# فهرست مطالب

[خطبه اول: 2](#_Toc421397901)

[دوستی، رفاقت و برادری (صداقت) 2](#_Toc421397902)

[برادری و اخوت 2](#_Toc421397903)

[برادری عام 2](#_Toc421397904)

[برادری خاص 3](#_Toc421397905)

[خلاصه: 3](#_Toc421397906)

[رفاقت و دوستی 4](#_Toc421397907)

[تأثیر و اهمیت رفاقت و دوستی 4](#_Toc421397908)

[دوستان خوب، پله‌ای برای رسیدن به کمال 5](#_Toc421397909)

[شرایط دوست 6](#_Toc421397910)

[خطبه دوم: 7](#_Toc421397911)

[طرح مسائل دنیای اسلام بر اساس قاعده (المسلم اخ المسلم) 8](#_Toc421397912)

[حضور جوانان در نماز جمعه میبد 8](#_Toc421397913)

[هدف نماز جمعه 9](#_Toc421397914)

[اتفاقات اخیر افغانستان 9](#_Toc421397915)

[رهبری اگاه، هوشیاری سیاسی عامل برون رفتن ایران از خطرها 10](#_Toc421397916)

[راه حل افغانستان برای برون رفت از مشکلات 10](#_Toc421397917)

[تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری درمورد حضور مردم در صحنه 10](#_Toc421397918)

[برتری وضعیت اقتصادی ، سیاسی ایران نسبت به کشورهای همسایه 11](#_Toc421397919)

[پیشواز از ماه مبارک رمضان 11](#_Toc421397920)

[دهه‌ی فجر 12](#_Toc421397921)

[اعیاد پیش رو 12](#_Toc421397922)

[روح تعاون و همکاری بین مردم 12](#_Toc421397923)

# خطبه اول:

نصلی و نسلم علی الرسول النبی الطهامی الهاشمی المکی المدنی ابالقاسم محمد (ص) و علی آله الاطیبین الاطهرین لا سیما مولانا و امامنا الحجة بن الحسن عسکری (ع). اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم . یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.[[1]](#footnote-1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ[[2]](#footnote-2) عبادالله اوصیکم و نفسی بتقوا الله و التزام اوامره و اجتناب معاصی و ان اتقوا الله مفتاح سداد و ذخیرة معاد

همه‌ی شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را تقوای الهی و به ذکر خداوند، عمل به دستورات الهی، دوری از گناهان و معصیت‌ها سفارش و دعوت می‌کنم و از خداوند می‌خواهیم که همه‌ی ما را مشمول عنایات و الطاف دائمی خودش قرار بدهد.

بعضی از برادران و خواهران به یاد دارند که ما بحث اخلاق،‌اخلاقیات اجتماعی اسلام که مربوط به روابط مردم در میان خودشان است؛ شروع کردیم. البته به دلیل مناسباتی که پیش آمد؛‌چند هفته‌ای قطع شد. سابق در مورد حسن خلق، خوش‌رفتاری که باید در بین مردم،‌افراد جامعه‌ی اسلامی حاکم باشد بحث کرده بودیم. امروز ادامه‌ی ان مباحث را در موضوع دیگری از اخلاقات اجتماعی اسلام که در روایات و منابع اسلامی به آن تأکید شده است؛‌شروع می‌کنیم.

# دوستی، رفاقت و برادری (صداقت)

بشر به صورت فطری نیاز به انس و ارتباط محبت‌آمیز دارد. کلمه انسان، از ماده‌ی انس گرفته شده است. طبیعت بشر اجتماعی است. انسان در جامعه باید زندگی کند. زندگی سالم اجتماعی نیازمند ارتباطات سالم اجتماعی است.

# برادری و اخوت

# برادری عام

برادری، اخوت به یک معنا عام است. هر مسلم با مسلم دیگر برادر است. اِنَّمَا المُؤمنونَ اِخْوَةْ[[3]](#footnote-3) مؤمن با مؤمن دیگر برادر و خواهر هستند. این برادری عام و عمومی بین تمام مسلمانان است.

# برادری خاص

در بعضی از اوقات ارتباطات خاصی بین افرادی برقرار می‌شود که به اسم رفاقت شناخته می‌شود. ما همه از حیث مسلمانی با هم برادریم. الْمُسْلِمَ‏ أَخُ‏ الْمُسْلِم‏[[4]](#footnote-4) این از اولین شعارهای اسلام است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند. مسلمان و مسلمان مرز نمی‌شناسد. سیاه وسفید، عرب و عجم، رنگ وزبان، پوست، سرزمین واقلیم ، منطقه جغرافیایی، بزرگ، کوچک بودن، با سواد، بی‌سوداد بودن در رابطه‌ی برادری مسلمان با مسلمان دیگر مطرح نیست. این از معیارهای اولیه‌ای است که پیامبر اکرم (ص) بنیان نهاد.

معیار و شاخص از دیدگاه اسلام، الْمُسْلِمَ‏ أَخُ‏ الْمُسْلِم است. اینکه کسی وارد جلگه‌ی اسلام شد، به شهادتین لب باز کرد، به وحدانیت و پیامبر (ص) شهادت داد، برادر تمام مسلمانان می‌شود. این فراتر از مذهب است، شیعه و سنی ندارد.

در این دایره‌ی عام، یک برادری بین مؤمنین است. یعنی کسانی که در عقائد حقه با هم مشترک هستند. اِنَّمَا المُؤمنونَ اِخْوَةْ. این دایره کوچکتری نسبت به رابطه‌ی مسلمانان است. یعنی کسانی که در اعتقادات و ولایت و .. با هم اشتراک دارند؛ برادری دیگری دارند.

نوع سوم برادری و رفاقت این است که در کل مجموعه‌ی مسلمان‌ها، مؤمنین عده‌ای با هم رفیق و دوست می‌شوند. در عربی و تعبیرات روایی ما به اخا واخوت گفته می‌شود. گاهی هم صداقت گفته می‌شود. رفیق و رفاقت نیز معنا شده است.

# خلاصه:

سه نوع رابطه برادری وجود دارد

1.برادری مسلمان با مسلمان

2. برادری مؤمن با مؤمن

3. برادری بین عده‌ای خاص البته با انس و صمیمت بیشتر نسبت به دو ارتباط بالا

در منابع اسلامی در مورد هر یک از این سه مورد، احکام و شرایطی وارد شده است. موضوع سخن ما در مورد معنای سوم (رفاقت،‌دوستی) است.

# رفاقت و دوستی

 دراین باب، در روایات، شرایط دوست، احکام، وظایف ... بسیار آمده است.

رفاقت و دوستی نیاز بشر است. بشر برای اینکه از نظر روحی آرامش داشته باشد، نیاز به رفاقت دارد. همانطور که کانون خانواده نیز یکی از کانون‌های آرامش است.

# تأثیر و اهمیت رفاقت و دوستی

روایات متعددی در این زمینه داریم.

در روایتی داریم الصَّدِيقُ‏ أَقْرَبُ‏ الْأَقَارِبِ‏.[[5]](#footnote-5) دوست و رفیق انسان، نزدیک‌ترین نزدیکان است. نزدیکی وی از خویشان هم نزدیک‌تر می‌شود.

در جای دیگر می‌فرمایند: الْصَدیقُ نَسیب الرُوح و الأخ نسيب الجسم‏ [[6]](#footnote-6) می‌فرماید: که برادری تنی انسان، منسوب است و خویشاوند جسمی است؛ اما دوست ورفیق خویشاوند روحی است. رفاقت تأثیر زیادی در زندگی انسان دارد.

روایت دیگری می‌فرماید: الْمَرْءُ عَلَى دِينِ‏ خَلِيلِهِ‏ وَ قَرِينِهِ‏.[[7]](#footnote-7) انسان بر دین دوست و همنشین خودش است. یعنی دوستی و همنشینی در دین انسان تأثیر می‌گذارد.

در روایت دیگری داریم الناس علی دین ملوکهم[[8]](#footnote-8) مردم بر منوال دین حاکم‌ها و مسئولینشان هستند.

اگر می‌خواهی کسی را بشناسی، دوستانش را ببین. البته در بعضی اوقات کسی که قوی است، با کسانی که خوب نیستند طرح دوستی می‌ریزد تا آن‌ها را هدایت بکند. البته به شرطی که خودش به بیراهه نرود.

با شخصی برخورد کردیم می‌گفت: برای این که چندین نفر را امر به معروف و نهی از منکر کنم با آن‌ها طرح رفاقت ریختم تا رفتار و اخلاق آن‌ها را تغییر بدهم. اما مدتی بعد دیدم که پایم در حال لغزیدن است. به او گفتم که این رابطه را قطع کن.

دوستی دین، فکر، اعتقاد انسان را عوض می‌کند. این تأثیر در همه‌ی زندگی بشر دارد. از لحاظ روحی وروانی اگر انس گرفت، در اعماق وجود انسان اثر می‌گذارد و به طرف وی کشانده می‌شود.

# دوستان خوب، پله‌ای برای رسیدن به کمال

انسان بهترین چیزی که برای کمال خودش می‌تواند بیابد، دوستان خوب است. اگر می‌خواهید کسی را بشناسید ببینید با چه کسانی معاشرت می‌کند.

در دوران نوجوانی و جوانی، این دوستان نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند. گاهی دوستان بر مسیر زندگی جوانان و نوجوانان ما تأثیر می‌گذارند. انسان موجود اجتماعی است، ما در خلأ زندگی نمی‌کنیم و نمی‌توانیم یک نفره در منطقه‌ای زندگی بکنیم. ما در روابط اجتماعی زندگی می‌کنیم، در ارتباط با دوستان، معلمان و متعلم زندگی می‌کنیم. این ارتباطات روح انسان را می‌سازد.

درست است که انسان خودش صاحب اراده است؛ اما واقعیت این است که ما در پیوندهای اجتماعی ساخته می‌شویم. اگر درصد بالایی از دین، اعتقاد، کمال، شخصیت، رفتار، آداب و رسوم از اراده و تصمیم شخصی ناشی می‌شود، بخش ودرصد بالایی نیز از ارتباطات اجتماعی ناشی می‌شود.

دوستی تأثیر زیادی در شخصیت، افکار و اعتقادات انسان دارد، از این رو احادیث و روایات زیادی در این زمینه موجود است.

#  شرایط دوست

دوستی انواعی دارد، گاهی بر پایه‌ی منافع مادی است. از نظر روحی وفکری با هم موافق نیستند؛ این دوستی‌ها زودگذ ر است.

نوع دیگر آن، رفاقت دائمی و مستمر است. این دوستی را باید در راه خدا قرار داد. برادری، محبت در راه خدا ثواب‌های زیادی دارد.

زمانی که دوست را انتخاب می‌کنیم، شرایطی دارد:

امام صادق (ع) می‌فرمایند: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَكُونُ‏ الصَّدَاقَةُ إِلَّا بِحُدُودِهَا فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ هَذِهِ الْحُدُودُ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْهَا فَانْسُبْهُ إِلَى الصَّدَاقَةِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْهَا فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّدَاقَةِ فَأَوَّلُهَا أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتُهُ وَ عَلَانِيَتُهُ لَكَ وَاحِدَةً وَ الثَّانِي أَنْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ وَ شَيْنَكَ شَيْنَهُ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا تُغَيِّرَهُ عَلَيْكَ وِلَايَةٌ وَ لَا مَالٌ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا يَمْنَعَكَ شَيْئاً تَنَالُهُ مَقْدُرَتُهُ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ أَنْ لَا يُسْلِمَكَ عِنْدَ النَّكَبَاتِ.[[9]](#footnote-9)

دوستی و رفاقت تام نمی‌شود مگر با حدود خویش. اگر کسی تمام شروط را داشت، او را دوست قرار بده. یا اقلاً بخشی از این شرایط را داشت او را به عنوان دوست انتخاب کنید. جوان و نوجوان مسلمان، اولیا اگر در کسی این شرایط را ندیدید او را به عنوان دوست انتخاب نکنید.

1.اولین حد و مرز دوستی این است که ظاهر و نهاد او با تو یکسان باشد. در ظاهر به گونه‌ای برخورد نکند که در قلب بر خلاف آن باشد. ظاهر و باطن او یکسان باشد. در روایت داریم که دو سه بار در ارتباطاتان، در دعوا و مخاصمه چقدر با تو با عدالت رفتار می‌کند؛

2. دومین شرط، او زینت خودش را زینت خودش بداند، خوبی تو را خوبی خودش بداند، بدی و نقص تو را اشکال خودش بداند. همانطور که سعی می‌کند اشکال خودش را برطرف کند، بکوشد که اشکال تو را بپوشاند. صدیق باید آینه دوستش باشد.

3. اگر به پست و مقام رسید؛ دوستی را فراموش نکند. ممکن است بر اثر دور شدن شهر، ارتباط کم شود، اما به این سادگی پیوند رفاقت و دوستی را رهانکند.

4. تا آن اندازه که در قدرت دارد به تو سود برساند و کمک کند. البته سوء استفاده نشود.

5. در سختی‌ها تو را رها نکند. در مشکلات دوست تو باشد.

این پنج حدی است که امام صادق (ع) برای روایت ذکر کرده‌اند. حدود 15 شرط است که از لحاظ تربیتی بعداً عرض خواهم کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم\* وَالعَصر\* اِنَّ الاِنسانَ لَفی خسر\* الا الّذین آمنوا و عملوالصالحات\* و تواضعوا بالحقِّ و تواضعوا بِالصَبر[[10]](#footnote-10)

# خطبه دوم:

بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول و لاقوة الا بالله العلی العظیم نحمدک اللهم و نستغفرک و نستهدیک و نؤمن بک و نتوکل علیک ونصلی و نصلم علی رسولک عن نبی طهامی الهاشمیه المدنی المکی ابالقاسم محمد (ص) و علی آله الاطیبین الاطهرین، لا سیما مولاناو امامنا مولا الموحدین و امام المتقین علی بن ابیطالب (ع) و صلّ علی صدیقة الطاهرة فاطمة‌الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی الشباب اهل الجنة و علی علی بن الحسین زین العابدین و قرة عین الناظرین و علی 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 حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک اعوذ بالله من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[[11]](#footnote-11) عبادالله اوصیکم و نفسی بتقوا الله و التزام اوامره واجتناب معاصی فان اتقوا الله مفتاح سداد و ذخیرة معاد

همه‌ی شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداند و عمل به دستورات الهی، دوری از گناهان و معصیت‌ها .. از خداوند می‌خواهیم که به ما توفیق بهره‌گیری از نعمات خودش، اتصاف به تقوا و ویژگی‌های متقین را عنایت بفرماید.

# طرح مسائل دنیای اسلام بر اساس قاعده (المسلم اخ المسلم)

طرح مسائل دنیای اسلام، بر روی اصل «الْمُسلِم اَخُ المُسلِم» مسئله‌ی واجب است. باید تمام مسلمان‌ها را برادار بدانیم. بنابراین در مسائل سیاسی، اجتماعی آن‌ها باید اطلاع داشته باشیم؛ و در حد امکان باید کمکشان کنیم. البته این تابع قدرت و توان مسلمانان است که تا چه اندازه برای برادر مؤمنش کاری انجام دهد. مسائل دنیای اسلام در خطبه‌ها که مطرح می‌شود بنا بر اصل مذکور است. حضرت امام رضا (ع) در روایت می‌فرماید: خطیب جمعه در خطبه دوم نماز باید دردهای عالم اسلام را بیان بکند، مسائل و مشکلات دنیای اسلام مطرح بشود به همین دلیل است.

یکی از ثواب‌های الهی نماز جمعه به دلیل آثار سیاسی و اجتماعی است. یکی از اهداف و اغراض مهم نماز جمعه این است که هفته‌ای یک بار روح جمعی و اجتماعی در مردم دمیده بشود. حضور مردم در این پایگاه و در جایگاه نماز به خاطر ایجاد روحیه اخوت و انس است. بنابراین کسانی که می‌توانند کنار هم جمع بشوند و آگاهی نسبت به احوال هم پیدا کنند باید برای نماز جمع بشوند. بعد از انقلاب پایه‌ی این نماز عبادی و سیاسی ریخته شده است. البته در این منطقه و شهرستان قبل از انقلاب هم نماز جمعه بر پا می‌شد.

# حضور جوانان در نماز جمعه میبد

طبق آمار و ارقامی که نشان می‌دهد (جهت تقدیر و تشکر عرض می‌کنم) نسبت به جمعیت، شرکت کننده‌ی نماز در این شهرستان، رقم خوبی است و حضور جوانان و نوجوانان نیز قابل قبول است. خداوند به شما اجر و ثواب کامل عنایت بفرماید.

# هدف نماز جمعه

هدف نماز جمعه، ایجاد روح برادری، برابری در یک منطقه و شهر است. هدف دیگر بر اساس روح برادری، اطلاع از دنیای اسلام پیدا بکنیم. ضمناً هدف دیگر، پندگیری و عبرت آموزی است.

# اتفاقات اخیر افغانستان

اتفاقاتی که در افغانستان انجام می‌شود، از اتفاقات جانگذار و عبرت‌آموز دنیای اسلام است. افغانستان کشوری است که هم تعصب دینی قوی دارند، سوابق خوبی در دنیای اسلام دارند همچنین مردمی هستند که در مقابل ارتش شوروی سابق، سال‌ها ایستادند. همانطور که ایستادگی امت ایران، در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس از سینه‌ی تاریخ محو نمی‌شود، ملتی که برای رضای خدا ودفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی اینطور مقاومت کردند؛ یک چنین ارزشی نیز در افغانستان وجود دارد. این از سوابق ممتاز دنیای اسلام است. مردمی که با عقب‌افتاده‌ترین سلاح‌ها در مقابل پیشرفته‌ترین نظام‌های تسلیحاتی دنیا ایستادند و پیروز شدند. این نشانه‌ی اقتدار اسلام است. این نشانه آن است که اگر برادری و روح عمیق اسلامی بر جامعه حاکم باشد می‌تواند اینچنین از خود دفاع کند. این واقعیت گذشته افغانستان است. که برای دنیای اسلام افتخار است. یک ارتش قوی در تمام نقاط کشور حاضر است ولی مردم ایستادگی کردند و پیروز شدند.

اما با کمال تأسف، دست‌های مرموز خارجی، تعصب‌های گروهی بیجا، نااگاهی نسبت به توطئه دشمن‌ها باعث شد که یک کشور اسلامی به این وضع بیفتد. در ماه‌های اخیر با هواپیما و موشک‌، گروه‌ها به جان هم بیفتند. مردم را فدا اغراض گروهی خودشان کرده‌اند. این امر زشتی است که به دنبال آن افتخار اتفاق افتاده است. برای هر مسلمان جای تأسف و تأثر عمیق دارد. کشوری که آن افتخار را به سختی به دست آوردند به این سادگی از دست می‌دهند.

افغانستانی‌ها اگر بعد از خروج ارتش جمهوری شوروی و فرورختن نظام کمونیستی شوروی، یکجا و یکدست بودند، البته اهداف گروهی و جناح‌های مختلف مشکلی ندارد؛ و معیارهای اسلامی را در نظر می‌گرفتند؛ اکنون به یک کشور قدرتمند اسلامی مبدل شده بودند. که با آن سابقه جنگ و جهاد برای خودش یک وزنه‌ی بزرگ در منطقه بود. می‌توانست قدم‌های اولیه را برای بازسازی کشورش بردارد. کشوری که تمام امکاناتش و تجهیزاتش در جنگ از بین رفته بود.

البته حتی کشور ما، با این همه امکانات؛ با مسئله بازسازی مشکل داریم، افغانستان با دست خالی مشکلات بیشتری دارند اما می‌توانستند شروع بکنند. هر روز که تأخیر بیفتد ضرر بیشتری به آن‌ها می رسد. اما هواهای نفس، اغراض گروهی، اگاهی کم، باعث شد که این اتفاق در افغانستان نیفتد. سرانی در گروه‌هایی هستند که به دنبال مطامع حیوانی خودشان هستند؛ یا وابستگی به استکبار دارند؛ باعث این اتفاقات می‌شوند. البته به جز این دلیل، دلیل‌های دیگری نیز دارد به طور مثال: نمازهای جمعه با شکوه، روح برادری، رشد سیاسی بینشان حاکم نبوده است.

# رهبری اگاه، هوشیاری سیاسی عامل برون رفتن ایران از خطرها

نماز جمعه و مراسماتی که قبل از انقلاب داشتیم، رهبری آگاه و هوشیاری سیاسی از صدها خطر سهمگین و کشنده‌ی دشمنان، رها یافتیم. اکنون هم ملت ایران به همین شکل است، زمانی که بفهمند دست‌های دشمن در کار است و از درون نفاق ایجاد می‌کند، به کار می‌افتند و او را از بین می‌برند. این هوشیاری و آگاهی و رهبری الهی که در کشور داشتیم (ولایت فقیه در نظر شیعه است) باعث از بین رفتن تهدیدها شد. ولایت فقیه یعنی در تفرق جناحی و مشکلات همه به آن متمسک می‌شوند. این‌ها امتیازاتی است که در کشور ما بوده است و در افغانستان نیست.

# راه حل افغانستان برای برون رفت از مشکلات

اگر افغانستان بخواهد از این مسائل دور شود، ابتدا مطامع دنیوی خودشان را کنار بگذارند، رشد سیاسی مردمشان را زیاد کنند تا به دنبال رهبران واقعی حرکت کنند.

این وضع دلخراش یک کشور اسلامی با آن همه افتخارات به علل مذکور است. این مطالب باید برای ما درس بشود.

در انقلاب ما، رهبری امام، رشد سیاسی و اطلاعات مردم، ایمان مردم از تمام خطرات ما را عبور داد. امیدواریم که خداوند عنایاتش را بر این مردم و امت بزرگ الهی، اسلامی همواره مستمر بدارد تا از خطر‌هایی که دشمنان ما برایمان در نظر گرفتند، بگذریم.

# تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری درمورد حضور مردم در صحنه

حضور مردم در صحنه، مأیوس نکردن مردم از آرمان‌های انقلاب، پیشرفت کشور، توجه به مشکلاتی که در دنیا وجود دارد؛ نکاتی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند.

# برتری وضعیت اقتصادی ، سیاسی ایران نسبت به کشورهای همسایه

ما باید با قدم‌های استوار، چشم باز دور بر خودمان را ببینیم؛‌هوشیار باشیم، استقامت داشته باشیم. کشور ما علیرغم تمام مشکلات، در دنیای اسلام از همه جا قدرتمندتریم. حتی در مورد مسائل اقتصادی، از کشورهایی که وابسته به غرب وشرق هستند بهتر هستیم. مقام معظم رهبری می‌فرمایند که ناامید کردن مردم از بالاترین گناهان است واز کبائر گناهان است برای همین است. اطراف خودمان را نگاه کنیم، افغانستان، تاجیکستان، مصر با آن همه قرض‌های زیاد، کشورهای دیگر که مجبور شدند ملاقات با کلینتون و طرح سازش اسرائیل کنار بیایند. الجزایر پرآشوب را نگاه کنید، فلسطین، لبنان، همه این کشورها دارای مشکلات، ضعف سیاسی همراه هستند. مردم باید این مطالب را بفهمند. دست‌هایی که می‌خواهد این مردم را سست کند، حرف‌های اشتباهی که در دانشگاه‌ها، مدارس، جامعه، بازار و جاهای دیگر منتشر می‌شود که اساس این انقلاب، شکوه و عظمت ملت به برکت ایمان‌، شهادت، ایثار، امام و مقام معظم رهبری دارند؛ را ناچیز نشان می‌دهند ؛ خطر است. وقتی که جنگ نباشد، احساس و عواطف نیست. توطئه‌ها طوری نشان می‌دهند که گویا هیچ چیزی نیست. ما اگر از هر چیزی بگذریم؛ وضع اقتصادی کشور ما از کشورهای اطراف بدتر نیست. این مطلب را رادیوی بیگانه می‌گوید. بجز چند کشور خلیج که جمعیت پایینی دارند، منابع نفتی بادآورده‌ای دارند و به دنیای اسلام خیانت می‌کنند؛ از این‌ها که بگذریم، کشورمان از بقیه کشورها، وضع اقتصادی بهتری دارد. قدرت سیاسی که به عنوان محور دنیای اسلام و ام القرای کشور اسلام داریم به خاطر ایثار و از خودگذشتگی شهدا و امتی است که خودمان را موظف بدانیم با درست کار کردن، خدمت به مردم، تحمل مشکلات، رشد سیاسی از این ثمره خون شهدا پاسداری کنیم.

مقام معظم رهبری چند بار به این مطالب تأکید کرده بودند؛ بنابراین وظیفه خودم می‌دانم که باز به این مطالب تأکید کنم تا ارزش‌های بزرگ انقلاب محو نشود. همچنین دست‌ها و زمزمه‌ها ما را مأیوس نکند.

در پایان چند نکته را به صورت تذکر اشاره می‌کنم

# پیشواز از ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان را در پیش داریم. در مورد آمادگی‌های روحی و عبادی برای ورود به رمضان قبلاً صحبت شده است. تأکید می‌کنم فرصت‌ها، اوقات، جوانی می‌گذرد؛ بهترین وقت‌ها برای آماده شدن ضیافت الله می‌گذرد؛ نمی دانیم که سال‌های بعد چه اتفاقی برای ما پیش می‌آید، باید خودمان را از لحاظ روحی ، روانی، معنوی اخلاقی واجتماعی آماده ورود به ماه ضیافت الله بکنیم. برای اینکه ماه مبارک رمضان پرشکوهی داشته باشیم باید روحانیت خودش را برای ارشاد مردم آماده کند و هم مردم، جوانان خودشان را آماده کنند تا در ماه مبارک رمضان پرشکوه‌تر در مساجد حضور داشته باشند؛ مراسمات قرآن،‌احیا را پرشکوه‌تر برگزار کنند. ما باید خودمان را برای برنامه‌های تبلیغی، شعائر ماه مبارک رمضان آماده کنیم. مساجد، با حضور جوانان و تحصیل‌کرده‌ها پر بشود.

جوان‌ها باید بدانند که عبادت خدا، روح بندگی است؛ حضور در مساجد، با بهانه‌های واهی و اشکالاتی که موجود است؛ نباید خدشه‌دار شود. جوانان نباید صحنه‌ی عبادت خدا، رشد و تعالی خودشان را خالی بگذارند.

در روزهای آینده، مراسم و اعیاد زیادی داریم، امیدواریم حضور مردم پررنگ‌تر باشد.

# دهه‌ی فجر

مردم باید صحنه‌دار مراسم انقلاب باشد. میبد پیشتاز مراسم انقلاب بوده است. حرکت‌های باشکوه مردم باید زنده بشود. در مراسم انقلاب، جوان‌ها باید روح گذشته را زنده بکنند.

# اعیاد پیش رو

اعیادی همچون ولادت امام زمان (ع) را در پیش داریم که باید کسبه و بازاری‌ها، مردم حضور پیدا کنند.

# روح تعاون و همکاری بین مردم

بر تعاون وهمکاری مردم تأکید فراوان می‌کنم. کسانی که تمکن وثروت دارند باید اماکاناتشان را برای قرض‌الحسنه، رسیدگی به مردم قرار بدهند. این که ما از رحمت خدا دور می‌شویم ، باران نمی‌بارد به خاطر اعمال خود ماست.

نسئلک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعظ الاجل الاکرم یا الله یا الله...

اللهم الرزقنا توفیق الطاعه، و بعد المعصیة و صدق النیة و عرفان الحرمة و اکرمنا بالهدی و استقامة و سدد السنتنا بالثواب و الحکمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخضل الکفر و اهله

خدایا! رحمت و برکت و باران رحمت را بر ما فرو بفرست! خدایا باران رحمتت را از ما منع نفرما! ما را با باران رحمت و برکت خودت سیراب بفرما! خدایا ما بندگان عاجز، قاصر و ضعیف تو هستیم در تمام شئونات زندگی به تو وابسته‌هستیم؛ برکات و رحمت دنیا و آخرت را بر ما فرو بفرست! ما را مشمول و عنایات و تفضلات خود قرار بده! گذشتگا ما را ببخش و بیامرز! امام بزرگوار ما را با اولیای الهی محشور بفرما! شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما! جانبازان و معلولان و همه‌ی مریضان اسلام را شفا عنایت بفرما! گناهان ما را ببخش و بیامرز! ما را از هر گناهی پاک کن و محضر خودت بپذیر! مشمول عنایت و رحمت و باران خودت قرار ده! نسل جوان، امت ما را از همه‌ی مفاسد و خطرها محافظت بفرما! همه‌ی خدمت‌گذاران به اسلام، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما! سلام‌های خالصانه‌ی ما را در آستانه‌ی میلاد حضرت ولی عصر (عج) به آن مقام معظم و بزرگ ابلاغ و اهدا بفرما! بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما

بسم الله الرحمن الرحیم. قُل هُوَ‌الله اَحد\* اللهُ الصَمَد\* لَم یَلِد وَلَم یوُلَد\* و لَمْ یَکُنْ لهُ کُفواً اَحد

1. آل عمران، آیه 102 [↑](#footnote-ref-1)
2. آیه 1119 سوره توبه [↑](#footnote-ref-2)
3. سوره حجرات، آیه 10 [↑](#footnote-ref-3)
4. تحف العقول، النص، ص 203 [↑](#footnote-ref-4)
5. عیون الحکم و المواعظ،‌ ص 50 [↑](#footnote-ref-5)
6. شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید، ج 19 ص 32 [↑](#footnote-ref-6)
7. الکافی ج 2، ص 375 [↑](#footnote-ref-7)
8. الشرائع، ج 1، ص 14 [↑](#footnote-ref-8)
9. الکافی، ج 2، ص 639 [↑](#footnote-ref-9)
10. سوره عصر، آیات 1 تا 3 [↑](#footnote-ref-10)
11. سوره حشر، آیه 18 [↑](#footnote-ref-11)