## **فهرست:**

[خطبه اول 3](#_Toc453291322)

[توصیه به تقوا 3](#_Toc453291323)

[مراحل سفر قافله‏ی کربلا و اسراء 3](#_Toc453291324)

[نکته‏ی مهم حادثه‏ی عاشورا 4](#_Toc453291325)

[درس‏های عاشوراء 4](#_Toc453291326)

[اولین درس عاشورا، اهمیت نماز 5](#_Toc453291327)

[درخواست مهلت حضرت از دشمن در شب عاشوراء 5](#_Toc453291328)

[معنای اقامه‏ی نماز حضرت 6](#_Toc453291329)

[دومین درس، اهمیت امر به‏معروف و نهی از منکر 6](#_Toc453291330)

[سومین درس، ایمان و اطمینان 7](#_Toc453291331)

[چهارمین درس، برنامه‏ریزی در کار 9](#_Toc453291332)

[درس‏های دیگر عاشوراء 9](#_Toc453291333)

[برگ دوم عاشورا، جریان اسارت 10](#_Toc453291334)

[روشنگری حضرت زینب و سجادعلیهماالسلام 10](#_Toc453291335)

[سوره‏ی پایانی 13](#_Toc453291336)

[خطبه دوم 14](#_Toc453291337)

[توصیه به تقوا 14](#_Toc453291338)

[مناسبت‏های هفته 15](#_Toc453291339)

[دوازدهم محرم الحرام، شهادت امام سجادعلیه‏السلام 15](#_Toc453291340)

[شهادت حضرت آیت الله صدوقیقدس‏سره 15](#_Toc453291341)

[دوازدهم تیرماه، حمله‏ی ناو آمریکایی به هواپیمای ایرباس مسافربری ایرانی 15](#_Toc453291342)

[حمله‏ی آمریکا به عراق 16](#_Toc453291343)

[دعای پایانی 17](#_Toc453291344)

# خطبه اول

اعوذبالله بالله 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 الأطیَبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین.**

اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم **«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»**[[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.**

## **توصیه به تقوا**

همه‏ی شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسائی، اجتناب از گناه، تهذیب نفس، شُکر و ذِکر خداوند در همه‏ی حالات سفارش و دعوت می‌کنم؛ امیدواریم خداوند به برکت اولیاء و مقرّبانِ درگاهِ خودش، به همه‏ی ما توفیقِ بندگیِ خالصانه، پارسایی در این دنیا و احتراز از گناه، عنایت بفرماید.

## **مراحل سفر قافله‏ی کربلا و اسراء**

مسافرت حضرت اباعبدالله الحسینعلیه‏السلام از سوم شعبان سال 60 ه.ق شروع شد که

1. در مرحله‏ی اول از مدینه به مکه مشرّف شده و چند ماهی در مکه تشریف داشتند؛
2. در مرحله‏ی دوم در هشتم ذی‌الحجه از مکه به سمت کوفه که نامه‏های زیادی رسیده بود حرکت نمودند؛
3. در مرحله‏ی سوم در یکی از منازل بین راه به نام **«ثعلبیه»** خبر شهادت حضرت مسلم بن عقیل رسید. بعد از این خبر، تقریباً قصد کوفه منتفی می‏شود و قافله به‌سوی کربلا حرکت می‏کند که ماجرای حر و دیگر ماجراها اتفاق میفتد و روز دوم محرم، به کربلا رسیدند و هشت روز هم در کربلا اقامت داشتند؛
4. در مرحله‏ی چهارم، سفر اسارت حضرت زینب و بازماندگان اباعبداللهعلیهم‏السلام از روز یازدهم محرم شروع می‏شود؛

این مراحلی است که در واقعه‏ی کربلا طی پنج شش ماه اتفاق افتاده است.

## **نکته‏ی مهم حادثه‏ی عاشورا**

چند نکته‏ی مهم و درس بزرگ در واقعه‏ی کربلا و عاشورای حسینی برای انسان‏های صادق وجود دارد که باید از آنها درس بگیرند؛ حادثه‏ی عاشورا یک واقعه‏ی بسیار استثنائی در تاریخ است که در مجموعه‏ی حوادث واقع شده در این قضیه، من جمله برخورد دشمن و ایراد انواع فشارها بر لشکر کوچک حضرت، غارت خیمه‏ها، اسارت زنان و کودکان و نمونه‏های فراوان دیگر یک نکته‏ی مهمی وجود دارد که توجه به آن لازم است و نباید فراموش شود و آن این‌که همه‏ی این وقایع برای یک هدف عالی که دین است، بود.

یعنی توجه داشته باشیم، خون امام حسین، یاران و فرزندانشعلیهم‏السلام و اسارت بازماندگان ایشان، همه برای دین خدا بوده است و دین خدا حتی از امام حسینعلیه‏السلام بالاتر است و ایشان باید قربانی دین خدا شود.

بنابراین با توجه به این نکته می‏بینیم که این عزاداری‏ها و یاد حضرت همه برای این است که دین در ذهن مردم زنده شود؛ لذا در طول تاریخ، عزای امام حسینعلیه‏السلام دین و تشیع را حفظ کرده است.

## **درس‏های عاشورا**

وقتی در قضیه‏ی عاشورا و حوادث روی‌داده در این روز و بعد آن، دقت داشته باشیم، می‏بینیم در این حادثه درس‏های زیادی وجود دارد که به چند نمونه اشاره می‏شود:

#### اولین درس عاشورا، اهمیت به نماز

اولین نکته و درس مهم عاشورای امام حسینعلیه‏السلام، مسئله‏ی نماز، تلاوت قرآن و یاد خداست؛ همه می‏دانیم اقامه‏ی نماز و یاد و ذکر خدای متعال و تلاوت قرآن باید از برنامه‏های یک مسلمان باشد؛ این مسئله در روز عاشورا خیلی نمایان است و عاشقان حضرت امام حسینعلیه‏السلام قبل از هر چیز و هر کسی باید این درس را فراگیرند.

##### درخواست مهلت حضرت از دشمن در شب عاشورا

شب عاشورا وقتی جریان سازش و صلح منتفی شد، مشخص بود که شهادت و موت برای این کاروان مقرّر شده است و برای هیچ‌کس امیدی برای زندگی وجود نداشت؛ اما درعین‌حال حضرت از دشمن مهلت خواستند که این درخواست

1. برای استراحت نبود؛
2. به امید زنده ماندن و ایجاد فرجی برای رهایی نبود؛
3. به امید رسیدن نیروی تازه‌نفس هم نبود؛ زیرا بهترین نیرویی که حضرت به آن امید داشت، کوفی‏ها بودند که در لشکر مقابل، برای قتل حضرت آمده بودند و در دنیای اسلام اصلاً نیرویی نبود که به یاری ایشان بیاید؛ در یک کلام مهلت برای تضعیف دشمن نبود زیرا برای دشمن نیروی تازه‌نفس مرتب می‏رسید.
4. برای سازش هم نبود؛ زیرا تمام راه‏های سازش مسدود شده بود؛

وقتی حضرت ابوالفضلعلیه‏السلام را برای درخواست مهلت می‏فرستند، می‏فرمایند:

«مهلت بگیر تا امشب هم برای خدا نماز بخوانیم و تلاوت قرآن نماییم و خدا می‏داند که من چقدر نماز، ذکر و تلاوت قرآن را دوست دارم.»

ظهر عاشورا هم وقتی شخصی به ایشان خبر داد که وقت نماز است، حضرت برای آن شخص دعا فرمودند و در اوج مشقت و سختی‏های جنگ نماز خواندند؛ این، مظهر عرفانی است که حضرت است و باید همه‏ی کسانی که به عشق اباعبدالله سینه می‏زنند و عزاداری می‏کنند به این مسئله توجه داشته باشند.

##### معنای اقامه‏ی نماز حضرت

اینکه حضرت اقامه‏ی نماز کردند یعنی خط و راه او این است که باید نماز با مفهوم درستش در جامعه زنده باشد.

نمونه‏ی سوم اهمیت نماز این است که راوی می‏گوید در شب یازدهم محرم که خیمه‏ها تاراج شده بود؛ بچه‏ها در بیابان و اطراف خیمه‏ها پراکنده بودند؛ حضرت سجادعلیه‏السلام هم بیمار بودند؛ عمه‏ام زینب آن شب هم نمازشب‌شان را خواندند منتهی آن‌قدر سختی‏ها به ایشان فشار آورده بود که نتوانستند ایستاده بخوانند و نماز خود را نشسته خواندند.

بنابراین یک پیام مهم کربلا و عاشورای حسینی یاد خدا و نماز و اقامه‏ی نماز است.

#### دومین درس، اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر

حضرت اباعبدالله الحسینعلیه‏السلام و اصحاب ایشان بیان نمودند که سرّ و دلیل اصلی قیام عاشورا، امربه‌معروف و نهی از منکر بوده است؛ بدترین منکری که در آن زمان، رهبر عالَم اسلام می‏توانست با آن مبارزه نماید، حکومت یزید و فجایع و پیامدهای حکومت یزید بر دنیای اسلام بوده است؛ حضرت برای مقابله با این منکر قیام نموده و می‏فرمایند: «اِنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الإصلاحِ فِي امّة جدّي أُرِيدُ أَن آمُر بِالمَعرُوفِ وَ أَنهي عَنِ المُنكَرِ»[[3]](#footnote-3)، «کار من این است که امربه‌معروف و نهی از منکر نمایم.»

«ألا تَرَوْنَ أنَّ الحَقَّ لا يُعْمَلُ بِه، وَأنَّ الباطِلَ لا يُتناهى عَنهَ»[[4]](#footnote-4)، «چرا چشم‏هایتان را باز نمی‏کنید شما مردم غفلت زده که به حق عمل نمی‏شود و کسی نهی از منکر و باطل نمی‏کند.»

بنابراین قیام منِ حسین با زنان، کودکان و این وضع خاصّ، برای احیای امربه‌معروف و نهی از منکر بوده است.

در زیارت‌نامه‌ی حضرت هم گواهی می‏دهیم که حضرت نماز را به پا داشت و امربه‌معروف و نهی از منکر نمود و به وظیفه‏ی مجاهده‏ی در راه خدا به خوبی عمل نمود.

حال، باید ببینیم آیا ما این پیام را از عاشورا گرفته‏ایم یا نه؛ عاشورا با این پیام‏ها انقلاب را پدید آورد و اسلام و تشیع را در طول تاریخ حفظ نمود.

#### سومین درس، ایمان و اطمینان

درس دیگر عاشورا، ایمان و اطمینانی که در حضرت و اصحاب ایشان وجود داشت، است؛ در بررسی شب عاشورا می‏بینیم که برحسب ظاهر، هیچ امیدی برای این قافله باقی نمانده است و حتی امید به یک پیروزی در آینده هم وجود ندارد؛ زیرا کوفیان که به جای یاری حضرت در مقابل ایشان ایستادند و سراسر عالَم اسلام هم تحت اطاعتِ حکومتِ بنی‏امیه است و این خاندان منحوس در اوج اقتدار است؛ زیرا اواخر حکومت معاویه و اوایل حکومت یزید اوج اقتدار بنی‏امیه است و از طرفی شاه مرکز خلافت است و همه‏ی عالَم اسلام هم تسلیم او هستند و از طرف دیگر هم مرکز انقلابیِ آن زمان که کوفه بود، به این وضع دچار شده بود.

مدینه، مکه، بصره و دیگر مراکز مهم آن زمان عالَم اسلام یا تسلیم بنی‏امیه شده بودند یا با خفت و زاری در مقابل یزید ساکت بودند و سراسر عالَم اسلام زیر چکمه‏ی باند نفاق بنی‏امیه دست‌وپا می‏زد و این باند نفاق که سالیانی برای محو اسلام و حتی محو نام پیامبر اسلام نقشه کشیده بودند، همه‏‏ی آن نقشه‏ها را الآن بر ضد امام حسینعلیه‏السلام داشتند پیاده می‏نمودند.

همه‏ی امید جهان اسلام به امام حسینعلیه‏السلام است و ایشان هم حضرت مسلم را فرستاد که در بین راه خبر شهادتش رسید و بعد از اطلاع از شهادت مسلم، همه‏ی انسان‏های زبون، پست و منحطی که با دنیاخواهی، حاضر نشدند برای امامت و رهبری دنیای اسلام سرمایه‏گذاری نمایند، از ایشان جدا شدند، رفتند و تعداد معدودی باقی ماندند؛ درحالی‌که زنان و کودکان هم همراه این قافله هستند و هیچ معلوم نیست چه سرنوشتی خواهند داشت.

با این اقتدارِ کاملِ دشمن و برحسب ظاهر ضعفِ کاملِ خاندانِ عصمت و طهارتعلیهم‏السلام که اوجش در شب عاشورا مجسّم می‏شود؛ در شرایطی که

1. همه‏ی عالَم اسلام در اختیار دشمن؛
2. لشکر حضرت کم عدد؛
3. بدون امید؛
4. احاطه‌شده در گوشه‏ای از بیابان وسط لشکر بزرگ بنی‏امیه؛

هرکسی بود امید خود را می‏باخت، اما حضرت و یارانش روحیه‏ی خود را نباخته‏اند؛ زیرا پشت این ماجرا یک دین، بصیرت الهی و امید به آینده موج می‏زند؛ شب عاشورا در این اوضاع ناامیدکننده‏ای که کمتر در تاریخ مثل آن تصور می‏شود، حضرت با تمام شهامت، اطمینان، ایمان و اعتماد به خدا، به یاران باقی‌مانده می‏فرمایند:

«شما هم اگر می‏خواهید بروید، می‏توانید بروید.»

که یاران ایشان مانند ابوالفضل العباس، علی‌اکبر، قاسم، مسلم بن عوسجه، حبیب بن مظاهر و دیگر یاران حضرت یکی پس از دیگری عرضه می‏دارند:

«اگر هزار جان داشته باشیم، فدا می‏کنیم و شما را تنها نمی‏گذاریم.»

بعد هم همان‌طور که می‏دانید شب را با ذکر و دعا و خوشحالی سپری می‏کنند؛ بنابراین اگر مؤمن به خداوند اعتماد داشته باشد، باید در سخت‌ترین شرایط امیدوار باشد

درس دیگری که عاشورا به ما می‏دهد این است که باید برای اهداف اسلامی خود سخت بایستیم و در سخت‏ترین شرایط ناامیدکننده، ناامید نشویم؛ این درس دیگری است که عاشورا به ما می‏دهد.

#### چهارمین درس، برنامه‏ریزی در کار

درس چهارم عاشورا برای ما، برنامه‏ریزی در کار است؛ زیرا بازمی‌بینیم که در اوجِ شرایط ناامیدکننده در روز عاشورا بعد نماز ظهر که کاملاً مشخص است، همه به شهادت می‏رسند و خود حضرت در شب قبل به وضوح برای همه معین فرمودند که فردا همه به خاک و خون کشیده می‏شوند و امیدی برای بقا نیست؛ باز هم برنامه‏ریزی را فراموش نمی‏کنند و اصحاب حضرت باکمال اطمینان در صحنه حاضرند و با یک برنامه‏ریزی دقیق، آرایش نظامی پیدا می‏کنند؛ نکته‏ی مهم این است که خود حضرت و همچنین اصحاب ایشان تا لحظه‏ای که توان در بدن داشتند، جنگیدند.

حضرت با برنامه‏ریزی حتی در نیم ساعت پایانی به‌گونه‌ای می‏جنگند که انگار می‏خواهند پیروز شوند؛ بنابراین نباید انسان تا مشکلی پیدا شد، همه چیز را رها نماید و برنامه‏ریزی را کنار بگذارد.

#### درس‏های دیگر عاشورا

اصحاب حضرت عالی‏ترین مظاهر کسانی هستند که

1. دین خود را به دنیا نفروختند؛
2. امام خود را فدای مطامع دنیوی خود ننمودند؛
3. رهبری و ولایت خود را با خون خود و با علم به شهادت و موت پاس داشتند؛

بنابراین ایثارگری برای دین خدا و شجاعت و شهامت در این راه از درس‏های دیگر عاشوراست.

شجاعت، شهامت و ایثارگری در شب و روز عاشورا کاملاً روشن و مشخص است که از زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، عرب و غیر عرب، بنی‏هاشم و غیر بنی‏هاشم و از ملیت‏های مختلف ایثار و شجاعت را به نمایش گذاشتند.

برای همه‏ی اینها در روز عاشورا نمونه‏ای وجود دارد؛ مانند زن جوانی که شوهرش را برای جنگ با دشمن ترغیب و تهییج می‏کند؛ مادری که سر بچه‏اش را پرت می‏کند و نمونه‏های فراوان دیگری که همه نخبگان برگزیده‏ی خداوند بودند و بالاترین صحنه‏ی ایثار، شهامت، شجاعت و پایبندی به احکام الهی را به نمایش گذاشتند.

## **برگ دوم عاشورا، جریان اسارت**

در ظهر عاشورا هم که حضرت به شهادت رسیدند جریان اسارت و برگ دوم و سازنده‏ی تاریخ کربلا شروع شد؛ برگ دیگری که پیگیری‌کننده‌ی اهداف عاشورا بود و بازیگرش هم حضرت زینب و سجادعلیهماالسلام بودند.

همان روز عاشورا بعدازظهر سرهای شهدا به همراه عده‏ای به کوفه فرستاده شد و اسرا و خاندان حضرت، شب هم آنجا بودند و اواخر روز یازدهم که لشکر عمر سعد پیروز شده بود، قافله را جمع‌وجور کرد و اسرا را حرکت داد.

#### روشنگری حضرت زینب و حضرت سجادعلیهماالسلام

حضرت زینب و حضرت سجادعلیهماالسلام چند جا باید روشنگری نمایند و دنیا را تکان دهند.

1. در کوفه و قبل از رسیدن به دارالأماره، گفت‏وگوهایی دارند؛
2. در قصر دارالأماره و حضور ابن زیاد؛
3. در مسیر شام و در شهر شام؛
4. در مقر یزید؛

در این اماکن این دو بزرگوار سخنانی دارند که این صحبت‏ها در تاریخ ضبط است.

وقتی عمر سعد خبر شهادت حضرت را به عبیدالله زیاد رساند، عبیدالله

1. ده هزار نفر را مأمور حفاظت از کوفه نمود؛
2. حمل هرگونه سلاح را ممنوع نمود؛
3. دهان همه‏ی قبائل را بست؛
4. شهر را برای ورود اسرا به کوفه تزئین نمود؛

عقده‏ی بنی‏امیه جبران حقارت جنگ‏های بدر، احد و ... بود و هدفشان هم به ذلت کشاندن اهل بیتعلیه‏السلام و وظیفه‏ی بازماندگان و حضرت زینب و حضرت سجادعلیهماالسلام هم به ذلت کشاندن خود اینان و حفاظت از اسرا بود.

وقتی اسرا وارد کوفه می‏شوند، به‌هرحال اسیرند و حقّ حرف زدن ندارند و فقط باید رد شوند و به دارالأماره بروند؛ ولی وقتی همه جمع بودند حضرت سجادعلیه‏السلام خطبه فرمودند و با اولین خطبه وضع کوفه دگرگون شد. در بخشی از خطبه‏ی ایشان آمده:

«وای بر شما کوفیان که ما را دعوت کردید ولی این روز را به سر خاندان عصمت و طهارت درآوردید.»

در این سخنرانی همه به گریه افتادند که تاریخ می‏گوید کمتر گریه‏ای این‌چنین در تاریخ ثبت شده است؛ حضرت فرمودند:

«وای بر شما که زن‌هایتان برای ما گریه می‏کنند و مردانتان ما را به شهادت می‏رسانند وای بر شما با این کاری که کردید.»

این شوکی بود که به کوفه وارد شد و همان‌جا برخی گفتند:

«این اسارت با این مرارت‌ها و سختی‌ها در برابر دشمن سراپا مسلح در شهر غربت و در برابر انبوه دشمن؟!»

که حضرت در جواب می‏فرمایند:

«الحمد لله رب العالیمن»

و بعد این آیه‏ی شریفه را تلاوت می‏فرمایند:

«ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَستَهزِئُونَ»[[5]](#footnote-5)، «آنگاه فرجام کسانی که مرتکب زشتی‏ها شدند این بود که آیات ما را انکار نمودند و همواره آنها را به مسخره می‏گرفتند.»

همچنین حضرت زینبعلیهاسلام، یک زن به‌ظاهر شکست‌خورده، خلیفه‏ی مسلمین را در اوج اقتدار و در مقر خلافتش می‏کوبد:

«اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاساري ان بنا علي الله هونا؛ مهلا مهلا انسيت قول الله و لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم»[[6]](#footnote-6)، «آیا گمان کردی اینکه همه‏ی راه‏ها را بر ما بستی و ما را به اسارت بردی، مثل کفار که به اسارت می‏برند آنها را؛ آیا فکر کردی این‌یک بزرگی برای تو و خاری و ذلت برای ماست؟ و تو مغرور شدی؟ آرام برو فکر نکن همه‌چیز را فتح کردی، آرام باش، فراموش کردی که خداوند فرمود عاقبت مکذبین به آیات ما عذاب است و خودشان خیال می‏کنند، پیروز شده‏اند.»

یزید با این صحبت‏ها جا می‏خورد و این خیلی عظمت برای یک انسان است و در جای دیگری می‏فرمایند:

«و لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، انی لاستصغر قدرک و استعظم تقریعک ... الا فالعجب کل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشیطان الطلقاء»[[7]](#footnote-7)، «دست حوادث من را به اینجا کشانده که با تو صحبت کنم وگرنه موقعیت من بالاترین از این است که با تو صحبت کنم اما بدان من قدر و منزلت تو را بسیار کوچک می‏شمارم؛ و کوبیدن تو را وظیفه‏ی بزرگ می‏دانم. از عجایب روزگار این است که حزب طلقاء، حرب الله را منکوب کردند.»

با این بیان می‏فرمایند که من اصلاً تو را قبول ندارم و در جای دیگری از این خطبه‏ی مفصل می‏فرماید:

«امن العدل يا بن الطلقا تخديرك حرائرك و امائك و سوقك بنات رسول الله سبايا»[[8]](#footnote-8)، «آیا کنیزان خود را با آن وضع محافظت می‏کنی ولی زن و بچه و خاندان پیامبر را به اسارت برده‏ای؟»

گویا به یاد حضرت زینبعلیهاسلام می‏آمد، لحظه‏ای که می‏خواستند قافله‏ی اسرا را از کربلا حرکت دهند، درحالی‌که امام سجادعلیه‏السلام بیمار بودند و پاهای مبارک ایشان را با طناب از زیر شتر بستند تا حضرت نیفتند؛ یا وقتی که از قتلگاه عبور کردند و قافله‏ای که خیمه‏هایشان را آتش زدند و وسایلشان را غارت کردند، وقتی وارد قتلگاه می‏شوند و نگاه اسرا به جنازه‏ها میفتد، همه به یاد اباعبداللهعلیه‏السلام و شهدا و سختی‏های بین راه می‏افتند و حضرت زینبعلیهاسلام این جمله‏ی پایانی را می‏فرمایند.

این زینب در دارالخلافه، اسیر نیست، بلکه در اوج عظمت روحی است یک زن که دختر فاطمه و علی است.

## سوره‏ی پایانی

«بسم الله الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾»[[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 **«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»**[[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.**

## **توصیه به تقوا**

بار دیگر همه‏ی شما برادران و خواهرانِ نمازگزار و خودم را در جایگاه بندگی و نماز و در روزِ متعلّقِ به حضرت صاحب الزمانعج، به پارسائی و احتراز از گناه، یاد مرگ، عالم پس از مرگ، ذکر خداوند در همه‏ی حالات و یاد حضرت بقیۀ الله الأعظمارواحناله‏الفدا سفارش و دعوت می‌کنم؛ امیدواریم که خداوند همه‏ی ما را از مخلصان و مقرّبانِ بارگاه خودش و عاشقان ولایت اهل بیتعلیهم‏السلام و منتظران حضرت بقیۀ الله الأعظمارواحناله‏الفدا قرار بدهد.

## **مناسبت‏های هفته**

به برخی از مناسبت‏های مهم این هفته مختصراً اشاره‏ای می‏شود.

#### دوازدهم محرم‌الحرام، شهادت امام سجادعلیه‏السلام

بنابه قولی دوازدهم محرم شهادت امام سجادعلیه‏السلام است که به حضرت ولی عصرعج، مقام معظم رهبری و شما تسلیت عرض می‏نمایم.

#### شهادت حضرت آیت‌الله صدوقیقدس‏سره

همچنین روز شهادت حضرت آیت‌الله صدوقیقدس‏سره نیز هست؛ ایشان از استوانه‏ها و ارکان نهضت بودند که قبل و بعد از انقلاب در صحنه‏های مختلف، نقش بارز و برجسته‏ای داشتند و شهادت ایشان هم حادثه‏ی تکان‏دهنده‏ای بود که مردم یزد را زنده‏تر و بیدارتر نمود؛ امیدواریم روح پاک و مطهر ایشان با حضرت اباعبدالله الحسینعلیه‏السلام محشور شود.

## **دوازدهم تیرماه، حمله‏ی ناو آمریکایی به هواپیمای ایرباس مسافربری ایرانی**

دوازده تیر یادآور خاطرات شهدای هواپیمای ایرباس ایرانی در سال 1367 است که توسط ناو آمریکایی هدف قرار داده شد و تعداد زیادی از هموطنانمان در این حادثه بدون هیچ گناهی به شهادت رسیدند که تعدادی هم از منطقه‏ی میبد و مهریزد بودند؛ شهادت این عزیزان را به خانواده‏های داغدارشان تسلیت و تهنیت عرض می‏نماییم و امیدواریم خداوند انتقام خون این شهدا و شهدای دیگر اسلام و انقلاب را از دشمنان بگیرد.

## **حمله‏ی آمریکا به عراق**

نکته‏ی مهم دیگری که از مسائل روز است، مسئله‏ی حمله‏ی اخیر آمریکا به عراق است؛ همان‌طور که از رسانه‏های گروهی شنیدید در هفته‏ی گذشته، شب‌هنگام آمریکا از ناو هواپیمابر خودش بیست‌وچند موشک را به طرف بغداد شلیک کرده است با این بهانه که چون عراق تسلیم برنامه‏ها و خواسته‏های ما نشده است مراکز امنیتی و حساس عراق را زده‏ایم که ضمن این مسئله، تعدادی از مسلمانان عراقی هم کشته‌شده‌اند.

نکته‏ی مهم برای ما در این مسئله:

اولاً غیرقانونی بودن این حمله است که حتی در خود شورای امنیت هم که آمریکا خیلی سعی در جلب نظر آنان نسبت به حمله به عراق داشت، ولی در نهایت موفق نشد مجوز بین‌المللی و قانونی بگیرد؛ در جنگ خلیج‌فارس مجوز داشتند و برحسب ظاهر، کار قانونی انجام دادند ولی در این مورد موفق به جلب آراء نشدند و حتی برحسب ظاهر هم قانونی نبود و دنیا هم به جز تعدادی از هم‌پیمانان خودش که برای حفظ منافعشان مجبور به پذیرش شدند؛ این حمله را نپذیرفتند.

ثانیاً آمریکا در دنیای فعلی هدفی را تعقیب می‏کند که خیلی از کشورهای دنیا از این هدف در هراس هستند و موضع دارند و حتی چین که عضو دائم شورای امنیت است به این کار اعتراض داشت؛ آن این است که آمریکا به دنبال ژاندارم بین‌المللی و قدت مسلّط در دنیا بودن است؛ این مسئله خطر و تهدید بزرگی برای دنیای معاصر است.

آمریکا مطمئناً موفق به جمع‌کردن همه به دور خود و قدرت واحد شدن نخواهد شد؛ اما آنچه مهم است این است که دنبال این هدف هستند و در کنار این هدف به تضعیف ایران هم توجه دارند و به این تصریح هم کرده‏اند و کلینتون رسماً گفت:

«این عملیات ما هشداری به کشورهای دیگر است.»

پس دشمن خواب نیست و روی حضور در صحنه، رأی، استقامت، استواری و صلابت ما حساب می‏کند و اگر ما کوتاه بیاییم و جامعه دچار فساد و فحشاء شود و استحکام از جامعه رخت بربندد، دشمن بیدار است و با زدن بغداد به ما هشدار می‏دهد و همه‏ی مشکلات خود را به گردن ایران و دیگر دشمنان خود می‏اندازند.

آمریکا دنبال تک‏محوری شدن و تک قدرت شدن است که سردمدار این قدرت هم خودش باشد و برای این کار خودش را موظف می‏داند، ایران را تضعیف نماید، چون تنها محور مقابل آمریکا، ایران است؛ البته این حمله‏ی اخیر خیلی‌ها را بیدار کرد و چینی‏ها و برخی از کشورهای شورای امنیت موضع گرفتند.

باید بدانیم ما هم در این مسئله شریک هستیم و با استحکام، قدرت، انسجام و حضور در صحنه باید انقلاب و آرمان‏های انقلاب را در برابر کفر و استکبار جهانی حفظ کنیم.

## دعای پایانی

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِيقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ و َالْمُؤْمِناتِ و َالْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ الْاَحْيآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْواتِ

خدایا گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار.

ما را از بندگان مطیع خودت قرار بده.

این ملت و امت اسلام را رستگار و پیروز فرما.

خطرات را از نسلِ جوان، جامعه و امت اسلام دور فرما.

سلام‌های خالصانه‏ی ما را به محضر حضرت بقیۀ الله الاعظمعج ابلاغ فرما.

ارواح طیبه‏ی شهداء و روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور فرما.

جانبازان، مریضان و مریضانِ مورد نظر را شفا عنایت فرما.

بر فرجِ حضرت بقیۀ الله تعجیل فرما.

خدمت گذاران به نظام و مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت فرما.

1. . اعراف (7): 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . آل‌عمران (3): 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. . مقتل خوارزمي، ج 1، ص 188. [↑](#footnote-ref-3)
4. . الخصال: ص 113، ح 91. ميزان الحكمة: ج 3، ص 1220، ح 5926. [↑](#footnote-ref-4)
5. . روم (30): 10. [↑](#footnote-ref-5)
6. . خطبه حضرت زینب در کاخ یزید. [↑](#footnote-ref-6)
7. . همان. [↑](#footnote-ref-7)
8. . همان. [↑](#footnote-ref-8)
9. . عصر (103): کل سوره. [↑](#footnote-ref-9)
10. . آل‌عمران (3): 102. [↑](#footnote-ref-10)