# فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc428567382)

[اهمیت مشورت و مشاوره در اسلام 2](#_Toc428567383)

[تعریف مشاوره 3](#_Toc428567384)

[فواید مشاوره 3](#_Toc428567385)

[1. رشد 3](#_Toc428567386)

[2. برکت 4](#_Toc428567387)

[3. توفیق الهی 4](#_Toc428567388)

[4. راه درست 4](#_Toc428567389)

[5. نجات یافتن 4](#_Toc428567390)

[6. مصون از هلاکت 4](#_Toc428567391)

[7. دوری از خطا و سقوط 4](#_Toc428567392)

[8. دوری از ندامت و ملامت 5](#_Toc428567393)

[9. مشورت پشتیبان محکم 5](#_Toc428567394)

[10. مشورت، شخصیت دادن به دیگران 5](#_Toc428567395)

[وظایف مشورت کننده 5](#_Toc428567396)

[خطبه دوم 6](#_Toc428567397)

[25 اردیبهشت روز جهانی خانواده 6](#_Toc428567398)

[خانواده مطلوب 7](#_Toc428567399)

[اهمیت خانواده در دوران نوجوانی 7](#_Toc428567400)

[خانواده سالم 7](#_Toc428567401)

[عوامل امنیت و ثبات خانواده 8](#_Toc428567402)

[روز جهانی میراث فرهنگی 8](#_Toc428567403)

[حفظ میراث فرهنگی 8](#_Toc428567404)

[اهمیت حفظ میراث فرهنگی 8](#_Toc428567405)

[دعا 9](#_Toc428567406)

# 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) 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.**

# اهمیت مشورت و مشاوره در اسلام

مشورت و شوری در قرآن کریم پسازایمان به خدا و اقامه نماز آمده است. که این خود نشان جایگاه مشورت در نزد خداوند حکیم است. خداوند متعال می‌فرماید: «**وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ**»[[3]](#footnote-3)

با توجه به اینکه این آیه در مکه نازل‌شده و در آن زمان حکومت اسلامی تشکیل‌شده بود لزوم مشاوره در امور فردی، اجتماعی را در برمی‌گیرد.

در سورۀ آل‌عمران آیه ۱۵۹ نیز می‌فرماید: ای پیامبر! رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش‌خوی گردانید، و اگر تندخو و سخت‌دل بودی، مردم از گرد تو متفرق می‌شدند پس چون امت به نادانی در مورد تو بد کنند، از آنان درگذر و از خدا برای آن‌ها طلب آمرزش کن و در کارها با آنان مشورت کن.

خداوند در مورد از شیر گرفتن کودک پس از طرح اینکه مادران دو سال تمام فرزندان خویش را شیر دهند می‌فرماید: «**فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا**»[[4]](#footnote-4)

اگر آن دو، پدر و مادر با رضایت و مشورت یکدیگر تصمیم گرفتند به طلاق و جدایی از هم طلاق هر دو را رواست آنگاه اگر خواهند مادران فرزند را شیر دهند آن‌هم روا باشد درصورتی‌که مادر را حقوقی متعارف بدهید. نتیجه اینکه مشاوره امری قرآنی است و همۀ مسلمانان موظف به مشورت کردن در امورشان با یکدیگرند.

# تعریف مشاوره

مشاوره تعاملی است بین مراجعه‌کننده و مشاور که بدین‌وسیله به مراجعه‌کننده کمک می‌شود تا پس از شناختن خویش، تصمیمات معقول و مقبولی اتخاذ کند، به‌بیان‌دیگر مشاوره جریان بحث و بررسی مشکلات و مسائلی است که مراجعه‌کننده با آن‌ها روبروست و علاقه‌مند به طرح آن‌ها می‌باشد.

مراجعه‌کننده از طریق، بحث و گفتگو درباره‌ی مشکلش با مشاور در جریان رابطۀ مشاوره‌ای توأم با درک و تفاهم، به خودشناسی و کشف راه‌حلی موفق می‌گردد و سرانجام تصمیم معقول و مناسبی اتخاذ می‌کند، لذا مشاوره در لغت به معنای استخراج رأی صحیح است. یعنی اینکه آدمی در مواقعی که دربارۀ کاری رأی صحیح از خود ندارد، به دیگری مراجعه کند و از او رأی صحیح بخواهد**.**

# فواید مشاوره

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: **«مُشاوَرَةُ الْعاقِلِ النّاصِحِ یمْنٌ وَ بَرَکةٌ وَ رُشْدٌ وَ تَوْفیقٌ مِنَ اللّهِ عزِّوَجَل»[[5]](#footnote-5)**

# 1. رشد

مشورت کردن با عاقل خیرخواه برکت، رشد و توفیق از جانب خدای عزوجل است. در اسلام هدفی برتر از رشد انسان وجود ندارد، تمامی برنامه‌های دین جهت رساندن انسان به بالندگی و رشد جهت رسیدن به مقصد اعلای هستی می‌باشد لذا از مهم‌ترین فواید مشاوره ایجاد رشد در وجود انسان است.

# 2. برکت

با توجه به روایات برکت پیدا نمودن حرکت‌ها با مشورت به وجود می‌آید و امام جواد (ع) می‌فرماید: **«اِنَّ المشورة مُبارکةٌ»**[[6]](#footnote-6) همانا در مشورت برکت است.

# 3. توفیق الهی

همه جنب‌وجوش‌ها بدون موافقت الهی به نتیجه نخواهد رسید لذا کسب توفیق الهی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌نماید و خداوند توفیق خویش رازمانی حاصل می‌نماید که مؤمن به مشاوره روی آورد.

# 4. راه درست

امام علی علیه السّلام: **«مَن شاوَرَ ذَوی الألبابِ، دُلَّ عَلَی الصَّوابِ**»[[7]](#footnote-7) آن‌کس که با صاحبان خردِ خالص، مشورت نماید به راه درست راهنمایی می‌گردد. جز با مشورت به راه درست نتوان رسید.

# 5. نجات یافتن

امام علی علیه السّلام می‌فرماید: **«المُستَشیرُ عَلی طَرَفِ النَّجاحِ**»[[8]](#footnote-8) مشورت کننده به‌سوی رستگاری و نجات است. رستگاری آرزوی اولیاء خدا به اشارت این روایت با مشورت تضمین می‌گردد.

# 6. مصون از هلاکت

پیامبر اکرم صلی‌الله علیه واله می‌فرماید: **«لَن یهلِک امْرُؤٌ بَعدَ مَشوَرَةٍ**»[[9]](#footnote-9) هیچ‌کس پس از مشورت هلاک نشود. با مشورت از رهایی بزرگ‌ترین خطر در کمین بشر که هلاکت است (یعنی نابودی دنیایی و آخرتی) می‌توان رهایی یافت.

# 7. دوری از خطا و سقوط

امام علی (ع): «**المُستَشیرُ مُتَحَصّنُ مَنَ السِّقط**»[[10]](#footnote-10) سقوط آغاز حرکت به‌سوی هلاکت است و مشورت کننده از سقوط ایمن و به دور است.

در درجه پایین‌تر از هلاکت خطا و اشتباه است که البته خداوند اشتباه را به‌عنوان گناه محسوب نفرموده است ولی ضررهای عارضی خطا همچنان باقی است و مشورت به فرموده امیرالمؤمنین حتی شناخت موقعیت‌های خطا و اشتباه را به دست می‌دهد، حضرت فرمودند من است **«مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإ »[[11]](#footnote-11)** یعنی کسی که از آراء مختلف استفاده کند جاهای اشتباه‌کاری را بشناسد.

# 8. دوری از ندامت و ملامت

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: **«اَلمُشاوَرَةُ حِصنٌ مِنَ النَّدامَةِ وأمنٌ مِنَ المَلامَةِ»**[[12]](#footnote-12) بسیاری از تصمیمات و اعمال انجام‌شده توسط انسان پس از گذشت زمان مورد ملامت دیگران و یا ندامت خود قرار می‌گیرد لذا پیامبر اکرم (ص) دوری از این ضربه‌های بیرونی و درونی مشاوره را نگاهبان چنین حالت شکننده‌ای معرفی می‌نماید.

# 9. مشورت پشتیبان محکم

از نیازهای مهم دیگر برای انسان داشتن پشتیبان موثق است، انسان موجودی اجتماعی و یکی از نیازهای اجتماعی او داشتن پشتیبان است، با فرمایش حضرت رسول هیچ پشتیبانی موثق‌تر از مشاوره نیست. پس از فواید دیگر مشاوره پیدا نمودن چنین معاون و یا اعتباری است.

# 10. مشورت، شخصیت دادن به دیگران

نبی اکرم (ص) می‌فرمایند: **«جعلها اللّه رَحمَةً لِاُمَّتی فَمَنَ استَشَارَ مِنهُم لَم یَعدِم رُشداً وَ مَن ترکها لم یعدِم غَیّاً**»[[13]](#footnote-13) خداوند مشورت من با امتم را وسیله رشد و ارتقاء شخصیت امتم قرار داده زیراکسانی که به مشورت نشیند به رشد می‌رسد و هرکه آن را ترک کند گمراه گردد.

# وظایف مشورت کننده

1. مشاور را به‌طور دقیق و کامل در جریان موضوع قرار دهد به‌گونه‌ای که اطلاعات او به‌اندازه اطلاعات مشورت کننده باشد تا با آگاهی ابعاد گوناگون موضوع را بررسی و او را راهنمایی کند.

2. در تصمیم‌گیری و پذیرش نظرها از عقل و خرد خود بهره جوید و بدون تفکر آن را به کار نبندد. در جنگ بدر پیامبر (ص) دربارهٔ سرنوشت اسیران بدر با یاران خویش مشورت کرد. ابوبکر گفت: خویشان پدرت را نگه‌دار. عمر گفت: در یک وادی پردرخت آن‌ها را بسوزانید. اما پیامبر (ص) برای آزادی آنان فدیه تعیین کرد.

3. هرگاه به‌سلامت رأی و خیرخواهی مشاور یقین پیدا کرد، نظر او را بپذیرد و مورداستفاده قرار دهد. زیرا مخالفت بارأی انسان عاقل و خیرخواه هلاکت و پشیمانی به بار خواهد آورد.

4. چون نظرها متفاوت و آراء گوناگون است، اگر نظر مشاور مطابق میل مشورت کننده نبود، او را به بدخواهی متّهم نکند.

# 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 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»[[14]](#footnote-14) 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.**

# 25 اردیبهشت روز جهانی خانواده

هدف از گرامیداشت این روز اهمیت جوامع جهانی به خانواده به‌عنوان اصلی‌ترین رکن جامعه و برطرف نمودن مواردی است که در دنیای امروز این کانون گرم زندگی تهدید می‌کند. علاوه بر آن روز جهانی خانواده فرصت مناسبی برای ارتقا سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به خانواده و بسط آن در جوامع مختلف است. در ایران اسلامی نیز همچون دیگر کشورهای جهان، دولت و مردم با گرامیداشت این روز حمایت خاص خود را از کانون گرم خانواده اعلام می‌دارند. اهمیت خاص دین مبین اسلام به خانه و خانواده و نگاه جدید دولتمردان به مشکلات و مسائل مربوط به خانواده راهکارهای مفیدی را در این زمینه به دنبال داشته است. دانش‌افزایی خانواده‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ازجمله اقداماتی است که در سال‌های اخیر در این زمینه صورت گرفته است.

# خانواده مطلوب

اگر گام نخست در تشکیل خانواده سنجیده برداشته شود؛ یعنی افراد در انتخاب همسر، معیارهای ارزشی، اخلاقی وایمانی را در نظر بگیرند، سیر حرکتی خانواده به‌سوی تشکیل خانواده‌ای مطلوب خواهد بود. خانواده مطلوب، خانواده‌ای است که پدر و مادر گه گاه برای فرزندانشان تنها گوش باشند و هنر شنیدن را در خود تقویت کنند. در این صورت می‌توانند هرچه بیشتر به دنیای فرزندان خود نزدیک شوند و بر آن اثر بگذارند. این گروه، خانواده را بر اساس شاخص‌های والای معنوی بنیان نهاده و کانونی ساخته‌اند که حضور در آن، هم برای پدر و مادر لذت‌بخش است و هم برای فرزندان بهترین پناه گاه به شمار می‌رود. این خانواده کانونی خواهد بود برای پرورش نسل آینده و محلی برای انتقال درست ارزش‌ها و فرهنگ‌های گذشته، تا هیچ‌گاه فرزندان، خود را بدون هویت ندانند و از پیشینه خود دور نشوند.

# اهمیت خانواده در دوران نوجوانی

ویژگی مهم دوران نوجوانی، استقلال‌طلبی نوجوان است. او می‌خواهد به شیوه‌ای، رشد و استقلال خود را به خانواده ثابت کند. بر این اساس، فاصله میان خود و خانواده را بیشتر می‌کند و به گروه هم‌سالان نزدیک می‌شود. درصورتی‌که خانواده در این دوران با کارکردهای اساسی خود آشنا نباشد و ویژگی‌های دوران نوجوانی را نشناسد، کارکرد تربیتی درستی نخواهد داشت. چه‌بسا رفتارهای نادرست اعضای خانواده و فضای نامناسب آن، نوجوان را بیشتر از این محیط دور سازد.

# خانواده سالم

سالم نبودن خانواده ازنظر روانی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده به دلیل تأثیری که روی اعضای خود دارد، جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارکرد زیستی خانواده، ضامن بقای جامعه انسانی است و کارکرد پرورشی آن، زمینه‌ساز تربیت فرزندانی است که برای ساختن جامعه فردا آماده می‌شوند. تعادل روانی، تقویت اراده، دیگر گرایی، رویارویی با مشکلات، میل به تلاش، سازندگی، نوآوری، ارتباط با خداوند و عبادت، همگی صفاتی‌اند که خانواده، مهم‌ترین نقش را در شکل‌گیری و تقویت آن‌ها بر عهده دارد. خانواده سالم، بهترین بستر رشد فرهنگی و سلامت جسم و روان و مهم‌ترین عامل انتقال ارزش‌ها، پرورش عاطفی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت هر جامعه به شمار می‌آید.

# عوامل امنیت و ثبات خانواده

رشته حیات خانواده باید چنان استوار باشد که هیچ عاملی نتواند آن را از هم بگسلد. برای حفظ خانواده از فروپاشی باید از همان آغاز مراقب بود و کنترل‌های لازم را انجام داد. عواملی که سبب حفظ خانواده از خطر و آلودگی‌ها می‌شود، بسیار و متنوع است؛ زیرا بخشی از آن‌ها به خودزن و مرد، بعضی به اجتماع و برخی نیز به دولت و حکومت برمی‌گردد. عواملی چون پاکی، تقوا، حفظ عفت، رعایت حقوق، شرکت در غم و شادی یکدیگر، وجود فرزند، محدود کردن خواسته‌ها، تحمل یکدیگر، پاکی مردم، نظارت اجتماعی، کنترل عوامل مزاحم، کنترل مراکز فساد، اجرای قوانین، ارشاد عمومی، تشویق به ازدواج، آسان‌سازی ازدواج، دادن امتیاز شغلی به متأهل‌ها و کنترل مسئله طلاق، همگی می‌تواند در حفظ و ثبات حیات خانواده مؤثر باشد.

# روز جهانی میراث فرهنگی

# حفظ میراث فرهنگی

حفظ و حراست از میراث فرهنگی وظیفه همه افراد جامعه و درواقع وظیفه‌ای ملّی و همگانی است. در کشور ما به‌واسطه وجود میراث فرهنگی غنی، حفاظت از آثار باستانی، جلوه بیشتری می‌یابد. متأسفانه در زمان رژیم منحوس پهلوی و قبل از آن در دوره قاجار، بسیاری از اشیاء قدیمی که حاوی مطالب و نکاتی از گذشتگان ما بود توسط بعضی از کشورهای خارجی همچون روسیه، انگلیس و آمریکا به تاراج رفت. میراث فرهنگی، نشان از هویت و غرور ملی و باعث تداوم و غنی فرهنگ یک کشور است؛ ازاین‌رو حفظ و نگهداری آثار به‌جای مانده از گذشتگان تلاش و کوشش جدی و پیگیر همه مردم و مسئولان را می‌طلبد.

# اهمیت حفظ میراث فرهنگی

هر چیزی که از گذشتگان به‌جای مانده، حامل پیامی است، پیامی از چگونگی زندگی، تلاش و نبرد انسان برای زنده ماندن و غلبه بر طبیعت، برای رفع نیاز خود و استفاده درست ازآنچه در دسترس بوده است. این تلاش‌ها به‌صورت تجربیات راهگشا در تکوین و تکامل تمدن‌های بشری نقش اساسی داشته است. تصویری که بر سفال‌های هزاره پنجم و ششم بیش از میلاد نقش بسته، بیان‌کننده درک مفاهیم و شناخت از طبیعت توسط مردم فلات ایران در آن روزگار است. یک قطعه سفال منقوش به‌جای مانده از هزاران سال پیش، برگی مستند از تاریخ این سرزمین است. به کمک همین نقوش می‌توان راز پیدایش خط را دریافت. ازاین‌رو حتی یک سفال ارزش بسیار می‌یابد و حفظ آن به‌عنوان میراث بشری ضرورت می‌یابد. همین‌طور یک مکان یا محوطه تاریخی، ارزشی گسترده می‌یابد که باید در حفظ و نگهداری آن کوشید.

# دعا

خدایا دل‌های ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. گام‌های ما را درراه خودت استوار بدار. خدایا ما را از پیروان و تعصی کنندگان به اولیاء خودت و ولایت و عزت پیامبر قرار بده. خدایا سلام‌های خالصانه این جمع را در این روز عزیز و گرامی به محضر مولا و آقایمان حضرت (ع) بفرما. سلام و تحیات خالصانه ما را به محضر سید و سالار شهدا و اصحاب آن حضرت ابلاغ 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. . حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. . شوری، آیه 38. [↑](#footnote-ref-3)
4. . بقره،آیه 233. [↑](#footnote-ref-4)
5. . بحارالانوار، ج 93، ص 137، ح 71. [↑](#footnote-ref-5)
6. . تفسیر عیاشی، 1/ 250. [↑](#footnote-ref-6)
7. . غررالحکم،‌2/266. [↑](#footnote-ref-7)
8. . غرر ۱/۱۲۶۲. [↑](#footnote-ref-8)
9. . نهج الفصاحه ۲۲۹۶. [↑](#footnote-ref-9)
10. . غررالحکم،‌1/ 1352. [↑](#footnote-ref-10)
11. .الکافی،ج 8،ص 22 [↑](#footnote-ref-11)
12. . نهج‌الفصاحه، 3095. [↑](#footnote-ref-12)
13. . تفسیر درالمنثور، ج 2، ص 90. [↑](#footnote-ref-13)
14. . آل‌عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-14)