# فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc428646056)

[شخصیت و مقام امام حسن عسکری (ع) 2](#_Toc428646057)

[صورت و سیرت امام حسن عسکری (ع) 2](#_Toc428646058)

[دوران امامت 2](#_Toc428646059)

[آثار امام حسین عسکری (ع) 4](#_Toc428646060)

[ویژگی های شخصیتی امام علیه السلام 5](#_Toc428646061)

[نمودار خلوص و پاکی 5](#_Toc428646062)

[صداقت کلام و صفای باطن امام علیه السلام 5](#_Toc428646063)

[فروتنی امام عسگری علیه السلام 5](#_Toc428646064)

[گشاده رویی امام علیه السلام 6](#_Toc428646065)

[عبادت امام 6](#_Toc428646066)

[خطبه دوم 7](#_Toc428646067)

[استفاده صحیح از عمر و زمان 7](#_Toc428646068)

[آفت انسان عدم فرصت شناسی 8](#_Toc428646069)

[استفاده‌ی بهینه از اوقات فراغت 8](#_Toc428646070)

[مسئله استعفاء از نماز جمعه 9](#_Toc428646071)

[دعا 9](#_Toc428646072)

# 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.**

# شخصیت و مقام امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری (ع) در سال 232 هجری در مدینه چشم به جهان گشود. مادر والاگهرش سوسن یا سلیل زنی لایق و صاحب فضیلت و در پرورش فرزند نهایت مراقبت را داشت، تا حجت حق را آن‌چنان‌که شایسته است پرورش دهد. این زن پرهیزگار در سفری که امام عسکری (ع) به سامرا کرد همراه امام بود و در سامرا از دنیا رحلت کرد. کنیه آن حضرت ابا محمد بود.

# صورت و سیرت امام حسن عسکری (ع)

امام یازدهم صورتی گندمگون و بدنی در حد اعتدال داشت. ابروهای سیاه کمانی، چشمانی درشت و پیشانی گشاده داشت. دندان‌ها درشت و بسیار سفید بود. خالی بر گونه راست داشت. امام حسن عسکری (ع) بیانی شیرین و جذاب و شخصیتی الهی باشکوه و وقار و مفسری بی‌نظیر برای قرآن مجید بود. راه مستقیم عترت و شیوه صحیح تفسیر قرآن را به مردم و به‌ویژه برای اصحاب بزرگوارش در ایام عمر کوتاه خود روشن کرد.

# دوران امامت

به‌طورکلی دوران عمر 29 ساله امام حسن عسکری (ع) به سه دوره تقسیم می‌گردد:

دوره اول 13 سال است که زندگی آن حضرت در مدینه گذشت.

دوره دوم 10 سال در سامرا قبل از امامت.

دوره سوم نزدیک 6 سال امامت آن حضرت هست.

دوره امامت حضرت عسکری (ع) باقدرت ظاهری بنی‌عباس رودررو بود. خلفایی که به تقلید هارون در نشان دادن نیروی خود بلندپروازی‌هایی داشتند.

امام حسن عسکری (ع) از شش سال دوران اقامتش، سه سال را در زندان گذرانید. زندانبان آن حضرت صالح بن وصیف دو غلام ستمکار را بر امام گماشته بود، تا بتواند آن حضرت را به‌وسیله آن دو غلام آزار بیشتری دهد، اما آن دو غلام که خود از نزدیک ناظر حال و حرکات امام بودند تحت تأثیر آن امام بزرگوار قرارگرفته به صلاح و خوش‌رفتاری گراییده بودند.

وقتی از این غلامان جویای حال امام شدند، می‌گفتند این زندانی روزها روزه‌دار است و شب‌ها تا بامداد به عبادت و راز و نیاز با معبود خود سرگرم است و باکسی سخن نمی‌گوید.

عبیدالله خاقان وزیر معتمد عباسی با همه غروری که داشت وقتی با حضرت عسکری ملاقات می‌کرد به احترام آن حضرت برمی‌خاست، و آن حضرت را بر مسند خود می‌نشانید. پیوسته می‌گفت: در سامرا کسی را مانند آن حضرت ندیده‌ام، وی زاهدترین و داناترین مردم روزگار است. پسر عبیدالله خاقان می‌گفت: من پیوسته احوال آن حضرت را از مردم می‌پرسیدم. مردم را نسبت به او متواضع می‌یافتم. می‌دیدم همه مردم به بزرگواری‌اش معترف‌اند و دوستدار او می‌باشند.

باآنکه امام (ع) جز با خواص شیعیان خود رفت‌وآمد نمی‌فرمودند، دستگاه خلافت عباسی برای حفظ آرامش خلافت خود بیشتر اوقات، آن حضرت را زندانی و ممنوع از معاشرت داشت.

ازجمله مسائل روزگار امام حسن عسکری (ع) یکی نیز این بود که از طرف خلافت وقت، اموال و اوقات شیعه، به دست کسانی سپرده می‌شد که دشمن آل محمد (ص) و جریان‌های شیعی بودند، تا بدین‌گونه بنیه مالی نهضت تقویت نشود. چنانکه نوشته‌اند که احمد بن عبیدالله بن خاقان از جانب خلفا، والی اوقاف و صدقات بود در قم، و او نسبت به اهل‌بیت رسالت، نهایت مرتبه عداوت را داشت.

نیز اصحاب امام حسن عسکری، متفرق بودند و امکان تمرکز برای آنان نبود، کسانی چون ابوعلی احمد بن اسحاق اشعری در قم و ابوسهل اسماعیل نوبختی در بغداد می‌زیستند، فشار و مراقبتی که دستگاه خلافت عباسی، پس از شهادت حضرت رضا (ع) معمول داشت، چنان دامن گسترده بود که جناح مقابل را با سخت‌ترین نوع درگیری واداشته بود. این جناح نیز طبق ایمان به‌حق و دعوت به اصول عدالت کلی، این‌همه سختی را تحمل می‌کرد، و لحظه‌ای از حراست (و نگهبانی) موضع غفلت نمی‌کرد.

اینکه حضرت هادی (ع) و حضرت امام حسن عسکری (ع) هم از سوی دستگاه خلافت تحت مراقبت شدید و ممنوع از ملاقات با مردم بودند و هم امامان بزرگوار ما جز با یاران خاص و کسانی که برای حل مشکلات زندگی مادی و دینی خود به آن‌ها مراجعه می‌نمودند، کمتر معاشرت می‌کردند به جهت آن بود که دوران غیبت حضرت مهدی (ع) نزدیک بود، و مردم می‌بایست کم‌کم بدان خوگیرند، و جهت سیاسی و حل مشکلات خود را از اصحاب خاص که پرچم‌داران مرزهای مذهبی بودند بخواهند، و پیش آمدن دوران غیبت در نظر آنان عجیب نیاید.

# آثار امام حسین عسکری (ع)

باری، امام حسن عسکری (ع) بیش از 29 سال عمر نکرد ولی در مدت شش سال امامت و ریاست روحانی اسلامی، آثار مهمی از تفسیر قرآن و نشر احکام و بیان مسائل فقهی و جهت دادن به حرکت انقلابی شیعیانی که از راهه‌ای دور برای کسب فیض به محضر امام (ع) می‌رسیدند بر جای گذاشت.

در زمان امام یازدهم تعلیمات عالیه قرآنی و نشر احکام الهی و مناظرات کلامی جنبش علمی خاصی را تجدید کرد، و فرهنگ شیعی که تا آن زمان شناخته‌شده بود در رشته‌های دیگر نیز مانند فلسفه و کلام باعث ظهور مردان بزرگی چون یعقوب بن اسحاق کندی، که خود معاصر امام حسن عسکری بود و تحت تعلیمات آن امام، گردید.

در قدرت علمی امام (ع) که از سرچشمه زلال ولایت و اهل‌بیت عصمت مایه گرفته بود نکته‌ها گفته‌اند. ازجمله: همین یعقوب بن اسحاق کندی فیلسوف بزرگ عرب که دانشمند معروف ایرانی ابونصر فارابی شاگرد مکتب وی بوده است، در مناظره با آن حضرت درمانده گشت و کتابی را که بر رد قرآن نوشته بود سوزانید و بعدها از دوستداران و در صف پیروان آن حضرت درآمد.

# ویژگی‌های شخصیتی امام علیه‌السلام

امام حسن عسکری علیه‌السلام در کلیه صفات و ویژگی‌های مثبت شخصیتی زبانزد عام خاص بود. در این میان شجاعت و صلابت روحی، قوت قلب، و جرئت و شهامت، از ویژگی‌های شخصیتی ایشان به شمار می‌آید. آن بزرگوار به همه انسان‌ها عشق می‌ورزید و همواره با آنان به نیکی و احسان رفتار می‌کرد. بدین جهات بود که نگاهش تا اعماق جان نفوذ می‌کرد و چون پناهی مطمئن برای بی‌پناهان و امید ناامیدان بود. امام حسن عسگری علیه‌السلام در سختی‌ها یاور شیعیان و در عبور از گذرگاه‌های سخت و پرپیچ‌وخم، هم چون چراغی روشنگر راه بودند.

# نمودار خلوص و پاکی

امام حسن عسگری علیه‌السلام سرچشمه ایمان و جلوه‌ای از نور الهی بود. در سیمای تابناکش نور عشق و ایمان خانه داشت و در رازونیاز شبانه‌اش با پروردگار خلوص و پاکی موج می‌زد. پیشوای یازدهم ما به عبادت، تهجد، و نماز شب بسیار اهمیت می‌داد، به‌طوری‌که هیچ‌گاه آن را ترک نمی‌کرد. همین‌که پاسی از شب می‌گذشت از خواب برمی‌خاست، وضو می‌گرفت، و به راز و نیاز با پروردگار متعال می‌پرداخت.

# صداقت کلام و صفای باطن امام علیه‌السلام

امام حسن عسکری علیه‌السلام باوجود پربرکتش، زندگی را با تمام زیبایی‌ها معنا می‌کرد. صفای باطنش، صداقت کلامش و دستان پرمحبتش، به قلب‌ها گرمی می‌بخشید و نیروی پایداری و مقاومت می‌داد. آن روزها، باوجود امام عسکری علیه‌السلام، زندگی معنای دیگری داشت. توفان حوادث در برابر اراده استوارش، به نسیمی زندگی‌بخش بدل می‌شد و انبوه مشکلات با کلام آرام و اطمینان‌بخش او به کنار می‌رفت. آرامش و استواری او قلب‌ها را آرام می‌کرد و بر زخم‌های دیرینه شیعیان مرهم می‌نهاد. چون صخره‌ای نفوذناپذیر، از دسترس فرومایگان به دور بود و به بلندای عزت و مردانگی‌اش خس و خار را راهی نبود.

# فروتنی امام عسگری علیه‌السلام

فروتنی از فضایل اخلاقی است که موجب مودت و پیوستگی بیشتر در میان اعضای جامعه می‌شود و زندگی اجتماعی را رضایت‌بخش و مطبوع می‌سازد. این صفت نیکو، افراد را به هم نزدیک می‌کند و مشارکت‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و زمینه بهبود و ارتقای جامعه را فراهم می‌آورد. امام حسن عسکری علیه‌السلام درباره تواضع می‌فرمایند: تواضع نعمتی است که بر آن حسد برده نمی‌شود.

# گشاده‌رویی امام علیه‌السلام

گشاده‌رویی و داشتن چهره شاد و خرم سبب گسترش شادی و نشاط و افزایش کارایی در جامعه می‌شود. همان‌طور که دل‌مردگی، بی‌نشاطی و داشتن چهره عبوس، غمگین و اخم‌آلود موجب گسترش افسردگی و کاهش کارایی و ثمربخشی افراد می‌شود. جامعه زنده و پویا، جامعه‌ای است که در آن نشاط، لبخند، شوخ‌طبعی و شادابی حاکم است. رسول گرامی اسلام (ص) همواره چهره گشاده داشت و با افراد با خوش‌رویی برخورد می‌کرد و از این طریق موجب جذب افراد به دین مبین اسلام می‌گردید.

پیشوایان دینی، ما هریک، از این فضایل بهره‌مند بودند که ازجمله آنان می‌توان به خورشید یازدهم، امام حسن عسکری علیه‌السلام، اشاره نمود. بزرگ‌مردی که درگشاده رویی و انبساط خاطر سرآمد زمان خویش بود، به‌گونه‌ای که افراد پروانه‌وار دور شمع وجودش می‌چرخیدند و از زلال اندیشه و اخلاق کریمانه‌اش بهره‌ها می‌جستند.

# عبادت امام

امام عسکری علیه‌السلام همانند پدران گرامی خود در توجه به عبادت خدا نمونه بود. آن حضرت به هنگام نماز از هر کاری دست می‌کشید و چیزی را بر نماز مقدم نمی‌داشت. ابو هاشم جعفری در این مورد می‌گوید: روزی به محضر امام یازدهم مشرف شدم، امام مشغول نوشتن چیزی بود، وقت نماز رسید، امام نوشته را کنار گذاشته و به نماز ایستاد. عبادت امام عسکری آن‌چنان قلب‌ها را مجذوب خود می‌نمود که دیگران را به یاد خدا می‌انداخت و حتی افراد گمراه و منحرف را به راه صحیح هدایت نموده و اهل عبادت و تهجد می‌نمود و بدترین افراد در اثر جذبه ملکوتی آن بزرگوار به بهترین انسان‌ها تبدیل می‌شدند.

روزی برخی از عباسیان از صالح بن وصیف (رئیس فرماندهان نظامی مهتدی عباسی) خواستند که بر امام عسکری علیه‌السلام سختگیری نماید. او گفت: دو نفر از بدترین و سختگیرترین زندانبانان خود را بر ابو محمد ابن الرضا (امام عسکری علیه‌السلام) گماشته‌ام، اما آن دو در اثر معاشرت با او منقلب شده و در عبادت و مناجات به مراحل عالی قدم گذاشته‌اند. سپس آن دو زندانبان را فراخوانده و در حضور عباسیان از حالات امام عسکری علیه‌السلام سؤال کرد و آنان گفتند: ما چه بگوییم در مورد کسی که روزها روزه می‌گیرد و همه‌شب به عبادت می‌ایستد و به غیر ذکر و سخن خدا هیچ سخن دیگری بر زبان نمی‌آورد و هنگامی‌که به ما نظاره می‌کند، بر بدن ما لرزه افتاده و کنترل خود را از دست می‌دهیم! وقتی عباسی‌ها چنین دیدند منقلب شده و برگشتند.

# 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[[3]](#footnote-3) 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.**

# استفاده صحیح از عمر و زمان

این عامل زمان است که بر هر اوضاعی حکم می‌راند. اگر تاکنون درصد زیادی از وقت خود را صرف هدف‌های بزرگ و ایدئال کرده‌اید، نتایج بزرگی هم گرفته‌اید و زندگی خود را در فهرست زندگی درجه اولی‌ها قرار داده‌اید. افرادی که با اجرای برنامه‌های منظم و اهداف مشخص، موفق به کنترل زمان می‌شوند، سریع‌تر از سایر اسب سرکش سرنوشت زندگی خود به انتهای خط پایان خوشبختی می‌رسانند.

شما خالق شرایط هستید نه مخلوق آن؛ شما حاکم اوضاع هستید نه محکوم شرایط و اگر برای اهداف مهم زندگی دارای یک برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده هستید، بدانید که از وقتتان به‌صورت طلایی استفاده می‌کنید. یک استراتژی مهم در دست‌یابی به هر هدفی، پرداختن به کارهای مهم است. کلید تحقق هر آرزویی در پرداختن به کارهای موردعلاقه است.

افراد دمدمی‌مزاج و کم مسئولیت مرتب از این شاخه به آن شاخه می‌پرند و متوجه این مسئله نیستند که در حال وقت‌کشی هستند. این مسئله مهم‌ترین آفت برای هدر رفتن عمر هست. برنده‌ها عمر خود را در راستای خیال‌پردازی‌ها و امیدهای واهی هدر نمی‌دهند. سعی کنید که برای تجدیدقوای جسمی و روحی خودتان برنامه‌های مختلفی را تنظیم کنید تا بتوانید با یک روحیه استوار و بانشاط به دیگران کمک و خدمت کنید. سعی کنید برای خوشبختی خودتان و اطرافیانتان به مهم‌ترین برنامه‌های زندگی اهمیت داده و به آن‌ها مشغول شوید.

# آفت انسان عدم فرصت شناسی

یکی از آفت‌های بزرگی که بسیاری از جوانان امروزی کشور ما با آن مواجه و روبرو هستند، همان غنیمت ندانستن فرصت است و بزرگ‌ترین آفت آن عدم توجه به بهترین و مهم‌ترین موقعیت‌های پیش‌آمده‌ی از عمر ما هست. آنانی که در اقتصاد و یا تحصیل و یا حتی در عبادت و راز و نیاز الهی موفق بوده‌اند، بدین‌جهت بوده است که از فرصت خویش کمال بهره و استفاده را نموده‌اند. حال اگر این موضوع را در کل زندگی خویش سرایت دهیم، در حقیقت بهترین زندگی را برای خود رقم زده‌ایم.

# استفاده‌ی بهینه از اوقات فراغت

بسیاری از اوقات فراغت ما، به بطالت و بیهوده می‌گذرد به همین خاطر ما می‌توانیم استفاده‌ی دقیقی از عمر و ساعت‌های فراغت خود داشته باشیم. گاهی اتفاق می‌افتد که ساعت‌های فراغت زندگی، درون ساعت‌های بسیار مفید واقع شده است که می‌توان از آن‌ها بهره‌های حیاتی بسیاری از آن‌ها گرفت. به‌طور نمونه می‌توان یادکرد که از آداب کار و وظایف کارگر، این است که صبح زود دنبال کار برود؛ زیرا در ابتدای روز از نشاط بهتر و فراغت بیشتری برخوردار است و موفقیت او نیز چشم‌گیرتر خواهد بود. در ایام تابستان که جوانان فراغت بال بسیاری دارند و ضمناً بسیاری از جوانان برای اوقات فراغت خویش برنامه‌ریزی جدی می‌کنند، می‌توان بهتر برای جوان‌ها برنامه‌ریزی نمود و همچنین آن‌ها را نسبت به نماز و یاد خداوند تبارک‌وتعالی و شرکت در برنامه‌های فرهنگی مسجد، بهتر فعال نمود.

# مسئله استعفا از نماز جمعه

استعفای من که به دنبال آن تفسیرها و تعبیرهای گوناگون در شهر ایجاد کرد و به‌طور یقین آن‌ها درست نیست. من بر اساس یک وظیفه بعد از مرحوم آیت‌الله اعرافی در اینجا قرار گرفته‌ام و وظیفه خود می‌دانم که به شما خدمت کنم و به این کار خود افتخار می‌کنم. در حقیقت این باید افتخار هر روحانی پاک باشد که خدمتگزار و نوکر مردم باشد و من در اینجا به همه شما می‌گویم که افتخار می‌کنم که سال‌ها خدمتگزار شما بودم. انسان مسئولیت شناس باید بدون در نظر گرفتن پاداش و مزد و مواجب خودش را برای خدمت به مردم وقف کند. من در جهات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کاری که در حد و توانم باشد، انجام می‌دهم و از خدمت کردن به شما مردم عزیز خسته نخواهم شد. در خطبه اول نیز عرض کردم که من در حد توان، مبانی ارزشی، اخلاقی و اعتقادی را تقویت می‌کنم،در جهات علمی، فرهنگی، چه آموزش‌وپرورش چه مراکز دانشگاهی و مراکز حوزوی این امکان را دارد که پیش‌ازاین تقویت بشود و روبه‌پیشرفت قدم بردارد.

در شهر ما علی‌رغم سلایق و فکرهای مختلف من سعی کردم که با آن‌ها در حدی که از خط قرمزها عبور نکنیم رابطه داشته باشم و در موارد موردنظر راهنمایی کنم. شهر ما، شهری متحد و منسجم با افکار و سلایق مختلف است و روحانیت و مسئولین این شهر بسیار خوب و کارا هستند. من از تمامی آن‌ها راضی هستم و در کل هدف من حفظ معنویات و تقویت ارزش‌های اخلاقی، ابعاد علمی، اقتصادی و وحدت، عزت و عظمت معنوی و علمی منطقه است که با تمام توان در این راه تلاش می‌کنم، حال چه در اینجا چه درجاهای دیگر باشم. من از همه‌کسانی که در این مدت، اظهار لطف و عنایت داشتند ممنون و سپاسگزارم و امیدوارم که همه به‌عنوان وظیفه و برای رضای خدا اقدام بکنند.

# دعا

**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.**

خدایا ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات و شهدای بزرگ اسلام و روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت خود قرار بده. به خانواده‌های ایثارگر ما صبر و اجری کامل عنایت بفرما.

**«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکنْ لَهُ کفُوًا أَحَدٌ»**[[4]](#footnote-4)

1. **. سوره اعراف، آیه 43.** [↑](#footnote-ref-1)
2. . حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. . آل عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-3)
4. . سوره اخلاص. [↑](#footnote-ref-4)