## فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc428783736)

[فلسفه نماز و ذاکر الله بودن انسان 2](#_Toc428783737)

[روایاتی در باب ذکر خدا 3](#_Toc428783738)

[بالاتر بودن مرتبه ذکر و یاد خدا از دعا 3](#_Toc428783739)

[حالات مطلوب‌تری از ذکر خدا 4](#_Toc428783740)

[آثار والای مداومت ذکر خدا 4](#_Toc428783741)

[خطبه دوم 5](#_Toc428783742)

[تهاجم عراق به خاک ایران 5](#_Toc428783743)

[اهداف عراق از تهاجم به ایران 6](#_Toc428783744)

[وضع ایران در روزهای تهاجم 6](#_Toc428783745)

[مسئولیت امروز ملت ایران 7](#_Toc428783746)

[دعا 7](#_Toc428783747)

## 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 أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقینَ»[[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.**

## فلسفه نماز و ذاکر الله بودن انسان

نماز در قرآن به‌عنوان ذکر الله‌اکبر معرفی‌شده است و فلسفه و حکمت نماز این است که انسان با خواندن آن به یاد خدا باشد و یاد خدا را در دل و در جامعه زنده بکند، خداوند نماز را مقرر کرده است تا ما ذاکر خدا باشیم و همان‌طور که در سر نماز ذاکر او هستیم در سایر حالات هم ذاکر باشیم، نباید ذکر خدا اختصاص به نماز پیدا بکند، آنچه می‌تواند ما را از گناهان و بدی‌ها بازدارد و موجب تقرب ما به‌سوی خداوند تبارک‌وتعالی بشود یاد او است، تا انسان به یاد خدا نباشد ممکن است دستخوش وسوسه شیطان بشود.

از خصوصیات مؤمن این است که وقتی‌که وسوسه‌ای در ذهن او پیدا بشود به یاد خدا می‌افتد و آن یاد او را عوض می‌کند، **«فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ»[[3]](#footnote-3)** وقتی‌که یاد خدا آمد انسان بینا می‌شود و آدم بینا دنبال معصیت نمی‌رود. انسان اگر به دنبال گناه و معصیت می‌رود به خاطر آن است که بینایی‌اش را ازدست‌داده است و به حقیقت عالم و حقایق گناه توجه ندارد.

یاد خدا عنصر محرک و وسیله بازداری از گناهان و اطاعت خدا است، نماز برای این است که همیشه ما را به یاد خدا بیندازد، چرا صبح وقتی‌که انسان از خواب بلند می‌شود باید نماز بخواند؟ چرا وقتی‌که وسط روز مشغول کار است باید به یاد خدا نماز را به پا بدارد و دوباره آخر روز بعد از همه خستگی‌ها باید به سراغ نماز و یاد خدا برود؟ این‌ها برای این است که در روز چند بار با نماز این یاد زنده بشود و آدم را متوجه عالم دیگر بکند و با خواندن حمد و سوره، با ایستادن در برابر خدا و با رکوع و سجود یاد خدا بیفتد.

در قرآن هم اصل نماز همین مسئله یاد خدا مطرح‌شده است: «**إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَ الْمُنکرِ**»[[4]](#footnote-4) و بعد هم دارد: «**وَلَذِکرُ اللَّهِ أَکبَرُ[[5]](#footnote-5) لَوْ کانُواْ یعْلَمُونَ**»[[6]](#footnote-6) ولی یاد خدا بالاتر از این‌ها است برای اینکه یاد خدا پایه کار است، ما اگر بخواهیم خوب بشویم، جامعه و خانه سالمی داشته باشیم این یاد باید در دلمان باشد. ذکر زبانی برای این است که دل بیدار بشود وگرنه آن اثر مطلوب را ندارد اگرچه ذکر لسانی خودش هم ثواب دارد.

## روایاتی در باب ذکر خدا

فقها این‌طور فتوا می‌دهند که یاد خدا در همه حالات مستحب است، در روایات دارد که اگر در مجلس و محفلی نشستید و بدون یاد خدا از آن برخاستید این مجلس حسرت و وبالی بر گردن شما است و باعث دوری از خداوند می‌شود، انسان هر چه اوقاتش را به یاد خدا و توجه به او سپری بکند باز کم است، در روایت دیگری دارد: **«ما مِنْ شَیء إِلاّ وَ لَهُحَدٌّ ینْتَهِی إِلَیهِ إِلاَّ الذِّکْرَ»[[7]](#footnote-7)،** هر چیزی یک حدی دارد جزء یاد خدا و ذکر الله که حدی ندارد و فوق همه‌چیزهای دیگر است.

یاد خدا مراتب دارد، ما اگر یاد خدا هم بکنیم یاد ما در یک‌مرتبه‌ای است و یادی که حضرت امیر در نمازشان داشتند هم در مرتبه‌ای است ولی بین این‌وآن فاصله خیلی زیادی است، ما هم باید اوقاتمان را از یاد خدا پر بکنیم و هم آن را توسعه بدهیم، انسان هر چه بیشتر به یاد خدا بشود عمیق‌تر و قوی‌تر می‌شود و همین پشتوانه زندگی و سعادت ما است.

در یک روایتی این‌طور می‌فرماید: «**لا یزالُ المُؤمنُ فی صلاةٍ ما کانَ فی ذِکرِ اللّه**»[[8]](#footnote-8) مؤمن همواره در حال نماز است تا وقتی‌که به یاد خدا باشد، اصل نماز یاد خدا است، اگر این یاد خدا از حال نماز عبور کرد و در حالات و شرایط و موقعیت‌های دیگر هم این یاد بود انسان گویا به نماز ایستاده است.

## بالاتر بودن مرتبه ذکر و یاد خدا از دعا

در روایات به آن تأکید شده که ذکر و یاد خدا از دعا و حتی از قرائت قرآن بالاتر است، فرق ذکر و دعا این است که در دعا انسان خدا را برای یک حاجتی می‌خواند اما ذکر خدا فقط یاد خدا است و دیگر صحبت از خواسته‌ها نیست، بنابراین ذکر بالاتر است، انسان وقتی برای خواسته‌ای دعا می‌کند اصل را خودش گرفته است اما در مقام بالاتر انسان به خواسته خودش توجه ندارد.

دعا هم آثار خیلی مهم و ارزشمندی دارد، **«قُلْ مَا یعْبَأُ بِکمْ رَبِّی لَوْلَا دُعَاؤُکمْ**»[[9]](#footnote-9) اگر دعای شما نبود خدا به شما اعتنایی نمی‌کرد، پس دعا وسیله جلب رحمت خدا و عنایات و الطاف او است اما یک‌چیزی بالاتر از دعا است که اصل است ولی نفس در آن نیست، آن ذکر و یاد خدا است**، «سبحان اللَّه** **»**را با توجه قلبی می‌گوید،**« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »**را باایمان و باور قلبی می‌گوید**، «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللَّهِ** **»**را می‌گوید باایمان به اینکه همه قدرت‌ها از آن خدا است و چیز دیگری کاره‌ای نیست.

در روایتی می‌فرماید: «**مَنْ شَغَلَ بِذِکری عَنْ مَسئَلَتی إعْطَیتُهُ أفْضَلَ ما أُعْطِی مَنْ سَألَنی»**[[10]](#footnote-10) کسی که دلش را به یاد من زنده نگه دارد و ذکر من را بگوید به او از رحمت‌ها و عنایات خودم می‌دهم بیشتر از آن‌کسی که از من درخواست کرده است، چون بالاتر است.

## حالات مطلوب‌تری از ذکر خدا

ضمن اینکه در همه حالات ذکر و یاد خدا مستحب است اما در یک حالاتی مطلوب‌تر است و باعث قرب بیشتری می‌شود، من‌جمله **«ذکرُ اللّه ِ فی الغافِلینَ»**[[11]](#footnote-11)، یعنی در جمعی نشسته‌اید که همه به فکر دنیا هستند یا افراد غفلت زده بی‌توجه به خداوند و لطف الهی هستند، در آن جمع اگر یاد خدا را زنده بکنید این فضیلت دارد و از ذکر در حالات معمولی برتر است، اینکه آدم در مسجد در حال نماز است و در یک جمع عبادی به یاد خدا است خیلی فضیلت دارد ولی اگر درجایی باشد که صحبت دنیا است و یاد خدا باشد آن یاد ارزش دارد.

نکته دیگر در باب یاد خدا **«ذکرُ اللّه فِی السُّوقِ»[[12]](#footnote-12)،** یاد خدا در بازار است، یعنی هنگام کار، وقتی‌که در حال خریدوفروش است، وقتی‌که در حال کار در کارخانه و معامله و تجارت است یاد خدا در آنجا فضائل و ثواب‌های عجیبی دارد، به خاطر اینکه دورترین حالات انسان از مقام قرب الهی وقتی است که غرق در خریدوفروش و کسب‌وکار دنیا است.

## آثار والای مداومت ذکر خدا

اصل یاد خدا قلب است ولی درعین‌حال همان ذکر زبانی هم خودش آثار بالایی دارد، اگر انسان مقید باشد که در روز تأسّی به پیامبر بزرگوار اسلام (ص) بکند و در شبانه‌روز هفتاد بار یا هزار بار استغفار بکند یا چند بار **«لا إله إلا الله »**بگوید خود این زمینه می‌شود که قرب پیدا بکند، آرام‌آرام طوری می‌شود که در دل نفوذ می‌کند و قلب بیدار می‌شود.

**«مَنْ أَکثَرَ ذِکرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذَکرَ اللَّهَ کثِیراً کتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ»[[13]](#footnote-13)**، اولین اثر ذکر خدا محبت الهی است که شامل حال ما می‌شود و شمول محبت خدا نسبت به بندگان آثاری دارد که فوق تصور ما است، اثر دیگر این است که از دو چیز پاک می‌ّشوی، یکی از آتش جهنم و یکی نفاق در قلب است، نفاق هم یک مراتبی دارد،‌ یک‌مرتبه خیلی خطرناک و روشن است ولی مراتب دیگری هم دارد که شاید خیلی‌ها به آن مبتلا باشند، در روایات دارد ملاک نفاق آن است که قلبتان با آنچه می‌گویید هماهنگ نباشد و در ظاهر بیش ازآنچه در باطن دارید بگویید.

اثر دیگر یاد خدا این است که خدا ما را یاد می‌کند که در قرآن دارد: **«اذْکرُونِی أَذْکرْکمْ»**[[14]](#footnote-14) و در روایات هم به آن تأکید شده است.

**بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، وَ الْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[[15]](#footnote-15)**

## 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 وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ»[[16]](#footnote-16) 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.**

## تهاجم عراق به خاک ایران

شاید هنوز دو سالی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که کشور ایران با آن وضع موردتهاجم سنگین نظامی و در کنارش تهاجم اقتصادی و تبلیغاتی کفر و استبداد قرار گرفت. روز آخر شهریور 59 کشور ما مورد یک هجوم سنگین دشمنان اسلام قرار گرفت و طوری هم زمینه‌سازی شده بود که حداقل نتیجه قطعی و روشنی که عراق پیش‌بینی کرده بود این بود که بخش‌های مهمی از خاک ما را بگیرد.

یکی دو ماه قبل از تهاجم عراق به کشور ما ازنظر تبلیغاتی در سطح دنیا روی بزرگی و عظمت ارتش عراق خیلی کار می‌کردند، در همان سال‌ها گزارش‌هایی در روزنامه‌های اروپایی و دنیا پخش می‌شد که فرانسه در حال فروش مجهزترین دستگاه‌های جنگی به عراق است، در همان حال شوروی آن زمان که نقطه مقابل آمریکا بود همین برنامه را پیاده کرد، گزارش‌ها در آن زمان می‌گفت که قوی‌ترین کشور منطقه ازنظر ارتش سازماندهی‌شده، نیروی انسانی و مجهز به انواع تسلیحات ارتش عراق است.

به‌این‌ترتیب همه تمهیدات را در داخل کشورشان و ازنظر تبلیغات بین‌المللی آماده کردند و روز 31 شهریور کشور ایران را با همه مشکلاتش موردحمله قراردادند، و باکمال تأسف وقت حمله هم نیروهای اجرایی کشور آدم‌های ضعیف یا وابسته بودند.

## اهداف عراق از تهاجم به ایران

اولین چیزی که عراقی‌ها فکر می‌کردند این بود که اروندرود را در اختیار خود بگیرند و حاکمیت مطلق خودشان را بر اروندرود حاکم بکنند، این حداقل چیزی بود که دلشان می‌خواست،‌ مرحله دوم مسائل ارضی در خوزستان و در نقاط مرزی دیگر بود که زمینه‌سازی کرده بودند که در مرحله دوم آن سرزمین‌ها را بگیرند، آن‌هم نقاط مهم این کشور که راه ما به دریا و خلیج‌فارس بود و جنبه‌های سیاسی و استراتژیکی و اقتصادی مهم داشت.

مرحله سوم هم که هدف اصلی آن‌ها بود این بود که در دنیای ظلمت‌زده عصر جدید تنها نظام اسلامی را ساقط بکنند، آن‌هم باقدرت و با پررویی که جلوی تلویزیون بیاید و قرارداد معتبر بین‌المللی که خودش هم امضا کرده بود را پاره بکند و بگوید همه‌چیز زیر پا است.

## وضع ایران در روزهای تهاجم

مطمئناً این‌ها با منافقین و بنی‌صدر هم در داخل ایران مستقیم یا غیرمستقیم هماهنگی شده بودند تا کار را یکسره بکنند، از دست دادن خیلی از سرزمین‌ها در ایران به خاطر سیاست بنی‌صدر و دولتش بود، آن‌ها بسیج و نیروهای نظامی و مسلح و سپاهی ما که قاطعانه مقابل دشمن ایستاده بودند را مصرف کردند، گویا اصلاً وظیفه‌شان این بود که تفنگ را از دست دوست و جوان‌ها بگیرند و بگذارند دشمن‌ها جلو بیایند، ازیک‌طرف هم هماهنگی همه دنیا با یک کشور علیه اسلام بود، از شوروی و از اروپا و از ژاپن و آمریکا بدون تعارف همه بودند.

ما در برابر یک جنگ بسیار نابرابر چه داشتیم؟ ما بسیجی داشتیم، ما دل‌های پر از ایمان، جوانان معتقد و باورمند به اصول اسلام و قلب‌های مملو از عشق اسلام داشتیم و دیگر هیچ‌چیز کارساز نبود، این ایمان، این صلابت، این استواری و عشق به خدا و این سر از پا نشناختن درراه خدا در میدان آمد و همه این‌ها را نقش بر آب کرد و همین سلاح بر همه سلاح‌های بی‌نهایت کفر و استکبار پیروز شد. لطفی بالاتر از این می‌شود که خدا بر یک ملتی بکند؟

تبلیغات علیه اسلام و این کشور اسلامی بود، این کشور در محاصره اقتصادی بود، بنی‌صدر و وابسته‌های به او قدرت اجرایی را در دست داشتند، کردستان و خوزستان در آشوب بود، منافقین تلاش می‌کردند به این نظام ضربه بزنند و در همان دوران بزرگ‌ترین و عالی‌ترین شخصیت‌های علمی و سیاسی کشور ترور شدند، ورود مستقیم آمریکا در جنگ و در قضایای خلیج، سقوط هواپیمایی که به دست خود آمریکا انجام شد، همه تسلیحات تا حدّ شیمیایی در اختیار آن‌ها بود برای اینکه که اعتقاد و عظمت روحی ما را از پای دربیاورند.

کار طوری بود که وقتی‌که بچه‌ها می‌خواستند سلاح در دست بگیرند به انواع بهانه‌ها باند بنی‌صدر سلاح در اختیار آن‌ها نمی‌گذاشتند، یعنی یک سپاهی که از داخل و بیرون موردتهاجم دشمن است، در همان مرحله اول دشمن را با مقاومت خودشان تثبیت کردند و بعد هم از خاک بیرون کردند و برای دفاع از خودشان باقدرت تمام وارد خاک دشمن شدند، این جزء اعجاز و لطف الهی بود، جنگ خلیج حقانیت را مثل آفتاب بر همه دنیا روشن کرد ولی از بعد از قطعنامه و تا امروز و تا بعدها دست‌های شیطانی در کار است که این سابقه را از ما بگیرد.

## مسئولیت امروز ملت ایران

مسئولیت ما امروز حفاظت از اسلام و انقلاب است، باید این سلاح ایمان و عشق درراه خدا را حفظ بکنیم، مدارس دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و هرکجای دیگر باید همه بکوشند نسل آینده را از خطرها حفظ بکنند، از توطئه‌های اهریمنی که می‌خواهد خود ما و نسل ما را از اسلام عزیز و رسول گرامی اسلام جدا بکنند این‌ها را باید خنثی بکنند و این بر دوش همه است.

هفته دفاع برای این است که ما آن تاریخ را بفهمیم و با آن آشنا بشویم، خودمان را بازیابی و ارزیابی بکنیم، گذشته خود را بشناسیم و با آن روحیه و با استناد از شهدا و از اولیای الهی برای ساختن یک کشور الهی و دفع توطئه‌های دشمن به یاری خدا قدم برداریم.

## دعا

خدایا دل‌وجان و روح ما را با یاد و نام خودت آشنا و مأنوس بفرما، ما را با وظایف خودمان آشنا بفرما، به ما توفیق عمل به وظایف عنایت بفرما، سلام‌های خالصانه ما را به محضر بقیة‌الله الأعظم ابلاغ بفرما، شهدا و گذشتگان ما و امام بزرگوار را با اولیای خودت محشور بفرما، بر فرج حضرت ولیّ عصر تعجیل بفرما.

**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 مبارکه التوبه، آیه 119..** [↑](#footnote-ref-2)
3. **. سوره مبارکه الأعراف، آیه 201.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **. سوره مبارکه العنکبوت، آیه 45.** [↑](#footnote-ref-4)
5. **. سوره مبارکه العنکبوت، آیه 45.** [↑](#footnote-ref-5)
6. **. سوره مبارکه النحل، آیه 41.** [↑](#footnote-ref-6)
7. . تحف‌العقول، ص 361. [↑](#footnote-ref-7)
8. . منتخب میزان الحکمة، حدیث 638، (به نقل از امالی طوسی). [↑](#footnote-ref-8)
9. . سوره مبارکه الفرقان، آیه 77. [↑](#footnote-ref-9)
10. . کافی، ج 2، ص 501. [↑](#footnote-ref-10)
11. .وسایل الشیعه،ج 7،ص 165 [↑](#footnote-ref-11)
12. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 7، ص 166. [↑](#footnote-ref-12)
13. . [وسائل الشیعه، حر عاملی، ج 7، ص .154](http://lib.eshia.ir/11025/7/154) [↑](#footnote-ref-13)
14. . سوره مبارکه البقره، آیه 152. [↑](#footnote-ref-14)
15. سوره مبارکه والعصر.. [↑](#footnote-ref-15)
16. سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 102.. [↑](#footnote-ref-16)