فهرست

[خطبه اول 1](#_Toc427906507)

[احتمالات پیرامون آیۀ ولایت 3](#_Toc427906508)

[مسائل مورد بحث پیرامون غدیر خم از منظر اهل تسنن 4](#_Toc427906509)

[اعتقادات شیعه 4](#_Toc427906510)

[خطبه دوم 5](#_Toc427906511)

[25 اردیبهشت روز میراث فرهنگی 6](#_Toc427906512)

[اصل حفظ آثار از نظر دین 7](#_Toc427906513)

[ایام پایان سال تحصیلی 7](#_Toc427906514)

[روز واکسن فلج اطفال 8](#_Toc427906515)

# 

# 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 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»[[2]](#footnote-2) عبادالله اوصیکم و نفسی باتقوالله و ملازمة امره و مجانبة نهیه و تجهزوا عبادالله و قد نودی فیکم بالرحیل و تزودّوا فان خیر زاد التقوی.**

همهٔ شما نمازگزان و خودم را به تقوای الهی دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همهٔ ما را مشمول توفیقات بی کران خودش قرار بدهد.

هفتهٔ گذشته به مناسبت عید غدیر مطالبی را پیرامون آیهٔ 67 سورهٔ مائده عرض کردیم. در قرآن کریم چندین آیه مستقیماً در شأن غدیر خم و روز 18 ذی‌الحجه نازل‌شده است و 3 آیه در خصوص قضیهٔ غدیر خم مربوط است که 2 آیهٔ در سورهٔ مائده بیان‌شده است و 1 آیه هم، آیهٔ اول سورهٔ معارف بیان‌شده است. ولایت و امامت که یکی از مسائل بنیادی است و رکن تفکر شیعه است که موردتوجه اولیای الهی بوده است، تأکید می‌کنم که بیشتر در این زمینه مطالعه و تحقیق نمایند. در آیهٔ **«یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّک»[[3]](#footnote-3)** نکاتی پیرامون این آیه عرض کردیم. آیهٔ 3 سورهٔ مائده هم از آیاتی است که به اعتقاد شیعه مربوط به قضیهٔ غدیر خم است؛ **«الْیوْمَ یئِسَ الَّذِینَ کفَرُوا مِنْ دِینِکمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکمُ الْإِسْلَامَ دِینًا»[[4]](#footnote-4)** امروز کفار مأیوس از دین شما شدند و امیدها بسته بودند به محو دین شما، این امیدها به یأس تبدیل شد، دیگر از کفار نترسید و از من بترسید. امروز دین را برش ما تکمیل کردم، نعمت را بر شما تمام کردم و اسلام را به‌عنوان یک دین کامل برای شما پسندیدم. این آیه در بین آیاتی قرارگرفته است که قبل و بعدازآن، مانند آیه تطهیر و آیات ولایت، احکام و جزئی و فقهی و فرعی دیگری مطرح‌شده است. مانند آیهٔ تطهیر که قبل از آن در مورد زنان پیامبر (ص) است **«إِنَّما یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَکمْ تَطْهِیراً»[[5]](#footnote-5)** آیات قبل از این آیه، مربوط به زنان پیامبر است. این آیه که به اعتقاد شیعه و بعضی از مفسرین اهل تسنن، قرائنی در خود آیه وجود دارد و هم نقل‌ها تاریخی وجود دارد که این آیه با آیات قبل از خود تفاوت دارد، آیات قبل از آیهٔ تطهیر مربوط به زنان پیامبر و آیهٔ تطهیر مربوط به امیرالمؤمنین (ع)، حضرت زهرا (س) و حسنین (ع) است. آیهٔ سوم مائده که به اعتقاد ما مربوط به ولایت است، هم‌چنین است که در وسط آیه، موضوع تغییر می‌کند. بعضی از آیات ولایت در ردیف آیاتی است که در خصوص ولایت نیست و به‌اصطلاح طلبگی جملهٔ معترضه می‌شود. جمله‌ای که با قبل و بعد خود مربوط نیست. ترتیب آیات بنابر بعضی از روایات و مفسرین، چیزی است که خود پیامبر (ص) می‌فرمود این را در کدام سوره و در کجای سوره قرار دهید. همان‌طور می‌دانید که سوره‌ها مانند سورهٔ بقره در ترتیب زمانی خاصی نازل‌شده باشد، این‌گونه نیست. یکی ازسرهای آیاتی مانند آیهٔ ولایت و تطهیر، در این است که این آیات در قسمت‌هایی از قرآن آمده که اسم ائمه هم در آنجا ذکر نشده و برای این‌که قرآن تحریف نشود. در آیهٔ 30 سورهٔ مائده، که ابتدای آن دربارهٔ احکام است بلافاصله بعدازآن، دربارهٔ ناامیدی دشمنان و تکمیل دین و نعمت صحبت می‌شود. اولین بحثی که در اینجا مطرح می‌شود، منظور از الیوم چیست؟ بعضی مفسرین اهل تسنن، منظور از الیوم که اشاره به غدیر است را قبول دارند و بعضی دیگر هم قبول ندارند.

# احتمالات پیرامون آیه ولایت

1. یک احتمال این است که منظور آیهٔ، روز بعثت رسول خدا (ص) است. این احتمال را مفسرین شیعه با دلایل بسیاری رد کرده‌اند، روز بعثت اول کار اسلام بود و مفهوم الیوم آخر کار است. (امروز دین کامل شده است و ...) که این احتمال، احتمال ضعیفی از مفهوم الیوم که روز بعثت باشد است.
2. احتمال دوم، منظور فتح مکه است که در سنهٔ هشتم هجرت واقع شد که بعدازاینکه کفار، پیمانی که بین مشرکین و مسلمانان را شکستند، پیامبرهم بعدازاینکه مشرکین، پیمان را شکستند با یک برنامهٔ دقیق، جامع و سیاستمدارانه مسلمانان را به سمت مکه بردند و مکه را فتح کردند. که این مژده را قرآن سال‌های قبل به مسلمانان داده بود که روزی خواهد آمد که شما پیروزمندانه به مکه برخواهید گشت.
3. احتمال سوم، این است که بعد از نزول برائت و شکستن بت‌ها، و امیرالمؤمنین که بعدازآن سورهٔ برائت را تلاوت نمودند. این احتمال سوم است. احتمال چهارم، روز عرفه است. تمام این احتمالات ضعیف است. در مورد فتح مکه مسلمانان قدرت داشتند، ولی با جملهٔ دوم آیه که (دین را کامل کردم) نمی‌سازد. ظهور این آیه در این است که یکی از احکام برای شما آمد و جزئی از دین اضافه شد که دین کامل شده است و کاری به پیروزی ظاهری قضیه ندارد و بحث در این است که جزئی از دین کم بود و به آن اضافه شد. روز فتح مکه روز بسیار مهم بود لکن آن روز را نمی‌توان مصداق آیه الیوم دانست. مفهوم آیه در این است که بخشی از دین نقصان داشت که امروز آن کامل شد. بنابراین با این نکته احتمالات دیگر هم رد می‌شود.
4. احتمال دیگری که است برخی می‌گویند منظور، بیان احکام و مسائل فقهی دین است که با توجه به احکامی بعدازاین سوره نازل‌شده است، این احتمال رد می‌شود. مانند طبق نقل‌قول برخی از اهل تسنن، آیهٔ ربا بعدازاین سوره نازل‌شده است. با توجه به لحن و شدتی که در آیه است با حکمی معمولی سازگار نیست، انصافاً اگر انسان در این آیه دقت کند، متوجه می‌شود که منظور احتمالات گفته‌شده نمی‌باشد. منظور آیه از مفهوم الیوم، احتمالی که همهٔ شیعه و برخی از اهل تسنن به آن معتقد است، روز 18 ذی الحج سنهٔ 10 هجری پس از حجة الوداع و در روز غدیر است. روز معین در مکان معین که این آیه بدان اشاره دارد. اگر به روایات اهل تسنن و تشیع مراجعه کنیم، به‌اتفاق همهٔ روایات ما قضیهٔ غدیر خم راداریم، اصل قضیهٔ غدیر خم را کسی نمی‌تواند تکذیب کند.

# مسائل موردبحث پیرامون غدیر خم از منظر اهل تسنن

1. برخی معتقدند که جملاتی که در غدیر خم ایراد شد، نصب امام و ولی جامعه نیست. معنای **«مَنْ کنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِی مَوْلاهُ»[[6]](#footnote-6)** نصب امام و ولی جامعه نیست. بلکه منظور این است که هرکس من دوست او هستم، علی هم دوست او است. این اشکالی است که برخی مرتکب شده‌اند.
2. آیاتی که در سورهٔ مائده و معارج آمده است، برخی معتقدند که این آیات مربوط به غدیر خم نیست. این دو اشکال در اهل تسنن وجود دارد.

ما معتقد هستیم که اصل قضیهٔ غدیر موردقبول همگان است. در آیهٔ **«بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیک»[[7]](#footnote-7)** و آیهٔ **«الْیوْمَ»[[8]](#footnote-8)** روز و حادثه ای است که با آن احتمالات مطرح‌شده سازگار نیست، نتیجه می‌گیریم که این آیات، با ولایت و امامت است سازگار است. ازنظر معنای جملهٔ پیامبر هم روشن است که پیامبر چندین هزار نفر را با مقدمات و تشکیلات و ایراد خطبهٔ طولانی، بیهوده و برای بیان دوستی با حضرت علی (ع) جمع نمی‌کند.

# اعتقادات شیعه

1. اصل قضیهٔ غدیر، یک امر مسلّم و قاطع تاریخی بدون هیچ تردیدی است.
2. با قرائنی که در دو آیهٔ سورهٔ مائده است، با دقت در این آیات و توجه به روایات بسیاری که ذکر شد، مربوط به غدیر خم است.
3. معنا و مفهوم واقعهٔ غدیر خم، معنای ولایت و رهبری جامعه است. در روایات آمده است که اسلام بر پنج‌پایه استوارشده است: نماز، حج، روزه، جهاد و ... که همهٔ این‌ها مشروط به پذیرش ولایت است.

امیدواریم که ما پیرامون بحث غدیر خم بیشتر مطالعه کنیم.

**«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاک الْکوْثَرَفَصَلِّ لِرَبِّک وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَک هُوَ الْأَبْتَرُ»[[9]](#footnote-9)**

# 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 آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ»[[10]](#footnote-10)**

**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. از خداوند می‌خواهیم به همهٔ ما توفیق بندگی عنایت بفرماید.

خدایا از تو می‌خواهیم که الطافت را شامل حال ما و بلاد اسلامی عنایت بفرمایی!

# 25 اردیبهشت روز میراث فرهنگی

منطقهٔ میبد یکی از قطب‌های میراث فرهنگی است. به اعتقاد بنده توجه به مسئلهٔ میراث فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است و توجه به آن ضرورت دارد. دوام و پایداری ملت‌ها به فرهنگ آن ملت بستگی دارد. یکی از بخش‌های فرهنگ جوامع به میراث گذشتگان، بناها و ... که از تاریخ گذشتگان باقی‌مانده است و مایهٔ عبرت گیری است و از جهات مختلف باید حفاظت شود، برمی‌گردد. البته میراث فرهنگی در زمان طاغوت برداشت سوئی از آن می‌شد که در ذهن عده‌ای از متدینین ما هم هنوز باقی‌مانده باشد. برنامه‌ای در زمان طاغوت بود که اسلام زدایی کنند، مظاهر دین و شعائر اسلام را از بین ببرند. به همین منظور این‌ها ملیّت گرایی را به نحو اشتباه در مقابل دین علم کردند. بعد هم تاریخ 2500 سالهٔ شاهنشاهی را احیاء کردند و جشن‌های مفتضحانه 2500 را برپا کردند. این مجموعه برنامه‌ها، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای برای محو اسلام بود. کنار زدن شعائر اسلام و از بین بردن هویت دینی مردم از اهداف این نظام بود. بناهای شاهنشاهی مربوط به قبل از اسلام را علم کردند تا اسلام را بکوبند. این اهداف نظام شاهنشاهی بود که ملیّت را در برابر دین علم کردند. ملت ما هم در برابر فکر شاهنشاهی ایستاد. اصل اسلام و انقلاب را از خودشان می‌داند. البته حبّ وطن داشتن، بسیار پسندیده است و خدا آن را در دل ملت‌ها قرار داده است اما اگر ملیّت گرایی را در مقابل اسلام خواستند علم کنند این اشتباه است. میراث فرهنگی و بناهای تاریخی باید از چند جهت حفظ شوند. میراث فرهنگی ازنظر فرهنگ زندگی بشر و هم ازنظر دینی باید حفظ شود. منطقهٔ میبد از مناطق مهم میراث فرهنگی است مانند؛ فرش، زیلو و سرامیک و هنرهای دستی و... بایدتقویت و رشد داده شود و هم مجموعه‌ای بناها و ساختمان‌هایی که ارزش دارد و باید در حفظ آن کوشید. قریب به 200 اثر بنا و اثر فرهنگی و تاریخی در میبد وجود دارد که بر اساس این آمار یکی از قطب‌های مهم کشور است.

# اصل حفظ آثار ازنظر دین

دین به ما سفارش می‌کند که در تاریخ و زمین سیر کنید و از تاریخ گذشتگان، عبرت بگیرد. یکی از مسائلی که می‌توانیم از گذشتگان عبرت بگیریم، میراث فرهنگی است. به‌عنوان‌مثال؛ تخت پادشاهان را ببینید و چه سرانجامی داشتند. امروز، خارجی‌های بسیاری به کشور می‌آیند و به منزل امام می‌آیند و محل اقامت یک رهبر بزرگ کشوری را با کاخ‌های پادشاهانی که با ظلم و ستم مردمان بناشده بود مقایسه می‌کنند. این بناها مایهٔ عبرت است و باید حفظ شود. بنابراین حفظ آثار تاریخی مهم است.

بنده تذکری که به مردم و مسئولین استان و شهر باید بدهم در مورد انجمن میراث فرهنگی است، که باید تقویت شود. بسیاری از بناهای تاریخی که در این استان است باید طرح‌های جدیدی را بر آن پیاده کرد و تقویت و توسعه داده شود. منطقهٔ مهر جند زادگاه مرحوم آیة الله حائری است و بناهایی این گونه که در این استان است باید حفظ کرد. بنابراین مسئولین و مردم باید تلاش کنند که بیت ایشان حفظ شود. مسئولین کشور هم باید بر بناهای تاریخی و صدها نمونهٔ دیگر در این استان را نظارت و حفظ کنند.

# ایام پایان سال تحصیلی

ایام پایانی سال تحصیلی با محرم هماهنگ شده است. از مردم عاجزانه درخواست می‌کنیم که مجالسی که در نزدیکی مدارس برپا شده‌اند، رعایت دانش آموزان و امتحانات دانش آموزان را نمایند. و این مراسمات به‌گونه‌ای باشد که باعث افت تحصیلی دانش آموزان نشود. و این جنبهٔ شرعی و قانونی دارد، نیروی انتظامی هم در این مورد باید کمک نماید. تعدادی از دانش‌آموزانی که ازنظر درسی و اخلاقی و تربیتی ممتازند باید به سمت حوزه و دبیرستان‌های معارف سوق داده شوند. استعدادهایی که در آینده مانند شخصیت آیة الله حائری تحویل جامعه دهیم. همان طور که برای صنایع و اقتصادی تلاش می‌کنیم منطقه را توسعه دهیم، در امور دینی و معنوی هم نیاز به روحانیون اعلی داریم.

# روز واکسن فلج اطفال

هفتهٔ واکسن فلج اطفال را در پیش روداریم، این روز را گرامی می‌داریم، و امیدواریم ان‌شاءالله هیچ کودک زیر 5 سالی در کشور باقی نماند که واکسن فلج اطفال نزده باشد.

در آخر تأکید می‌کنم که جایگاه نماز و صفوف نماز جمعه که قدرت شما است باید حفظ شود. نماز جمعه باعث نزول خیرات و برکات مادی و معنوی بسیاری می‌شود.

**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. **سوره الحشر/18** [↑](#footnote-ref-2)
3. **سوره المائده /67** [↑](#footnote-ref-3)
4. **المائده /30** [↑](#footnote-ref-4)
5. **سوره الاحزاب/33** [↑](#footnote-ref-5)
6. **تفسیر القمی، ج 1، ص: 174** [↑](#footnote-ref-6)
7. **سوره المائده/67** [↑](#footnote-ref-7)
8. **سوره المائده /30** [↑](#footnote-ref-8)
9. **سوره الکوثر** [↑](#footnote-ref-9)
10. **سوره التوبه /119** [↑](#footnote-ref-10)