[**خطبه‌ی اول** 2](#_Toc467492284)

[**شاخص‌های سبک زندگی اسلامی )احسان و نیکوکاری(** 2](#_Toc467492285)

[**شرائط احسان و انفاق** 3](#_Toc467492286)

1. [**قصد قربت** 3](#_Toc467492287)
2. [**عدم آزار رسانی** 3](#_Toc467492288)
3. [**عدم منت‌گذاری** 3](#_Toc467492289)
4. [**انفاق از مال حلال** 3](#_Toc467492290)
5. [**انفاق از بهترین اموال** 4](#_Toc467492291)
6. [**انفاق پنهانی و آشکار** 4](#_Toc467492292)

[**خطبه‌ی دوم** 4](#_Toc467492293)

[**روز خبرنگار** 5](#_Toc467492294)

[سابقه‌ی اطلاع‌رسانی و خبرنگاری در تاریخ 5](#_Toc467492295)

[**فرهنگ‌ساز بودن خبرنگار** 5](#_Toc467492296)

[**غرب و استعمار رسانه‌ای** 5](#_Toc467492297)

[**اهمیت داشتن شکبه‌های اطلاع‌رسانی در کشورهای اسلامی** 5](#_Toc467492298)

[**خبرنگار، واسطه‌ی بین حکومت و مردم** 5](#_Toc467492299)

[**سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی** 5](#_Toc467492300)

[**جهاد دانشگاهی و پیشرفت‌های علمی فناوری** 5](#_Toc467492301)

[**استان یزد و ظرفیت‌های موجود در حوزه‌ی علم و فناوری** 6](#_Toc467492302)

[**ورزش زورخانه‌ای و اهمیت آن در سلامت جامعه** 6](#_Toc467492303)

[**چالش‌های موجود در ورزش امروزی** 6](#_Toc467492304)

[**روز مقاومت اسلامی و شکست‌های پی‌درپی اسرائیل** 6](#_Toc467492305)

[**دعا** 7](#_Toc467492306)

**خطبه‌ی اول**

**أَعُوذُ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ**. **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 ابی القاسم محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین، سیما بقیة الله فی الارضین.**

**أَعُوذُ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ» عبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله وَ مُلازِمَة امرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَالله فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَحیل «وَ تَزَوَدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی»**

همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهیزکاری و فرمان‌بری از خداوند در همه‌ی احوال و شئون زندگی، سفارش و دعوت می‌کنم و از خداوند می‌خواهیم که درهای حکمت و بندگی و پارسایی را به روی همه ما بگشاید. امیدواریم خداوند همه‌ی ما را از بندگان وارسته و شایسته‌ی خود قرار بدهد.

**شاخص‌های سبک زندگی اسلامی )احسان و نیکوکاری(**

بحث‌های گذشته‌ی ما قبل از ماه مبارک رمضان، در شاخص‌ها و معیارهای سبک زندگی اسلامی و زندگی مسلمانی بود. عرض شد که یکی از مسائل هم انسانی و هم اسلامی و الهی و بسیار مهم در سعادت بشر، روحیه‌ی احسان و نیکوکاری و بذل و انفاق بر نیازمندان در جامعه‌ی اسلامی است. نشانه‌ی جامعه‌ی اسلامی و سبک زندگی مسلمانی این است که مردمان آن، نسبت به احوال هم رئوف و مهربان باشند و برای رفع نیازهای یکدیگر تلاش‌گر و کوشا باشند و هرگاه لازم بود، توانگران دست‌به‌جیب ببرند و برای رفع نیازهای عمومی و اجتماعی و حل مشکلات نیازمندان و مستمندان، بخشش کنند. کار خیر و نیک انجام دهند. این نشانه‌ی یک جامعه‌ی زنده، سالم، مردمان مؤمن و زندگی اسلامی است. اگر جامعه‌ای از این مهربانی نسبت به یکدیگر تهی شد؛ اگر مردم از احوال هم غافل شدند، نشانه‌ی مرگ و سقوط آن جامعه است. همان‌طور که در روایات آمده است و در ادبیات فارسی ما به‌خوبی در اشعار و نثرها منعکس‌شده است و اساس آن‌هم روایات شریف است، جامعه‌ی بشری مانند یک پیکر و کالبد به‌هم‌پیوسته است و همه‌ی اعضای این پیکر و افرادی که در این جامعه زندگی می‌کنند باید نسبت به آسیبی ه به عضو دیگر می‌رسد، کاستی‌هایی که در جای دیگری از این پیکر وجود دارد، حساس باشند و تلاش کنند و به غیر از زندگی خود، به زندگی دیگران هم توجه داشته باشند. این به این معناست که انسان‌های شریف، کسانی هستند که از لاک فردیت و خود گرایی و خودمحوری بیرون آمده‌اند. بخشی از سرمایه‌ی فکری و دانش و توانایی‌های مالی آن‌ها در مسیر مصالح عموم جامعه و دیگران هزینه می‌شود. این نشانه‌ی یک زندگی مسلمانی است و لذا توانگران، کسانی که امکان بذل و بخشش و جود و سخاوت دارند، در درجات قشر متوسط به بالا برای اداره‌ جامعه، برای پیشرفت جامعه، برای رفاه مردم، برای سعادت دیگران و رفع گره از زندگی دیگران، وظیفه‌ی بسیار مهم و حساسی دارند. در منطق اسلام هم احسان آمده که نیکوکاری است و وسعت زیادی دارد و هم انفاق و صدقه آمده است که عمدتاً ناظر به مسائل مالی است؛ گرچه در روایاتی آمده است که هر کار خوبی صدقه است. فعالیت‌ها و بذل و بخشش‌های مالی، چه در مصالح عمومی جامعه، چه برای مسائل خاص فقرا و نیازمندان و یتیمان این جایگاه و اهمیت را داراست.

**شرایط احسان و انفاق**

عرض شد که یک انفاق خوب برای جامعه و مردم نیازمند، یک ضوابط و شاخص‌هایی دارد که اسلام روی این شاخص‌ها خیلی حساس است. هزینه‌ کردن به جامعه و نیازمندان، به نام انفاق و صدقه و تبرعات است. وقتی ارزش کامل دارد که با این ملاک‌ها باشد. این ملاک‌ها را بخشی را عرض کردیم که به‌صورت فهرست‌وار تکرار می‌کنم و بعد به ادامه‌ی آن‌ها می‌پردازیم.

1. **قصد قربت**

اولین شرط و شاخص یک انفاق ایده آل، صدقه دادن درست و مهم‌ترین شرط از همه‌ی این شرایط این است که قصد خدایی داشته باشد. اخلاص و قصد قربت، در همه‌ی کارها مایه‌ی ارزش و تعالی کار می‌شود؛ ازجمله در هزینه کردن. ارزش هزینه‌ای که برای افطار به مردم، اطعام به ایتام، هزینه‌ کردن برای جهیزیه و ازدواج یک زوج جوان یا برای معالجه‌ی بیمار یا هزینه‌هایی که در قلمرو بهداشت، درمان و مسجد، خیرات، و مصالح عمومی انجام می‌شود، همه‌ی این‌ها ارزشمند است ولی زمانی که از انگیزه‌ی الهی برخوردار باشد و برای خدا انجام دهد. خداوند بر نیت و درون او حاکم باشد. ریا و خودنمایی و به رخ دیگران کشیدن موجب بی‌ارزشی عمل می‌شود. کاری که از سر ریا و خودنمایی و تظاهر و برای به رخ کشیدن دیگران انجام می‌شود، بی‌روح و بی‌ارزش می‌شود و خیلی هم در جامعه‌ به زندگی‌ها اثری ندارد و هم این‌که برای خود کسی که سخاوت به خرج داده، اثری ندارد و هزینه‌ی بی‌فایده است. مهم‌ترین وظیفه این است که اعمال خود را بر مدار خدا تنظیم کنیم و خدای متعال حاکم بر همه‌ی نظام رفتاری ما شود؛ از جمله انفاق، صدقه، تبرعات و مساعدت‌هایی که به دیگران می‌شود. این در روایات و آیات بوده که توجه کردید.

1. **عدم آزار رسانی**

دوم این‌که کمک به دیگران و انفاق و صدقه همراه با آزار نباشد. گاهی دیده می‌شود کسی کمی به دیگری کمک می‌کند ولی هم‌زمان با آن او را اذیت می‌کند و به او طعنه می‌زند. این هم شرط دیگری است که در قرآن آمده است.«**لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى**»[[1]](#footnote-1) اذیت موجب این می‌شود که کار بی‌ارزش شود. چه همراه با عمل و چه بعد از عمل.

1. **عدم منت‌گذاری**

به‌طور خاص شرط کارهای نیک و دست‌گیری از خلق خدا این است که همراه با منت نباشد. شما به دوست، همسر، فرزند، والدین و عموم جامعه کاری کردید ولی بلافاصله بر او منت گذاشتید و همراه با منت‌گذاری باشد، ارزشی ندارد. این موجب حبط عمل می‌‌شود و ارزش کار از بین می‌رود. دلیل آن‌هم روشن است برای این‌که کرامت انسانی از همه‌چیز بیشتر است. کمک نکن منت هم نگذار. ارزش انسانی ما زمانی است که به فراخور توان خود، کمک کنیم و منت نگذاریم. شخصیت انسان‌ها را صیانت کنیم.

1. **انفاق از مال حلال**

چهارمین شرطی که سابقاً عرض کردیم این بود که آن‌چه انفاق می‌شود و مالی که هزینه می‌شود، حلال باشد.«**يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض**»‏ [[2]](#footnote-2)می‌فرماید: از مال‌های حلال هزینه کنید. چه مستحب باشد چه واجب. خمس، زکات، صدقه و تبرعات، از دیگران دست‌گیری می‌کنید اگر از اموال حرام باشد؛ در کارخانه، تجارت‌خانه، فعالیت‌های اقتصادی، خلاف شرع و حق‌الناس عمل کرده و به دست آورد است و بخواهد در کار خیر شرکت کند، این کار خیر نیست؛ برای این‌که این مال یا با سرقت و دزدی است، با تخلف مقررات و تضییع حقوق دیگران است، ارزشی ندارد. نه‌تنها ارزشی ندارد بلکه گناه است؛ برای این‌که ما حق دست کردن به جیب دیگری نداریم و بذل و بخشش کنیم. خمس و زکات هم اگر از مال حرام باشد، بری الذمه نمی‌شود. بنابراین کاری خیر نه‌تنها ارزشی ندارد، بلکه ضد ارزش است.

1. **انفاق از بهترین اموال**

پنجم هم این بود که از بهترین اموال خود بدهد و این شرط کمال است نه شرط صحت. ارزش انفاق این است که چیز خوب را در راه خدا هزینه کند؛ نه این ه میوه‌ی خراب را که در آخر وقت کسی آن را نمی‌خرد‌، بذل می‌کند. این حرام نیست ولی ارزش الهی ندارد. این انسان را به اوج سعادت و کمال نمی‌رساند. این تابلوی زیبای قرآنی را به یاد داشته باشید.«**لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون**»‏[[3]](#footnote-3) هرگز به مقامات والا نمی‌رسید مگر ازآنچه به آن علاقه دارید، هزینه کنید. در داستان انصار و صدقات و اموال و غذایی که به مهاجرین به سفره می‌آوردند، در ذیل همان آیه، نقل کردیم که یکی از شان نزول‌ها این بود که برخی از انصار خرما به مهاجر می‌آورند که خراب و پوسیده بود. آیه نازل شد که این کار درستی نیست و لذا ازآنچه که دوست می‌دارید، آنچه سالم است بذل و بخشش کنید و این‌طور نباشد که چیزهای فاسد و دور ریختی را به دیگران هدیه بدهید یا مواد ناسالم را انفاق کنید. کارخانه‌ای جنسش خراب‌شده و آن را انفاق می‌کند. میوه‌فروشی میوه‌های خراب را به فقیر می‌دهد. این‌ها ارزشی ندارد. البته گاهی این کار، تحقیر دیگران است و این اشکال دارد؛ برای این‌که کرامت انسانی از هر چیزی باارزش‌تر است.

1. **انفاق پنهانی و آشکار**

شرط ششم این است که انفاق، هم در آشکار خوب است و هم پنهانی. انفاق آشکار خوب است برای این‌که فرهنگ‌ساز است. شما جلوی دید دیگران، اگر انفاق و تبرعی انجام بدهی، الگوسازی و فرهنگ‌سازی می‌کند و این یک ارزش است و لذا گاهی انفاق، در منظر دیگران باشد بهتر است. برای این‌که فرهنگ درست می‌کند. این‌که کسی آن‌قدر بر خود مسلط باشد که ریا نکند و برای خدا در بهداشت و درمان و منافع عمومی مردم را تأمین کند. این موجب می‌شود که دیگران هم نگاه کنند و کمک کنند. لذا انفاق آشکار، اگر با نیت الهی باشد ارزش زیادی دارد. برای این‌که فرهنگ جامعه را عوض می‌کند. یک شخص متمکن که پروژه‌ای خوب را اجرا می‌کند، دیگر متمکن‌ها هم ترغیب می‌شوند که کار کنند و لذا صدقه، تبرعات، انفاق، خمس و زکات دادن، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و خیریه در جامعه اگر برای خدا باشد ولی آشکار انجام شود چون فرهنگ‌ساز است، ارزش زیادی دارد. اما اگر کسی در یک شرایطی صدقات را مخفیانه انجام داد قرآن کریم می‌فرماید: ارزش زیادتری دارد چون خیلی دشوار است که در آشکارا کار را برای خدا انجام دهد و لذا اگر این نگرانی وجود داشته باشد، پنهانی کار خیر انجام دهد. آن گنج مخفی است که می‌ماند و ارزش ویژه‌ای دارد. آیه‌ی شریفه می‌فرماید: «**إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبير**»[[4]](#footnote-4) اگر صدقات و خیرات خود را آشکارا انجام دهید، فرهنگ‌ساز است و ترغیب‌کننده‌ی دیگران است و الگوسازی می‌کند. البته آیات دیگر می‌فرماید: مواظب باشید که شیطان در کار شما سهیم نشود. اما اگر این کار خیر را مخفی کردید و فقیر و نیازمندی را بدون این‌که کسی بداند، از دشواری و چالشی نجات دادید، خیلی ارزشمند است و این صدقه‌ی پنهانی، موجب کفاره‌ی گناهان انسان می‌شود. همان تکفیری که در برخی خطبه‌ها اشاره شد، این است. صدقه‌ دادن، به‌ویژه صدقه‌ی مخفیانه باعث می‌شود که گناهان انسان بخشیده شود و مجازات آن‌ها کاهش پیدا کند. **«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبير**» بنابراین در یک شرایطی برای حفظ آبروی دیگران و برای این‌که نیت او از شیطان پاک شود، صدقه‌ دادن و دست‌گیری پنهانی از دیگران، ارزش بیشتری دارد؛ البته گاهی هست که فرهنگ‌سازی اولویت دارد که آن ارزش بیشتری دارد. این هفت محوری است که تابه‌حال در باب صدقات گفتیم. محورهای دیگری هم هست که به فضل الهی در خطبه‌های دیگر طرح خواهد شد. آنچه مهم است باید این فرهنگ در جامعه‌ی ما شیوع پیدا کند.

**«بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ\*أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ\*وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ\*تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ\*فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ»**

صدق الله العلی العظیم.

# خطبه‌ی دوم

أَعُوذُ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة 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 خلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

**أَعُوذُ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»عبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله** همه‌ی شما برادران و خواهران ارجمند و نمازگزاران گرامی و خود را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه و دعوت می‌کنم. به همان چیزی که روح حیات و زندگی بشری است. به همان چیزی که فلسفه‌ی خلقت ماست و به همان چیزی که در پیشگاه الهی باقی می‌ماند و ما را به اوج سعادت و رستگاری می‌رساند و آن عبادت خداوند و تقوای الهی در همه‌ی احوال و شئون زندگی است. این عصاره‌ی حیات بشر است. لحظاتی برادران و خواهران گرامی، دقت کنید که تمام این عالم برای بندگی خدا و کمال معنوی بشر، آفریده شده است و خوب بنگریم که اگر این معنای معنوی و حقیقت معنوی را از زندگی بگیریم، پوچ و بی‌خاصیت و بی‌حاصل می‌شود. این چند روز گذرا با همه‌ی فرازوفرودها هنگامی ابدی و جاودان می‌شود که در مسیر خدا و ارزش‌های متعالی سپری شود. به‌ویژه دوران جوانی، عالی‌ترین و خجسته‌ترین فرصت‌های زندگی است که جوانان عزیز باید آن را صیانت کنند. سرمایه‌ی جوانی در میان سرمایه‌ی بزرگ عمر، از درخشش خاصی برخوردار است. جوانی که پاک باشد خداوند به او افتخار می‌کند. جوانی که در مسیر پاکی‌ها گام بردارد، مایه‌ی مباهات در پیشگاه ملائکه است. ارزش زندگی به پاکی، انسانیت، اخلاق، ارزش، عبودیت، تقوا و بندگی خدا به‌ویژه در جوانی است. امیدواریم همه‌ی ما بتوانیم از این توصیه‌ی الهی، قرآن کریم و اهل‌بیت علیهم السلام نصبت به عبودیت خدا و تقوای الهی بهره بگیریم و زندگی را پاک و پاکیزه کنیم و پایان کار ما، پرونده‌ی روشنی به دست خدا و ملائکه بسپاریم.

**روز خبرنگار**

چند موضوع هست که به ترتیب خدمت شما عرض می‌کنم. 17 مرداد، روز خبرنگار تعیین‌شده که هم‌زمان با شهادت شهید صارمی، یکی از خبرنگاران خوب و فعال است که در افغانستان به دست گروه‌های تکفیری به شهادت رسید. این بهانه‌ای است تا در این روز، روز خبرنگار تعیین شده است تا هم از این شهید و همه‌ی شهدای عرصه‌ی شهدای اطلاع‌رسانی و خبرنگاری و فعالیت‌های رسانه‌ای یادی شود و هم این‌که در مقوله‌ی خبرنگاری و کار رسانه‌ای هرسال هم افراد فعال و جوانان فعال در این زمینه موردتقدیر و تشکر قرار بگیرند و هم این‌که نکاتی در حوزه‌ی کار رسانه‌ای و خبرنگاری مطرح شود. همین‌جا باید از اصحاب رسانه‌ها، نشریات مکتوب، سایت‌ها و فعالان عرصه‌ی رسانه‌ای، مکتوب و مجازی و به‌ویژه خبرنگاران و جوانان عزیز خبرنگار در رسانه‌های مختلف، تقدیر و تشکر کنیم و همان‌طور که می‌دانید هم استان یزد، استانی است که نشریات متعدد مکتوب در آن منتشر می‌شود و هم سایت‌ها و عرصه‌ی مجازی آن عرصه‌ی مجازی نسبتاً فعالی است. باید از همه‌ی این فعالیت‌ها تشکر کرد.

سابقه‌ی اطلاع‌رسانی و خبرنگاری در تاریخ

در کنار تجلیل و سپاس، طبعاً نکاتی را هم باید یادآوری کنیم. رسانه و نشریه و سایت و فعالیت‌های خبری و خبرنگاری، یک جایگاه مهمی در طول تاریخ داشته است. شاید با این پیشرفت و نام نشان‌ها نبوده؛ اما جایگاه مهمی داشته است. من فقط به همین نکته اشاره می‌کنم که قصه‌ی بزرگ عاشورا و کربلای حسینی، با خبرنگاری زینب کبری(س)، امام سجاد(ع) و جمع دیگری از قافله‌ی عاشورا ماندگار شد. عاشورا با فعالیت اطلاع‌رسانی و خبرنگاری و انتقال پیام توسط چهره‌های بزرگ، ماندگار شد و به دست تاریخ و بشریت رسید. کار رسانه‌ای و خبرنگاری و انتقال اخبار و اطلاعات، این جایگاه را در تاریخ داشته است؛ اما در عصر جدید به دلیل روزنامه، رادیو، تلویزیون و فضای پیشرفته‌ی مجازی امروز، کار رسانه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

**فرهنگ‌ساز بودن خبرنگار**

امروز در جنگ‌ها و مسائل گوناگون جهانی، یکی از لشکر‌ها لشکر رسانه است. در کنار ارتش و سایر اقدامات و فعالیت‌ها و طرح‌هایی که در عرصه‌های جنگی و دفاعی و سایر عرصه‌های علمی و فرهنگی انجام می‌شود، نقش رسانه و مطبوعات و مجموعه‌ی رسانه‌هایی که عرض شد، نقش مهمی است. این نقش در قدیم نبوده است. امروز رسانه‌ها و نتایج خبرنگاری‌ها فرهنگ‌ساز است و جامعه را متحول می‌کند و تحولات بزرگ را رقم می‌زند. به این دلیل این جایگاه، جایگاه مهمی است. گذشته هم بوده ولی امروز خیلی مهم‌تر است. ازاین‌رو باید فعلان عرصه‌ی رسانه را قدر دانست و از طرف دیگر باید ظرفیت علمی، مهارتی و فنی رسانه، در نظام اسلامی و در جامعه‌ی ما رشد پیدا کند.

**غرب و استعمار رسانه‌ای**

از طرف دیگر نظام اسلامی باید در عرصه‌ی بین‌المللی جایگاه مهم رسانه‌ای پیدا کند. در یکی دو قرن گذشته، استعمار غرب که این‌همه مظالم را در عالم به بار آورده که آخرین نشانه‌ی جلوی روی ما، حوادث تلخ غزه هست، نتیجه‌ی علل و عواملی بوده که یکی از عوامل آن استعمار رسانه‌ای است. سیطره‌ی اطلاع‌رسانی، این از مظاهر مهم استعمار است. می‌دانید که بیش از 80 درصد قدرت رسانه‌ای دنیا، روزنامه‌، مجله، ماهواره، اینترنت و قلمروهای اطلاع‌رسانی در دست قدرت‌های استکباری و استعماری است. بیش از 80 درصد قدرت رسانه‌ای دنیا در دست جهان خواران عالم است که در جهان، موج ایجاد می‌کنند و کشورها را به این سمت و آن سمت سوق می‌دهند و با همین رسانه ابزاری درست می‌کنند تا به جهان ظلم و ستم کنند. با همین ابزار هنر و رسانه، از طریق فیلم‌های هالیوودی و رسانه‌های اختاپوسی خود در عالم، فرهنگ شیطانی، استکباری و فحشا و منکر را در عالم رواج می‌دهند. این قدرت رسانه است. قدرت رسانه و خبرنگاری، قدرت عظیمی است که در دست مستکبران عالم است.

**اهمیت داشتن شبکه‌های اطلاع‌رسانی در کشورهای اسلامی**

جهان اسلام و مستضعفان عالم باید شبکه‌های خبری و رسانه‌ای مکتوب، رادیویی و مجازی درست کنند تا در عالم اثرگذار باشند. این پیام معنوی را منتشر کنند. در مقابله‌ی با موج استکباری بایستند. این وظیفه‌ای است که بر دوش مسلمانان است. در این دوره‌ی اخیر به بهانه‌ی تحریم، چقدر چند رسانه‌ی جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم و تهدید و حصر قرار دادند. شبکه‌ی پرس تی وی، العالم و شبکه‌های دیگر هماهنگ انقلاب اسلامی را در لبنان و سایر مناطق عالم، مورد محاصره قرار دادند و هنوز هم هست؛ چون از قدرت معنوی رسانه‌ای و خبرنگارانی که حقایق عالم اسلام را منتشر می‌کنند، می‌ترسند. به حمدالله تا حدی این حصار بسته‌ی رسانه‌ی استکباری شکسته شده است. امروز شبکه‌های جمهوری اسلامی، شبکه‌های همراهان گفتمان انقلاب اسلامی در دنیا هست که آرام‌آرام این انحصار خبری را می‌شکند. این یک اتفاق مبارک است و باید از همه‌ی خبرنگاران و اصحاب رسانه در صداوسیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌های مجازی و مکتوب که در برابر این رسانه‌های استکباری ایستاده‌اند، باید تشکر کرد و همین‌طور از اتحادیه‌ی رادیو تلویزیون‌های جهان اسلام که بیش از 200 رسانه‌ی جهان اسلام، زیر پوشش آن هست و در دنیا تلاش می‌کنند این جذب خفقانی رسانه‌ای استکباری را بشکنند، باید تشکر کرد و بیشتر تلاش کرد.

**خبرنگار، واسطه‌ی بین حکومت و مردم**

بحث دیگری که مهم است این است که رسانه و خبرنگار، یک واسطه‌ی بین دولت و مردم است. رسانه‌ها و خبرنگاران، کار خود را باید مهم بدانند و در این وساطت بین حکومت و مردم باید صادق و امین باشند. رسانه و خبرنگار باید مشکلات مردم، چالش‌های جامعه، سختی‌های کار، اشکالات موجود را با روش درست و مؤثر منتقل کند؛ ولی هم‌زمان باید خدماتی که در جامعه انجام می‌شود را نیز منتقل کند. به‌عنوان یک واسط امین، هم پیشرفت و خدمتی که انجام‌شده را به مردم اطلاع‌رسانی کند و هم مشکلات را به اطلاع نظام حکومتی برساند. این وساطت نیازمند به امانت‌داری، صداقت، شجاعت و حکمت دارد. شرط خبرنگاری و کار فرهنگی و رسانه‌ای کردن، اخلاص، صداقت، امانت‌داری، راست‌گویی، درست‌کرداری، شجاعت و حکمت است. این‌ها مجموعه‌ی اوصافی است که باید در مجموعه‌ی خبرنگاری ما باید باشد. دستگاه‌های اداری کشور، نظام اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آن‌ها باید ارتقاء پیدا کند و وظیفه‌ی آن‌هاست که الآن نقص دارد و در این شهر هم همین‌طور است. از آن‌طرف هم باید گوش ما مسئولان و متصدیان امور، به روی نقد و تحلیل و ارائه‌ی گذارش باز باشد و همه‌چیز را فوری امنیتی نکنیم و انگ نزنیم. اشکالاتی که به ما وارد است و به ما منتقل می‌شود را بشنویم و این کاری است که رسانه‌ها و خبرنگاران باید انجام دهند. البته باید رسانه‌ها بدانند که در نظام اسلامی هستند و باید بدانند که نیازمند قدرت علمی و مهارتی و فنی دارند و از همه مهم‌تر این است که اخلاق خبرنگاری و رسانه باید در میان این قشر عزیز، گسترش پیدا کند و این‌ها نکاتی است که طبعاً عزیزان ما به آن توجه خواهند کرد. مجدداً باید از همه‌ی اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم تقدیر و تشکر کنم. فعالیت‌های خوب و متنوع آن‌ها، ارزشمند است و این‌که چگونه منعکس کنند و کم‌وزیاد نباشد، به‌جای خود باشد و آگاهی‌بخش باشد، نکاتی است که باید موردتوجه باشد.

**سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی**

موضوع دوم روز تأسیس جهاد دانشگاهی است. جهاد دانشگاهی یک‌نهاد انقلابی و دانشگاهی و فعالی است که با بخشی از نتایج فعالیت‌های آن‌ها شما آشنا هستید. پروژه‌های مهمی که در سلول‌های بنیادی و بسیاری از بخش‌ها انجام‌شده، از ره‌آوردهای این نهاد است. چیزی که باید در این روز باید بر آن تأکید داشته باشیم این است که هم تشکر از کسانی است که در این نهاد تلاش می‌کنند و هم تأکید بر این‌که نظام اسلامی و جمهوری اسلامی، نیازمند به جهاد علمی است. ما اگر بخواهیم فاصله‌ی خود را با پیشرفت‌های بزرگ علمی و فناوری دنیا کاهش بدهیم، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی ما باید جهاد علمی را پیشه‌ی خود کنند.

**جهاد دانشگاهی و پیشرفت‌های علمی فناوری**

به فضل الهی در این دو سه دهه، با همت دانشمندان بزرگ و جهادگران عرصه‌ی دانش و فناوری، ما مرزهای بسته‌ی دانش را به روی خود باز کردیم و قلمروهایی که مورد ممنوعیت ما بود را شکستیم و در برخی از رشته‌های علمی و فناوری‌ها با شتاب پیش رفتیم. این خیلی امر مبارکی است. جهاد علمی کمتر از جهاد دفاع مقدس و انقلاب نیست. این بخشی از انقلاب اسلامی است. این جهاد علمی برای اعتلای اسلام و کشور عزیز ما باید سرلوحه‌ی کار دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی باشد. پیشرفت‌هایی که امروز ما در سلول‌های بنیادی، تجهیزات نظامی، بهداشتی و درمانی و در خیلی موارد دیگر واقعاً خیره‌کننده بوده است. گاها غربی‌ها تعجب می‌کنند که چطور با دست خالی و بدون این‌که پایه‌های علمی دست آن‌ها باشد، حرکت کردند. این مسیر جهاد علمی توسط این نهاد و همه‌ی مراکز علمی و وزارتخانه‌های علمی کشور باید موردعنایت باشد. رهبری معظم، پرچم‌دار این حرکت علمی و حامی و نگهبان این میراث علمی کشور بودند. این باید حفظ شود و همه هم باید به این جهاد علمی توجه کنند. فاصله‌ی ما هنوز با خیلی از دانش‌های جهانی زیاد است. این با همت بلند با استعدادهای خوب دانشگاهیان و جوانان و دانشمندان ما باید از این عقبات عبور کنیم و از این صدها بگذریم و به آن قله‌های بلند علمی و فناوری دست پیدا کنیم. این هم از نکات مهمی است که به مناسبت روز جهاد دانشگاهی به آن تاکید کرد.

**استان یزد و ظرفیت‌های موجود در حوزه‌ی علم و فناوری**

طبعاً استان یزد به‌عنوان یک استان استعداد خیز، فرهنگ‌پرور و دارای بنیه و زیرساخت دانشگاهی و علمی و دارای سابقه‌ی کهن علمی و حوزوی و دانشگاهی، ظرفیت این را دارد که جهش‌های بیشتری در حوزه‌ی علم و فناوری داشته باشد. قطع دانشگاه‌های استان یزد و شهرهای آن می‌توانند در عرصه‌های مختلف‌، به‌صورت قطب‌های علمی و فناوری در بیاید. این ظرفیت وجود دارد و امیدواریم که مسئولان استان و شهرستان و دانشگاه‌ها این خط و مشی اساسی را در پیش بگیرند و ما شاهد درخشش روزافزون میهن اسلام و استان و شهرستان در این عرصه‌ی علمی و فناوری و جذب نخبگان و پیشرفت‌های بزرگ علمی باشیم.

**ورزش زورخانه‌ای و اهمیت آن در سلامت جامعه**

موضوع سوم روز ورزش زورخانه‌ای و سنتی است که این مناسبت را هم من باید به ورزشکاران در این زمینه که زمینه‌ی خوب ورزش بومی و ملی است، تبریک بگویم و تشکر کنم و به همین مناسبت باید اولاً باید یادآور شویم که شرایط زندگی امروز، اقتضا می‌کند که ورزش همگانی به‌صورت فرهنگ در بیاید. سلامت نسل آینده، از جوان و میان‌سال و کهن‌سال، از دختر و پس و زن و مرد درگرو ورزش همگانی و گسترش فرهنگ ورزش است. زیرساخت‌های ورزشی باید تقویت شود. خیرین باید در آن‌ها حضور پیدا کنند و از آن‌طرف هم باید نهادهای فرهنگی، فرهنگ ورزش را رواج دهند و این خیلی مهم است. مقام معظم رهبری با همه‌ی اشتغالات هم توصیه می‌کنند و هم خودشان توجه دارند. یکی از محورهایی است که به حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و نسل جوان همیشه توجه به ورزش متذکر می‌شوند؛ چون جامعه‌ی پیشرو، جامعه‌ی سالم است و رکن اصلی سلامت هم ورزش و فعالیت‌های ورزشی است. لذا ورزش همگانی بسیار مهم است؛ البته ورزش‌های قهرمانی هم الگوساز است و موجب ترغیب جامعه و نسل جوان است. آن‌هم در سطح خود مناسب است و باید به هر دو توجه کرد. در میان ورزش‌های موجود، باید ورزش‌های بومی و ملی تقویت شود. کشتی و قهرمانی و زورخانه و ورزش‌های از این قبیل که در تاریخ ما بوده و در فرهنگ ما بوده است، مال ماست و می‌توانیم این‌ها را به دنیا صادر کنیم. توجه به ورزش‌های ملی و بومی یک اصل مهم است که باید به آن عنایت شود. به حمدالله در این حوزه و در ورزش‌های زورخانه‌ای و قهرمانی هم استان و هم شهر ما وضعیت خوبی دارد. شهر ما در ورزش زورخانه‌ای از میانگینی که کشور باید تا 15 سال دیگر به آن برسد همین الآن عبور کرده است. این‌ها همه جای تقدیر دارد و باید ورزش همگانی و ورزش‌های ملی و قهرمانی و زورخانه‌ای را ترغیب کرد.

**چالش‌های موجود در ورزش امروزی**

ارزش‌های حاکم بر ورزش هم مهم است. می‌بینیم که بخش‌های مختلف ورزشی در دنیا مبتلای به سلسله‌ ضد ارزش‌ها و آسیب‌هاست که در کشور ما هم وجود دارد که باید پالایش شود. حوزه‌ی ورزشی باید یک حوزه‌ی انسانی، سالم ساز و موجب تعالی روح و روان و جسم جامعه و نسل جوان بشمار بیاید. این حوزه هم باید به سمت ورزش‌های باستانی بیشتر برود و هم این‌که در همه‌ی حوزه‌های ورزش، ارزش‌های اخلاقی حاکم شود. این انتظاری است که از ورزشکاران داریم و مسئولان هم باید حمایت کنند و به زیرساخت‌های ورزش هم توجه کنند و امیدواریم در این زمینه‌ها هم قدم‌های بزرگی برداشته شود.

**روز مقاومت اسلامی و شکست‌های پی‌درپی اسرائیل**

آخرین موضوع هم مختص به روز مقاومت اسلامی است. ما در این هفته روزی را در پیش رو داریم که یادآور پیروزی حزب‌الله عزیز در برابر اسرائیل در جنوب لبنان هستیم. این روز، روز بسیار مبارکی است. مستحضر هستید که در تاریخ بیش از 60 ساله‌ی اسرائیل، برای اولین بار موج انقلاب اسلامی و خیزش عظیم جوانان حزب‌الله لبنان، در برابر اسرائیل به پیروزی رسید. در جنگ 33 روزه برای اولین بار افسانه‌ی شکست‌ناپذیری اسرائیل، شکسته شد. این باشکوه شجاعت و ایمان جوانان حزب‌الله بود که به همه‌ی دنیای عرب و دنیای اسلام نشان داد که اگر بر اسلام و اندیشه‌ی امام عزیز و انقلاب اسلامی تکیه شود، همه‌ی قدرت‌ها در برابر شما ناچیز خواهند شد. روز مقاومت اسلامی، سرآغاز زنجیره‌ای از پیروزی‌های خیره‌کننده و باور نشدنی در برابر اسرائیل متکی به آمریکاست. این روز بزرگی است. این حلقه‌ها ادامه پیدا کرد و 22 روز حماس و چند جریان دیگری که رخ داد و برای همه‌ی دنیا باورنکردنی بود که جمع محدودی در جنوب لبنان و غزه در برابر این قدرت سرتاپا مسلح استکباری پیروز شود. این برای دنیا باورنکردنی بود. این خواب باورنکردنی به همت جوانان ما و با پشتوانه‌ی انقلاب اسلامی به یک بیداری قطعی مبدل شد. این دستاورد انقلاب اسلامی است. این شکوه ملت ایران است. این شکوه مقاومت حزب‌الله است. در همه‌ی دنیای اسلام هم هر جا که به این موج متصل شوند، به پیروزی خواهند رسید. هر جا که از این موج ایمانی و گفتمان انقلاب اسلامی فاصله گرفتند، شکست خوردند. مسلمانان باید بیدار شوند. آخرین حلقه‌ی آن غزه‌ی عزیز ماست. جهاد اسلامی، حماس با الهام گیری از این روحیه دیدند که چه می‌شود کرد. این سومین پیروزی باورنکردنی بود. اسرائیلی‌ها می‌گویند ما با اهدافی حمله کردیم و چنان و چنین. این‌ها همه دروغ است. این‌ها کشتند. غریب 2000 نفر را که اکثر آن‌ها کودک زن بودند را به خاک و خون کشیدند و بدانند که هیچ پیروزی نداشتند. موشک‌های مقاومت در غزه امروز هم آماده‌ی فعالیت است. جوانان غزه آماده‌ی جهاد هستند. تونل‌های آن‌ها سر جای خود باقی است. پشتوانه‌ی انقلاب اسلامی همراه با عزیزان حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامی هست. این‌ها خواب‌های بی‌ارزشی است که اسرائیل دیده است. هرگز به هیچ هدفی نرسیده‌اید. ما به فضل الهی و با اشارت مقام معظم رهبری، ملت فلسطین در کرانه‌ی باختری که هم بزرگ‌تر است و قدرت بیشتری دارد گرچه سازش کارها بر آن حکومت می‌کنند، به فضل الهی بیدار خواهد شد و مسلح خواهد شد و دشمنان اسلام، روی شکست را به‌زودی خواهند دید. در این شکی نیست. این گروه‌های تندوری خوارج مسلک و نادانی که به‌عنوان داعش و امثال این‌ها راه‌اندازی شده‌اند البته موج‌های خطرناکی است و دنیای اسلام هم باید خیلی هوشیار باشد ولی به فضل الهی خاموش خواهد شد و گفتمان انقلاب اسلامی در عالم سرافراز خواهد شد.

**دعا**

نسئلک اللهم و ندعوک، باسمک العظیم الاعظم، الاعز الاجل الاکرم یا الله

خدایا دل‌های ما را به انوار ایمان روشن بفرما؛ اللهم اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین والمسلمات؛ اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و اهله؛ اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین؛ خدایا خدمتگزاران به اسلام و مقام معظم رهبری و مراجع عظام را مؤید و منصور بدار؛ ارواح تابناک شهیدان و امام شهیدان و اموات و درگذشتگان و مراجع و علمای فقید ما و درگذشتگان این جمع را با اولیای خودت محشور بفرما؛ باران رحمت و برکاتت بر ما فرو بفرست؛ سلام ما را به محضر امام عصر(عج) ابلاغ بفرما؛ ما را از یاران او مقرر بفرما.

1. . سوره‌ی بقره، آیه‌ی 264. [↑](#footnote-ref-1)
2. . سوره‌ی بقره، آیه‌ی 267 [↑](#footnote-ref-2)
3. . سوره‌ی آل‌عمران، آیه‌ی 92 [↑](#footnote-ref-3)
4. . سوره‌ی بقره، آیه‌ی 271 [↑](#footnote-ref-4)