس اتمی 6](#_Toc426246658)

[اصل مهم در عرصه­ی دیپلماسی 6](#_Toc426246659)

# خطبه اول

**اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد (ص) و علی آله الاطیبین الاطهرین سیما بقیة الله فی الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ[[1]](#footnote-1) عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوا الله و ملازمة امره و مجانبة نهیه تجهزوا عبادالله و قد نودی فیکم بالرّحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوا**

در اولین جمعه‌ی ماه مبارک رمضان همه‌ی شما را به تقوا و پارسایی، بهره‌گیری از این ماه در جهت کسب فضائل اخلاقی و دوری از گناهان سفارش و دعوت می‌کنم.

امیدواریم خداوند در این ماه عزیز دریچه‌های نور خود را به روی قلوب ما بگشاید و همه‌ی ما را از درک کنندگان شب قدر مقرر بفرماید.

# مروری بر خطبه‌های قبل

در خطبه‌ی گذشته درباره‌ی اینکه عقل بر انسان الزام می‌کند که در صدد خداشناسی برآید، سخن گفتیم و نتیجه‌ی آن چند محور داشت که من فهرست آن‌ها را عرض می‌کنم.

1. مهم‌ترین پایه‌ی معارف اسلام، خدا، توحید و ایمان به خداوند است؛ و این اعتقاد مثل یک روح بر همه‌ی اعضا، نظام اعتقادی و اخلاقی و معارف اسلام حاکم است.

2. ضرورت خداشناسی و اهمیت و آن.

اگر عقل هر کسی قاضی شود، به او الزام می‌کند که به دنبال بحث خداشناسی حرکت کن.

اگر ما پایه‌های ایمانی و اعتقادی را در خویشتن و جامعه تقویت کنیم، این پایه‌ها، جامعه، انسان، خانواده و خودمان را از آسیب‌ها محافظت می‌کند و اولین عامل برای سعادت انسان است.

در بعضی از روایات آمده که اگر ایمان به توحید و اعتقاد به خداوند بود نهایتاً انسان از عذاب جهنم نجات پیدا می‌کرد.

این یک بحث روشن و دقیقی است که در خطبه نمی‌شود همه‌ی آن‌ها را مطرح کرد.

# واژه‌های کلیدی در بحث خداشناسی

قبل از اینکه به آن ادله بپردازم، به این نکته اشاره می‌کنم که در منطق الهی که ما از قرآن الهام می‌گیریم، به دو واژه زیاد برمی‌خوریم که این واژه‌ها از کلمه‌های خیلی کلیدی در بحث خداشناسی است.

بعد از کلمه‌ی الله که اسم جامع خداوند است و بیش از هزار بار در قرآن تکرار شده است به کلمه‌ی رب برخورد می‌کنیم که بعد از کلمه‌ی الله بیشترین کاربرد را دارد؛ و در کنار آن کلمه‌ی آیه هست که منطق ایمانی انسان مؤمن را توضیح می‌دهد. چه به‌صورت مفرد (آیه) و یا به‌صورت جمع (آیات).

البته اوصاف دیگر خداوند هم مکرر در قرآن به کار رفته است ولی این دو کلمه در ارتباط باهم نگاه ما را به عالم توضیح می‌دهد.

کلمه‌ی آیه در فارسی به‌عنوان نشانه و علامت تفسیر شده است.

آیه یعنی چیزهایی که بیشترین فلسفه‌ی وجودی آن‌ها نشانه است.

مثلاً وقتی‌که از خیابان عبور می‌کنیم، خیلی چیزها در پیرامون خیابان وجود دارد که هرکدام فلسفه‌ای دارد برای اینکه از آن استفاده‌ای شود.

اما چیزهای دیگر وجود دارد که با این متفاوت است مثل علائم راهنمایی و رانندگی که علامت است؛ یعنی فلسفه‌ی آن برای این است که خودش ارزشی ندارد جز به این‌که ما را به یک امر دیگری هدایت کند.

# جهت‌های موجودات

1. بعضی موجودات هستند که خودشان موضوعیت دارند و به‌عنوان ذات خودشان از آن‌ها استفاده می‌شود.

2. ذات بعضی موجودات راهنمایی و نشان دهندگی چیز دیگری است.

3. در بعضی موجودات هم هر دو جهت وجود دارد.

بسیاری از موجودات عالم از نوع سوم هستند.

مثلاً لامپی که روشن است یا پنکه‌ای که می‌چرخد، فایده‌ای را می‌رسانند که ما به خاطر همان فایده از آن‌ها استفاده می‌کنیم؛ اما همین فایده‌ها یک نشان دهندگی هم دارند.

این روشنایی چراغ که از برق تولید شده است، با وجود خودش نشان می‌دهد که یک خبری در جای دیگری است، یک سیستمی وجود دارد که انرژی تولید می‌کند و این انرژی به لامپ منتقل می‌شود و به صورت یک روشنایی بروز پیدا می‌کند.

و خیلی از موجودات همین‌طور هستند.

عرب این جهت نشان دادن و علامت بودن چیزی برای چیز دیگر را آیه می‌گویند.

همه‌ی موجودات عالم در عین اینکه خودشان هستند نشان می‌دهند که چیز دیگری هم هست به خاطر اینکه همه‌ی موجودات به هم ربط دارند.

مثلاً وقتی‌که مزرعه‌ای به بار می‌نشیند، وارد آنجا که شویم، در عین اینکه خوشه‌های گندم و دخت بارور را می‌بینیم، این درخت در همان حال خیلی چیزهای دیگر را هم نشان می‌دهد.

# انواع آیات و نشانه ها

1. نشان دهندگی گاهی است که یک موجودی نشان می‌دهد که یک چیز دیگری هم بوده است.

مثلاً یک ساختمان نشان می‌دهد که یک معماری این مصالح را بر سر کار آورده، به هم پیوند زده و آن را بنا کرده است. این ساختمان نشان می‌دهد که معمارانی بوده‌اند و الآن دیگر نیستند.

این یک نوع نشان دهندگی و آیه بودن است.

2. آیه‌ای که نشانه‌ی رابطه‌ی مستمر و پیوسته است؛ مانند مثال لامپی که روشن است. روشن شدن لامپ نشانه‌ی این است که یک منبع مولد انرژی وجود دارد و این نشان دهندگی بر اساس یک رابطه‌ی دائمی و پیوسته است.

# معنای رب

دو واژه‌ی بسیار کلیدی در قرآن وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی این حقیقت در رابطه‌ی عالم و خدا است و آن واژه‌ی رب و آیه است.

در منطق الهی و قرآنی همه‌ی عالم آیات خدا یعنی نشانه‌ای است که با رب ارتباط دارد. رب یعنی موجودی که دائم سرپرستی می‌کند و لحظه‌ای دست لطف خود را از سر موجودات برنمی‌دارد.

این دو کلمه در ارتباط باهم هستند.

# نگاه قرآن به عالم

در یک منطق عام سرتاسر عالم آیات خدا و نشان‌دهنده‌ی دائمی وجود و لطف و عنایت خداوند است.

این نگاهی است که قرآن به عالم دارد و دلیل آن ادله‌ای است که در خطبه‌های بعد اشاره خواهیم کرد.

اگر کسی به جاهایی از قرآن که کلمه‌ی آیه را به کار برده است مراجعه کند می‌بیند که تقریباً هیچ‌چیز در سراسر عالم نیست مگر اینکه قرآن به آن آیه می‌گوید؛ یعنی تو نشانه هستی و همه‌ی وجود تو چیز دیگری را نشان می‌دهد.

و قرآن می‌خواهد این نگاه را به ایمان ما مبدل کند.

نگاه ما به عالم باید نگاه نشان دهندگی باشد. این‌ها واقعیت‌هایی است که کسانی به پیشرفت معنوی می‌رسند که دائم خدا را در چهره‌ی عالم می‌بینند.

**«ما رَأیتُ الله شَیئاً الاّ وَ رأیت الله قَبلهُ و بَعدَهُ وَ مَعَه»[[2]](#footnote-2)** این فراز نورانی که از امیرالمؤمنین (ع) و ائمه‌ی دیگر هم نقل شده است، می‌فرماید که: هر جایی را که می‌بینم قبل و بعد و همراه با آن خدا را می‌بینم.

این همان نگاه عمیق الهی است که اگر انسان رشد کند به قله‌ای می‌رسد که امیرالمؤمنین (ع) رسیده بود.

نوع استدلال قرآن و بحث‌های تکمیلی را ان‌شاءالله در هفته‌های آینده خواهیم داشت.

**بسم‌الله الرحمن الرحیم**

**وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[[3]](#footnote-3)**

# خطبه دوم

**بسم‌الله الرحمن الرحیم**

شما را در ماه تقوا، پارسایی، کرامت و ضیافت خداوند به خویشتن‌داری از گناهان و آلودگی‌ها و بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ماه عزیز توصیه می‌کنم.

# ماه مبار ک رمضان

اگر با دقت به احوال خود و فرصت‌ها و نعمت‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته است نگاه کنیم لحظه‌ای در استفاده از دریای بی‌کران ماه مبار ک رمضان درنگ نخواهیم کرد. چه‌بسا که این ماه آخرین رمضان ما باشد و دیگر توفیق درک این ماه و آن‌همه جلوه‌های زیبا و روح‌انگیز آن را نداشته باشیم.

دعاهای سحر، دعاهای روز، قرائت قرآن، اطعام یتیمان و محرومان و آن‌همه مائده‌های آسمانی که در این ماه برای ما پهن‌شده است، چیزهایی است که ممکن است دیگر در اختیار ما قرار نگیرد.

در ماه مبار ک رمضان لحظاتی را میان خود و خدای خودمان خلوت کنیم، لحظاتی کارنامه‌ی گذشته‌ی خودمان و بار گران معصیت‌ها و آلودگی‌های خودمان را مرور کنیم.

#  وفات حضرت خدیجه (س)

حضرت خدیجه (س) قبل از هجرت و در همان روزگار تنگناها از دنیا رفت؛ اما یاد و آثار وجودی او باقی ماند و تا تاریخ هست خدیجه (س) بر هر مسلمانی حق دارد.

و پیامبر (ص) فرمود: **«أینَ مثلُ خَدیجة»[[4]](#footnote-4)** مثل خدیجه (س) پیدا نخواهد شد. بانویی که آسایش، زندگی خانوادگی، ثروت و مکنت خودش را سخاوتمندانه در اختیار پیغمبر (ص) گذاشت و آرامش‌بخش وجود پیامبر (ص) بود و مثل یک سرباز همراه بود تا پیام اسلام منتشر شود.

یاد این بانوی نمونه را گرامی می‌داریم و ان‌شاءالله از درس‌های مهمی که در زندگی او بود بهره بگیریم.

روز آمار و برنامه‌ریزی و هم روز صادرات در تقویم کشور داشتیم که در رسانه‌ها کم‌وبیش راجع به این‌ها صحبت شده است.

# کلید سعادت انسان‌ها

روحیه‌ی برنامه‌ریزی و دارای برنامه بودن باید در کشور ما تقویت شود.

پیشرفت انسان در همه‌ی ابعاد مادی و معنوی درگرو نظم و برنامه است.

این دو کلید سعادت و توفیق انسان‌ها است. انسان‌هایی موفق خواهند شد که از این دو کلید بهره‌گیری کنند.

حقیقتاً اسلام دین استحکام، نظم و برنامه است.

وقتی‌که شما می‌بینید حضرت امام حسین (ع) در روز عاشورا، در شرایطی که قطعاً خود و صحابه‌شان به شهادت خواهند رسید و هیچ امید ظاهری وجود ندارد، درعین‌حال امام حسین (ع) یک برنامه‌ی جنگی دقیق را در صحنه‌ی کربلا به کار بسته است، هم شب‌های قبل که آنجا حضور پیدا کردند و هم در روز عاشورا که همه‌ی خط‌ها به شهادت منتهی می‌شوند؛ اما می‌بینید که هم خود امام حسین (ع) و هم زینب کبری (س) و دیگران که در این گروه نورانی بودند، برنامه ریختند و آن را رعایت کردند و نتیجه‌ی آن را هم گرفتند.

# درس‌های مهم عاشورا

از درس‌های بزرگ عاشورا، برنامه و نظم در رعایت برنامه بود. این نکته در سیره‌ی ائمه (ع) و در سخنان آن‌ها و در معارف اسلامی به‌وضوح مشاهده می‌شود که اسلام دین برنامه و نظم است و ما هم به برنامه و نظم توصیه‌شده‌ایم.

کشور ما باید در همه‌ی ابعاد این نگاه را داشته باشد، منتها این از برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کشور گرفته تا برنامه‌هایی که یک اداره دارد و باید در فرهنگ مردم باشد.

البته کشور ما در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند که به سمت حرکت‌های برنامه‌ای بروند و در این زمینه هم توفیقات خیلی خوبی داشتند و جای تقدیر و تشکر است اما هنوز کافی نیست.

# فرهنگ برنامه داشتن

فرهنگ عمومی باید فرهنگ برنامه داشتن در همه‌ی شئون باشد.

اگر شما در ماه مبارک رمضان برنامه‌ای طراحی کنید برای قرآن، دعا و تهذیب نفس نتیجه خواهید گرفت ولی اگر بدون برنامه باشد، طبعاً نتایج کمی می‌گیریم.

در امور مادی، شئون فرهنگی، اقتصادی و سایر شئون هم همین‌طور است.

ما باید سعی کنیم در آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، صاحبان صنایع و مشاغل و همه‌جا تفکر و فرهنگ برنامه‌ای حاکم شود.

برنامه در زندگی معجزه می‌کند و معنایش این است که ما با رعایت فرصت‌ها، زمان، وقت و محدودیت‌ها طرحی بریزیم که بهترین استفاده را از سرمایه‌ی خودمان ببریم.

اسلام ما را به برنامه ترغیب کرده است و دنیای امروز، دنیایی است که با برنامه پیشرفت می‌کند.

اگر در فرهنگ ما سرمایه‌گذاری با برنامه باشد و آینده‌ی اقتصادی خودمان را درست طراحی کنیم، قطعاً از فقر و بسیاری از مشکلات پرهیز خواهیم کرد.

همه‌ی افراد جامعه اهل برنامه، سرمایه‌گذاری و نگاه درست اقتصادی باشند و روحیه‌ی تعاون و همکاری هم در آن‌ها حاکم باشد، صنعت، کشاورزی و سایر پایه‌ها و زیرساخت‌های توسعه و رشد جامعه پیشرفت خواهد کرد. این‌ها از تعالیم اسلام است.

در نگاه برنامه‌ای داشتن آمار، ارقام و مطالعه‌ی درست امر مهمی است.

# ارتباط ایران با آژانس اتمی

تأکیدی می‌کنم بر مباحثی که امروز کشور ما در عرصه‌ی بین‌المللی مواجه است و کم‌وبیش هم در جریان هستید.

کشور ما در یک مقطع حاد و حساس با تدبیر بسیار درستی سعی کرد که همکاری خودش را با آژانس اتمی تقویت کند و علت آن این بود که ما در عرصه‌ی جهانی دو نکته را باید خیلی موردتوجه قرار دهیم و جمع بین این دو در دیپلماسی ما کار دشواری است ولی مبنای سیاست‌گذاری کلان نظام ما بوده است.

ما باید در عرصه‌ی جهانی تلاش حداکثر خود را به کار بگیریم که افکار عمومی دنیا را در برابر خودمان قرار ندهیم. منظور از افکار عمومی طراحان سیاست آمریکا، انگلیس و امثال این‌ها نیست. طبعاً هیچ‌گاه نمی‌شود افکار آن‌ها را با آرمان‌های ما هماهنگ کرد؛ اما ممکن است که در عرصه‌ی بین‌المللی به خاطر غفلت و کم‌توجه‌ی ما در افکار ملت‌ها نسبت به ما خدشه‌ای پیدا شود و در این زمینه بیش‌ازاندازه علیه ما کار شده است.

حجم عظیم تبلیغات و تولید انواع برنامه‌هایی که ما در دنیا شاهد هستیم برای اینکه نگاه دنیا را به انقلاب اسلامی، ملت ما و به اسلام بدبین کنند.

# اصل مهم در عرصه‌ی دیپلماسی

1. اصل مهم در عرصه‌ی دیپلماسی این است که این حجم را خنثی کنیم تا آنجا که در توان ما هست افکار عمومی دنیا را خوش‌بین کنیم.

حرکت مسئولان و دستگاه دیپلماسی ما در طول سال‌های گذشته در گرماگرم کارزار شدیدی که بعد از 11 سپتامبر برگزار شد و چنگ و دندان‌هایی که آمریکا به امت اسلامی نشان داد، حرکت موفقیت‌آمیزی بود.

افکار عمومی دنیا تا حد قابل قبولی این اعتماد را کرد و جلوی بدبینی عمومی در دنیا گرفته شد.

**2.** ما باید عزت، استقلال و منافع ملی و کشور خود را حفظ کنیم؛ و یکی از پایه‌های آن این است که ما در برابر هر چه که آن‌ها می‌گویند تسلیم نخواهیم شد؛ و ازجمله امور مهم این است که ما باید توانایی دانش فنی در مسائل هستی و انرژی اتمی را داشته باشیم.

1. سوره توبه آیه 119 [↑](#footnote-ref-1)
2. شرح اصول کافی، ج 3، ص 83 [↑](#footnote-ref-2)
3. سوره العصر آیات 1 تا 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. بحارالأنوار ج 43، ص 131 [↑](#footnote-ref-4)