# فهرست مطالب:

[خطبه اول 1](#_Toc429032630)

[سالروز ولادت امام جواد(ع) 2](#_Toc429032631)

[فضائل امام محمدتقی(ع) در روایات 2](#_Toc429032632)

[کرامات دوران طفولیت 2](#_Toc429032633)

[اطلاع از شهادت پدر 3](#_Toc429032634)

[تصمیم مأمون به ولی عهد شدن امام جواد(ع) 3](#_Toc429032635)

[محک زدن علم امام جواد(ع) 4](#_Toc429032636)

[دوران معتصم عباسی 4](#_Toc429032637)

[دست نکشیدن ائمه از ادعای ولایت 5](#_Toc429032638)

[خطبه دوم 5](#_Toc429032639)

[سیزده رجب و میلاد حضرت علی(ع) 6](#_Toc429032640)

[امیرالمؤمنین(ع) الگوی زندگی 7](#_Toc429032641)

[گرامیداشت روز تأسیس نهضت سوادآموزی 7](#_Toc429032642)

# 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 حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»[[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.**

همه شما و خودم را به تقوای الهی و توشه گرفتن برای جهان باقی سفارش می‌کنم. از خداوند می‌خواهیم لایق عنایات مستمر خود، قرار دهد.

# سالروز ولادت امام جواد(ع)

امروز ولادت نهمین اختر تابناک امامت، امام جواد(ع) است. بنابراین به بعضی از زوایای زندگی ایشان اشاره می‌کنم. امام جواد(ع) بعد از امام رضا(ع)، به امامت رسیدند، چند قول مختلف از روز ولادت ایشان نقل‌شده است. بعضی به تولد ایشان در 19 یا 15 ماه مبارک رمضان و بعضی دیگر در 10 ماه رجب، اشاره‌کرده‌اند. شاید مشهورترین نظر،10 ماه رجب باشد. ایشان، سال 195 قمری در مدینه چشم به جهان گشودند. در روز شهادت ایشان نیز مورخین دچار اختلاف هستند. برخی آخر ماه ذی‌القعده یا 5، 9 ذی‌الحجه و یا آخر ماه ذی‌الحجه 220 را سالروز ارتحال دانستند. امام جواد(ع) در سن 25 سالگی به شهادت رسیدند که 7 الی 8 سال از آن را در دوران امامت پدر بزرگوارشان و 17 یا 18 سال دوران امامت خود، سپری کردند. به قول مشهور سال شهادت امام رضا(ع)، 202 قمری است و امام جواد(ع) در کودکی به امامت رسیدند.

# فضائل امام محمدتقی(ع) در روایات

 در مورد فضائل این امام بزرگوار در کتاب بحارالانوار و کتب دیگر روایات زیادی نقل‌شده است. به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم تا تذکری برای ما باشد و نیز از شرایط سیاسی زمان ایشان آگاه شویم.

# کرامات دوران طفولیت

حکیمه خواهر امام رضا(ع)، نقل می‌کنند: زمان وضع حمل مادر این امام بزرگوار شد، امام رضا(ع)، مرا مأمور تحت نظر گرفتن و پرستاری و مراقبت این کودک که سرپرستی امّت اسلامی را بر عهده خواهد داشت، باشم. در قالب حالات ائمه اطهار این قضیه نقل‌شده است که دوران کودکی‌شان، بسیار شاخص بوده و معجزات و فضائل این بزرگواران در دوره حمل، شیرخوارگی و کودکی بروز می‌کرد و باعث تعجب افراد می‌شد. حکیمه زن بزرگواری بوده‌اند و از چند امام مراقبت و پرستاری کرده‌اند. اولین امامی که ایشان مأمور نگهداری و مراقبتشان بودند، حضرت امام جواد(ع) بودند. ایشان نقل می‌کنند: وقتی امام به دنیا آمدند، چهره‌ای بسیار نورانی و هیئتی ملکوتی داشتند و در دو، سه‌روزگی دیدم ایشان حرف می‌زنند و شهادتین را می‌گویند. من شگفت‌زده شدم و به خدمت امام رضا(ع) رفتم و گفتم: چهره این کودک زمان تولد ،چهره‌ای ملکوتی بود و امروز هم شهادتین را می‌گوید. امام رضا(ع) فرمود: این چیز عجیبی نیست. از آن خاندان وحی و منبع الهی، این وقایع بعدی ندارد و این‌ها بالاتر از این قضایا هستند تا بار هدایت و رسالت مردم را بر دوش بکشند. از کسی که در سه‌روزگی این وقایع نقل شود، تعجبی ندارد در هفت‌سالگی به امامت برسند.

# اطلاع از شهادت پدر

 در تواریخ بازهم نقل‌شده است: امام جواد(س) هفت‌ساله در مدینه بودند درحالی‌که پدر ایشان را به خراسان برده بودند و به شهادت رساندند. حکیمه نقل می‌کند: امام جواد(ع) با ظاهر ناراحت با همان بعد مسافت، اظهار عزا کردند و فرمودند: پدرم به شهادت رسیدند. ایشان باروح غیب خود این را متوجه شدند. القاب آن حضرت، جواد، قانع، مرتضی، نجیب، تقی است و جواد مشهورترین لقب ایشان است. در دوران کودکی، امام رضا (ع) در زمان حرکت به مرو، خانواده خود را نبردند و وقتی برای وداع سر قبر پیامبر(ص) حاضر شدند، گریه کردند و وظایف امامت را به ایشان سپردند. این رسمی است بین ائمه، زمان احضار از مدینه به شهر دیگر، با پیامبر(ص) آخرین وداع را می‌کردند و آخرین سخن خود را با ایشان می‌زدند. مشهور است برای کفن‌ودفن هر امام باید امام بعد حاضر باشند، برحسب معجزه الهی، ایشان برای نماز بر جنازه پدرشان حاضر شدند. در طول دو سالی که امام رضا(ع) درمرو بودند، خانواده ایشان در مدینه بودند و اعتمادی نبود که آن‌ها را به آنجا ببرند. بعد ا شهادت امام رضا (ع)، امام در سن 7 یا 8 سالگی به امامت رسیدند.

# تصمیم مأمون به ولی عهد شدن امام جواد(ع)

 از عجایب دیگر در تاریخ این است، مأمون برحسب سیاست طراحی‌شده‌اش، اعلام کرد راه خلفای گذشته، بنی‌امیه و بنی مروان و بنی‌عباس در مورد ائمه معصومین، اجرا نمی‌کند و در آن اوایل روی خوشی ظاهراً نشان داد اما شواهد نشان می‌دهد، نقشه بیش نبوده است.البته تضمینی وجود ندارد، انسان همیشه خوب باشد و به گمراهی نرود. در روایات داریم**: «اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْراً»[[3]](#footnote-3)** انسان تا لحظه مرگ درخطر وسوسه شیطان است، درهرحال مأمون این کار را انجام داد و متوجه شد اگر صحنه را برای ورود امام رضا(ع) باز بگذارند، فاتحه ریاست برای آن‌ها خوانده است، بنابراین با سخت گرفتن، ایشان را به شهادت رساندند. مأمون بعد از به شهادت رساندن امام رضا(ع) خواست حضرت جواد(ع) را به ولی عهدی منسوب کند که مشخص است نقشه لکه‌دار کردن این خاندان را داشت. مأمون برای شهادت امام رضا(ع)، مراسم و عزاداری برپا کرد، چنانچه نشان دهد، بی‌گناه هستم. افراد فاسد دربار مأمون این‌گونه نقل می‌کنند: او اظهار کرد می‌خواهم امام جواد(ع) را بار دیگر به ولایت‌عهدی منسوب کنم. تفسیر این تصمیم این است که ائمه را بکشد بدون اینکه مردم عکس‌العملی نشان دهند،عده‌ای از مردم به امامان بدبین می‌شوند وعده‌ای دیگر بنی‌عباس را بی‌تقصیر می‌دانند زیرا که با رحلت ائمه برای آنان عزاداری می‌کنند. مأمون در هردو حال فکر می‌کرد موفق است.

# محک زدن علم امام جواد(ع)

درباریان زیادی با تصمیم وی مخالفت کردند، و به نشانه اعتراض در مجلسی مطرح کردند یک کودک، قابلیت ولی عهدی را معاذ الله ندارد. مأمون گفت: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. شخصی از قاضیان عالم زمانش را احضار کرد و با ترتیب مجلسی علم امام جواد(ع) را محک بزند.یحیی ابن حکم مأمور شد سخت‌ترین سؤالات را جمع‌آوری کند. مجلس بزرگی را برپا کردند و مأمون امام را کنار خود نشاند، یحیی ابن حکم پرسید: اگر محرمی در مکه صیدی را شکار کند، حکمش چیست؟ این مسئله فقهی بسیار مفصلی است. با این سؤال حضّار فکر می‌کردند، این کودک 7 ساله، جوابی ندارد. حضرت هفت یا هشت سؤال کردند: آیا کشته در حال احرام بوده است؟ و ... یحیی ابن حکم از سؤالات این کودک بسیار تعجب کرد. در آخر امام در شرایط مختلف موجود برای مسئله، حکم‌های مختلف آن را توضیح دادند و او را تحت شعاع قرارداد و همه را به تعجب واداشت. درهرحال مأمون فرصت نکرد ایشان را به ولی عهدی باوجود اعتراضات منسوب کند.

# دوران معتصم عباسی

 دوران معتصم، یکی از برادران مأمون، امام(ع) را به بغداد، احضار کرد. این نکته در سیره ائمه مشاهده می‌شود، خلفا احتمال می‌دادند با دور بودن ائمه از محل خلافتشان، انقلابی برپا خواهد شد، به همین دلیل آنان را در مدینه آرام نمی‌گذاشتند. مأمون ، دختر خود را به عقد حضرت درآورده بود تا با این سیاست، بهره‌برداری آبرویی یا جاسوسی از خانه حضرت کنند. آنچه در زندگی امام جواد، آشکار است، بیش‌ازحد بودن فشار بر روی ایشان حتی بیش از امام رضا(ع) بود. در خانه ایشان نفوذی وجود داشت تا جایی که حضرت را مسموم کردند. در مورد امام رضا(ع)، شبهه‌هایی از اینکه چه کسی ایشان را مسموم کرد، وجود دارد اما در مورد امام جواد(ع)، مشخص است. عمده معصومین در دوران خلفای بنی‌عباس زندگی می‌کردند و در سن کم از دنیا رفتند. تمام ائمه در مضیقه و تحت نظر بودند.بنی‌عباس کسانی بودند که بانام خون‌خواهی امام حسین(ع) روی کارآمدند ولی سیاست آنان را فاسد کرد، این‌گونه است که باید از محبت دنیا به خدا پناه برد.

# دست نکشیدن ائمه از ادعای ولایت

 زندگی ائمه نشان می‌دهد، هرگز از ادعای ولایت مردم دست برنداشتند، امام حسن(ع) با معاویه صلح کرد، امام حسین(ع) به شهادت رسید،امام رضا(ع) نیز ولایت‌عهدی مأمون را پذیرفتند اما هرگز از ادعای خود عقب نکشیدند. تاریخ گویا است که همیشه خلفا از وجود معصومین وحشت داشتند. امام جواد(ع) در خانه خود به دست فرزند خود به شهادت رسید که ریشه همه این شهادت‌ها در روز عاشوراست. ذکر مصیبت...

**«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْر، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»[[4]](#footnote-4)**

#

# 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 **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** »[[5]](#footnote-5) **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.**

همه شما و خودم را به عبادت و سیانت اسلامی و الهی دعوت می‌کنم. از خداوند می‌خواهیم به ما توفیق عبادت و انجام دستورات خود را عنایت فرماید.

روز 13 رجب، تولد امیرالمؤمنین(ع) است و میلاد این امام بزرگوار و 4 دی، تولد حضرت مسیح(ع) را تبریک می‌گویم. در چنین ایامی در سال 1353، مرحوم آیت‌الله غفاری زیر شکنجه شاه به شهادت رسیدند که تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و روز چهارشنبه 15 رجب، ارتحال حضرت زینب(س) را نیز تسلیت می‌گویم.

# سیزده رجب و میلاد حضرت علی(ع)

ما باید شخصیت امیرالمؤمنین(ع)، همان‌گونه که در تاریخ ثبت است، زنده بداریم وزندگی ایشان را الگو قرار دهیم. زندگی حضرت سراسر سخاوت درراه خدا، عبادت و معرفت الهی بود. بزرگ‌ترین ظلم‌های تاریخ برکنار کردن حضرت از اداره جامعه اسلامی بود. درواقع،جامعه به خود ظلم کردند و از فیض وجود امیرالمؤمنین(ع) خود را محروم کردند. کسی که تنها معارف نهج‌البلاغه او، دریایی از حکمت است. ایشان که از هیچ قدرت و توانی برای حمایت از پیامبر(ع) چشم‌پوشی نکرد. ما باید با نهج‌البلاغه آشنا باشیم و در مدارس و جلسات خود این شخصیت بزرگوار را الگوی قرار دهیم. هیچ‌چیز در زندگی انسان از الگوها مؤثرتر نیست. روانشناسان معتقدند، الگو صدبار از نصیحت و ... در زندگی مؤثرتر است. امیرالمؤمنین (ع)، تا 26 سالگی، در خدمت به اسلام شب و روز نداشت. ایشان برای اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر و دستورات پیامبر(ص)، سر از پا نمی‌شناخت، سال‌ها رختخوابی برای استراحت پهن نکرد و لحظه‌ای آرام چشم روی چشم نگذاشت و از قدم و شمشیر زدن درراه خدا کوتاهی نکرد. با همه فضایل و مناقب در عبادت خدا پیشتاز بود و هیچ توقعی نداشت. انسان باید خدمت به خلق و خدا را وسیله‌ای برای کمال خود بداند و چشم‌داشتی از مردم نداشته باشد. این‌گونه است که امیرالمؤمنین(ع) با رضایت و خشنودی به میعادگاه خداوند می‌رود و می‌گوید: **«فُزْتَ‏ وَ رَبِ‏ الْكَعْبَةِ»[[6]](#footnote-6)**

# امیرالمؤمنین(ع) الگوی زندگی

ایشان باید الگوی زندگی ما، زن‌ها و جوانان و نوجوانان ما باشد؛ زیرا که الگو به ما خط می‌دهد تا راه را پیدا کنیم، خود را در مهلکه‌های فساد نیاندازیم و درس بگیریم. امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد، از این الگوها و چهره‌های بزرگ در زندگی خود استفاده کنیم.

# گرامیداشت روز تأسیس نهضت سوادآموزی

در7 دی‌ماه سال 1358، امام خمینی(ره)، نهضت سوادآموزی را تأسیس کردند. جریان گسترش علم بافرمان ایشان در کشور مطرح شد. پایه اسلام بر علم بناشده است و بر علم نورانیت و در جهت خدا تأکید داشته است. قبل از انقلاب، میزان بی‌سوادی در کشور،بسیار بالا بوده است و رشد نیز یافته بود، بافرمان امام(ره)، جامعه آماده پیکار با بی‌سوادی شد. علم به متخصص بودن نیست، سواد به هر میزانی، روی فرهنگ جامعه و فرزندان اثر می‌گذارد. باید برای رسیدن به اهداف الهی و اسلامی به آن توجه داشته باشیم.در سال‌های اخیر، دو میلیون بی‌سواد جذب نهضت‌ها شدند. نهضت‌ها همگام با آموزش‌وپرورش، کارکردند و 16 میلیون نفر از سال 1358 در نهضت آموزش دیدند و در 15 سال بعد از انقلاب، برای اولین بار بی‌سوادی در کشور مهار شد. نهضت و آموزش‌وپرورش به‌عنوان مبنای رشد فرهنگ جامعه، در ساختن اخلاق جامعه نقش دارند. امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد، روزبه‌روز برایمان و معرفت و علم خود بیفزاییم.

# دعا

خدایا انوار معرفت خود را برقلوب ما بتابان...

**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 آل‌عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. . شرح آقا جمال خوانسارى بر غررالحکم و درر الكلم ، ج‏6، ص:119 [↑](#footnote-ref-3)
4. . سوره والعصر، آیات 1 تا 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. . سوره الحشر، آیه 18 [↑](#footnote-ref-5)
6. . خصائص الأئمة علیهم‌السلام، ص :63 . [↑](#footnote-ref-6)