[فهرست مطالب 1](#_Toc427940208)

[خطبه اول 2](#_Toc427940209)

[ابعاد شخصیت حضرت صادق (ع) 2](#_Toc427940210)

[عصر شکوفایی معارف اهل بیت 2](#_Toc427940211)

[دستگیری از محرومان 3](#_Toc427940212)

[خیرخواهی و گذشت 3](#_Toc427940213)

[نماز ملکوتی 3](#_Toc427940214)

[کار و تلاش 3](#_Toc427940215)

[قناعت 4](#_Toc427940216)

[ساده زیستی 4](#_Toc427940217)

[شخصیّت علمی و معنوی 4](#_Toc427940218)

[فعالیت‌های سیاسی امام صادق علیه السلام 4](#_Toc427940219)

[اخلاق اجتماعی 5](#_Toc427940220)

[خطبه دوم 5](#_Toc427940221)

[هفته پژوهش 6](#_Toc427940222)

[جهانی شدن و اهمیت تحقیق و توسعه 6](#_Toc427940223)

[ضرورت و اهمیت پژوهش و جایگاه آن در جامعه 6](#_Toc427940224)

[روز وحدت حوزه و دانشگاه 6](#_Toc427940225)

[جایگاه حوزه 7](#_Toc427940226)

[جایگاه دانشگاه 7](#_Toc427940227)

[انتخابات 8](#_Toc427940228)

[اهمیت واکسیناسیون 8](#_Toc427940229)

# 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.**

# ابعاد شخصیت حضرت صادق (ع)

دوران سی‌وچهارساله امامت امام صادق (علیه‌السلام)، عصر شکوفایی معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بود. آن حضرت در این دوران از درگیری بنی‌امیه و بنی‌عباس و اشتغال آن‌ها به خودشان استفاده کرده و با توجه به نیاز شدید جامعه آن زمان و آماده بودن زمینه اجتماعی، با ایجاد یک حوزه وسیع علمی و دینی، به تربیت شاگردان بسیاری در زمینه‌های مختلف علمی و مذهبی پرداختند. عده شاگردان معروف ایشان را تا چهار هزار نفر و مجموع آن‌ها را تا 12 هزار نفر هم نوشته‌اند. به این ترتیب آن حضرت ضمن مبارزه با شبهات مسموم بدعت گزاران، اسلام نام محمّدی را از زیر حجاب تیره و تار اسلام بنی‌امیه و بنی‌عباس بیرون آوردند.

# عصر شکوفایی معارف اهل‌بیت

عصر امام صادق (علیه‌السلام) در قرن دوم هـ. ق. عصر شکوفایی دانش، فقه، کلام، مناظره، حدیث و روایت و در آن‌سوی، عصر بدعت‌ها، گمراهی‌ها و گسترش مذهب‌های مختلف بود؛ بنابراین آن حضرت با توجه به نیاز جامعه آن روز و در پرتو شرایط آماده و آرامش به وجود آمده برای بنی‌هاشم به‌واسطه درگیری حکومت‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس با تأسیس مجالس درس و مراکز علمی به تربیت شاگردان بسیار پرداخت. آن حضرت با شرکت در مناظرات و مباحثات علمی و مذهبی علاوه بر آشکار ساختن چهره راستین اسلام و فقه آل محمّد، شبهات دروغ‌سازان و نیرنگ‌بازان اموی و عباسی را نیز پاسخ می‌گفت و توطئه‌های آنان را باطل می‌کرد.

# دستگیری از محرومان

مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی از هشام بن سالم نقل کرده است: همین‌که پاسی از شب می‌گذشت امام صادق (علیه‌السلام) انبانی از نان و گوشت و پول فراهم می‌آورد و آن را بر دوش می‌گرفت و به‌سوی خانه نیازمندان مدینه رهسپار شده و آن‌ها را در میانشان، تقسیم می‌کرد. آنان نیز تا هنگامی‌که امام صادق (علیه‌السلام) از دنیا رفت و این کار متوقف شد او را نمی‌شناختند، آن هنگام بود که دانستند شخصی که شبانه به یاری‌شان می‌شتافت امام صادق (علیه‌السلام) بوده است.

# خیرخواهی و گذشت

امام صادق (علیه‌السلام) نیز همچون، دیگر ائمه هدی، مصداق روشن انسان کامل و نمونه عالی گذشت و خیرخواهی بودند. دراین‌باره گفته‌اند روزی، مردی به نزد امام صادق (علیه‌السلام) آمد و گفت: پسرعموی ایشان، به آن حضرت ناسزا گفته و در این راه از چیزی فروگذار نکرده است. امام با شنیدن این سخن از جای برخاسته و دو رکعت نماز گزاردند و آنگاه چنین دعا کردند: خداوندا، من حق خود را بر او بخشیدم، جود و کرم تو از من بیشتر است او را ببخش و گفتار و کردارش را بر او مگیر و پیوسته آن فرد را دعا می‌کردند.

# نماز ملکوتی

امامان معصوم، با تزکیه نفس و عبادت خالصانه خویش، صعودی شکوهمندانه بر قله‌های کمال انسانی داشتند. آنان در نماز و نیازشان، از مرز خود گذشته و در وادی بی‌خودی سیر می‌کردند. درباره نماز امام صادق (علیه‌السلام) گفته‌اند: روزی با حالی ملکوتی مشغول نماز بودند و آیات قرآن را در نماز تلاوت می‌کردند. ناگهان از حال رفتند. پس از لحظاتی که به حال عادی بازگشتند، حاضران از ایشان پرسیدند: این چه حالی بود که به شما دست داد؟ آن بزرگوار در پاسخ فرمودند: آیات قرآن را تکرار کردم، تا این‌که به حالتی رسیدم که گویی آن آیات را به‌طور مستقیم از زبان نازل کننده آیات، می‌شنیدم.

#  کار و تلاش

مکتب امام صادق (علیه‌السلام)، مکتب امامت، خلافت الهی و هدایت انسان‌ها است، و گاه حتی مکتب درس‌آموزی برای کسب روزی حلال. ایشان خود پیوسته کار و تلاش می‌کردند و دیگران را هم به این امر، سفارش می‌نمودند و نمی‌خواستند که فردی در جامعه از کوشش برای کسب روزی حلال، باز ماند. ایشان کار و تلاش برای کسب روزی را وسیله حفظ آبرو تلقی کرده و می‌فرمودند: آدمی باید در پی کسب و کار برای حفظ آبروی خود باشد.

قناعت
امام صادق (علیه‌السلام) مصداق روشن کسانی بودند که کم‌مصرف می‌کنند و زیاد بهره می‌دهند و هم مصداق آیه 67 سوره فرقان، در وصف بندگان راستین خدا: بندگان خالص خدا کسانی هستند که در هزینه خود نه اسراف در پیش می‌گیرند و نه سخت‌گیری، بلکه در میان این دو، حد اعتدالی دارند. ایشان درباره میانه‌روی اقتصادی می‌فرمودند: من ضامنم که اگر کسی میانه‌رو باشد، فقیر نگردد.

# ساده زیستی

امام صادق (علیه‌السلام) در همه شئون زندگی، سیره پیامبر اکرم (ص) را الگوی رفتار خود قرار داده بودند. در بسیاری از وقت‌ها، با کارگران و غلامان خود بر سر یک سفره می‌نشستند و بدون هیچ غروری با آنان هم غذا می‌شدند. در خوردن غذا آرام و صبور بودند و هرگز با حرص و ولع غذا نمی‌خوردند و مانند برخی از متکبران، غذای مخصوص و متفاوت از دیگران نداشتند.

# شخصیّت علمی و معنوی

امام صادق (علیه‌السلام) ازنظر علمی و معنوی دارای مقامی والا و ارزشمند بودند به‌گونه‌ای که می‌توان گفت همه علوم اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در وجود ایشان جمع بود. ابن حجر (دانشمند اهل سنت) در کتاب صواعق دراین‌باره می‌گوید: او، آن‌قدر مباحث فقهی را در جهان عرضه کرده که قبل و بعد او سابقه ندارد.

# فعالیت‌های سیاسی امام صادق (علیه‌السلام)

امام صادق (علیه‌السلام) علاوه بر فعالیت در زمینه‏های علمی، در عرصه سیاست نیز حضوری گسترده داشتند و مبارزات سیاسی خود را با تکیه بر امامت و رهبری اهل‌بیت آغاز کردند. ایشان در فرصت‌های مناسب، ازجمله در روز عرفه و در اجتماع عظیم حجاج در مراسم حج، حکومت را حق خود معرفی می‌کردند. همچنین آن حضرت، پیرو فعالیت‌های سیاسی خود، به‌منظور تبلیغ جریان اصیل امامت، نمایندگانی به مناطق مختلف می‌فرستادند و با تأیید و تشویق قیام‌های اسلامی، نقش مهمی را در پیشرفت و گسترش آن قیام‌ها برعهده داشتند.

# اخلاق اجتماعی

درباره شیوه رفتاری امام صادق (علیه‌السلام) با مردم گفته‌اند: ایشان فردی خوش مجلس و خوش‌سخن بودند. با مردم روابط گرم، و معاشرتی صمیمانه داشتند، ولی این گرمی و صمیمیت سبب آن نمی‌شد که در مجلس ایشان، کار خارج از نزاکتی صورت گیرد. آن امام، هرگز کلام کسی را قطع نمی‌کرد و پس از پایان سخنان دیگران، حرف و سخنشان را آغاز می‌کردند. همچنین ایشان با چهره‌ای بشاش و گشاده و با لبانی متبسم با مردم روبرو می‌شدند چنانچه مالک بن انس یکی از شاگردان امام صادق (علیه‌السلام) و پیشوای مذهب مالکی می‌گوید: او فردی شوخ‌طبع و خنده‌رو بود.

**«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاک الْکوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّک وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَک هُوَ الْأَبْتَرُ»[[3]](#footnote-3)**

# 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 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»[[4]](#footnote-4) 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.**

# هفته پژوهش

# جهانی‌شدن و اهمیت تحقیق و توسعه

پیشرفت سریع فناوری و تحولات بی‌سابقه در توسعه ارتباطات بین‌المللی در جریان جهانی‌شدن موجب شده است که رویارویی جوامع بشری به طریقی از شکل برخوردهای نظامی به رقابت‌های فناوری و تکنولوژی تبدیل شود. در قرن حاضر یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، واحدهای تحقیق و توسعه بوده و این عامل باعث جداسازی کشورهای غنی از کشورهای فقیر می‌باشد. رشد تحقیقات توسعه‌ای در هر کشور با ایجاد فضای ملی تحقیق و توسعه و افزایش شاخص‌های سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی، اطلاعات و اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه امکان‌پذیر خواهد بود.

# ضرورت و اهمیت پژوهش و جایگاه آن در جامعه

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به‌منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه و ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران،

# روز وحدت حوزه و دانشگاه

از خجسته‌ترین پیامدهای انقلاب اسلامی، وحدت حوزه و دانشگاه است. طرح مسئله وحدت حوزه و دانشگاه را می‌توان از آثار انقلاب فرهنگی دانست که با بهره‌گیری از رهنمودهای امام خمینی (ره) در سال 59 آغاز گردید. انقلاب فرهنگی هم چنان‌که حضرت امام (ره) در پیام نوروزی سال 59 اعلام فرمود، گسترش پژوهش‌های علمی و معارف بلند و عمیق اسلام را به‌عنوان هدف اصلی دنبال می‌نمود. این آرمان بلند، دانشگاه و حوزه را برای تلاش مشترک به‌سوی هم کشاند و در فضای سیاسی آن زمان، باب مشارکت و وحدت حوزه و دانشگاه را باز کرد.

بیست و هفتم آذرماه، یادآور عروج سرخ مجاهدی خستگی‌ناپذیر و عالمی ربانی، آیت اللّه مفتح، است که از پیشروان اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه بود. این شهید والامقام در راه تحقق این اندیشه و آرمان بلند که از اندیشه بلند امام (ره) برخاسته بود، تلاش‌های بی‌وقفه‌ای انجام داد. به‌پاس فعالیت‌های چشم‌گیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه لزوم ارتباط، همکاری و هم فکری این دو قشر اندیشمند، روز 27 آذر که سالروز شهادت دکتر مفتح نیز می‌باشد روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاری شده است.

# جایگاه حوزه

حوزه‌های علمیه در جامعه دینی و نظام ما دارای جایگاهی بس مهم و والا هستند. نقش حوزه‌ها در حرکت اسلامی و تربیت جامعه بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است. با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان درمی‌یابیم که عالمان دینی همواره سرپرستی و هدایت جامعه را بر عهده داشته و در حوادث و به‌ویژه مبارزات مردم علیه طاغوت و حکومت‌های جائز زمان خویش، پیشاپیش مردم به قیام برخاسته‌اند. با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، و پدید آمدن افق‌های تازه، مسئولیت سنگین‌تری بر عهده حوزویان قرار گرفته است.

# جایگاه دانشگاه

دانشگاه همواره جایگاه آموزش و کاوش در حوزه اندیشه‌های علمی بوده است و رسالت بلند آنان سوق دادن جامعه به‌سوی مقاصد بلند فرهنگی و اجتماعی است. دانشگاهیان به‌عنوان روشن‌فکرانی که از افق بالاتری به جامعه می‌نگرند، می‌توانند در پیشبرد جامعه به‌سوی رشد و تعالی نقش بسیار مهمی ایفا نمایند.

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف، و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته مستقل، جامعه امام، جامعه پیشاهنگ، جامعه الگو حرکت نمایند. طلّاب جوان و عزیز و زحمتکش و قانع و مؤمن در حوزه‌های علمیه و نیز دانشجویان عزیز، این جوانان، این فرزندان و این جگرگوشه‌های ملت، این بهترین و پاک‌ترین عناصر جامعه ما در دانشگاه‌ها؛ باید در خط اسلام و در جهت عظمت کشور و بلند کردن پرچم اسلام و بیدار کردن ملت‌های عالم و روح بخشیدن به این دنیای مرده به‌وسیله دست‌های استکباری، درس بخوانند و کار و تلاش کنند تا مطمئن شوند که فردای ایران اسلامی، به‌مراتب از امروز بهتر خواهد بود. این هدف شماست، این هدف وحدت حوزه و دانشگاه است.

# انتخابات

انتخابات مبتنی بر قانون موجب حفظ حرمت‌ها، رعایت اخلاق، افزایش آگاهی مردم و انسجام و وحدت ملی در کشور است. باید برگزارکنندگان انتخابات بر قوانین احاطه داشته باشند و این احساس در مردم ایجاد شود که در چارچوب قوانین کارها به‌درستی انجام می‌شود و یقین پیدا کنند که مجریان انتخابات بر رعایت بی‌طرفی در قانون پایبند هستند، موجب تحقق حضور حداکثری مردم در انتخابات خواهد شد. امید مردم به این است که رأی آنان در آینده خود و سرنوشت کشورشان مؤثر و با یک انتخابات خوب و مؤثر آینده بهتری را بتوانند رقم بزنند.

داوطلبین انتخابات با به میدان آوردن شأن، شخصیت، مال و آبروی خود در برگزاری انتخابات دخیل هستند و اگر همه در رعایت موازین انتخابات گام‌های مؤثری را برداریم حقوق مردم و کاندیداها حفظ خواهد شد. باید شرایطی را فراهم کرد که مردم در جریان قرار بگیرند که دولت همه تلاش خود را به کار گرفته است تا انتخاباتی خوب و سالم را برگزار کند چرا که در صورت برگزاری انتخابات با شکوه، مردم به آینده خود و کشورشان امیدوار می‌شوند. امیدواریم که با انجام این نوع اقدامات بتوانیم با آمادگی کامل‌تری به انتخابات ورود پیدا کنیم و این باعث علاقه‌مندی بیشتر مردم برای حضور در انتخابات خواهد بود.

# اهمیت واکسیناسیون

بیماری‌های عفونی از دشمنان دیرباز سلامت بشری هستند که در قرن‌های متمادی با ایجاد همه‌گیری‌های وسیع و مرگ‌ومیر بالا سالیان متمادی علم پزشکی را به چالش کشیده‌اند، به‌طوری‌که بهره‌گیری از روش‌های مختلف پیشگیری از آن‌ها همواره مورد توجه نسل‌های بشری و به‌ویژه پزشکان و پژوهشگران بوده است.

واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و باارزشی است که به‌وسیله آن با هزینه کم می‌توان از ابتلا به بیماری‌های عفونی جلوگیری کرد. با اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی در جهان، شیوع بسیاری از بیماری‌های خطرناک در بین شیرخواران، کودکان و بالغین کاهش بارزی پیدا کرده است بطوری که اکنون شیوع بیماری‌های خطیری چون دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک و فلج کودکان با واکسیناسیون همگانی با موفقیت کنترل و در بسیاری از کشورها عملاً به حداقل میزان خود رسیده است. بیماری‌هایی نظیر فلج اطفال و سرخک از مهم‌ترین بیماری‌هایی هستند که کاندیدای ریشه‌کن شدن می‌باشند. البته این دو بیماری در برخی کشورها به مرحله حذف رسیده و یا طی سال‌های اخیر هیچ موردی از آن‌ها گزارش نشده است.

**نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعزّ الأجلّ الاکرم یا الله ... یا ارحم الرحمین. 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. . سوره کوثر. [↑](#footnote-ref-3)
4. . حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-4)