# فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc428836431)

[حقوق متقابل اعضای خانواده از دیدگاه اسلام 2](#_Toc428836432)

[اهمیت حقوق متقابل بین انسان‌ها 3](#_Toc428836433)

[حقوق و تکالیف الزامی و غیرالزامی در خانواده 3](#_Toc428836434)

[خانواده نظام حقوقی و اخلاقی 4](#_Toc428836435)

[استحکام و پایداری کانون خانواده 4](#_Toc428836436)

[رعایت نکردن حقوق افراد؛ ریشه معضلات اجتماعی 5](#_Toc428836437)

[خلاصه کلام 6](#_Toc428836438)

[خطبه دوم 6](#_Toc428836439)

[نکاتی پیرامون ترویج کلاس‌های قرآن 7](#_Toc428836440)

[نقش محافل قرآنی در ترویج فرهنگ قرآن 7](#_Toc428836441)

[آمار و ارقام کلاس‌های قرآنی در میبد 7](#_Toc428836442)

[روش ترویج فرهنگ قرآنی 8](#_Toc428836443)

[هفته دولت 9](#_Toc428836444)

[هماهنگی دولت و مردم 9](#_Toc428836445)

[دولت و جلب رضایت مردم 9](#_Toc428836446)

[دین مداری؛ رمز توفیق دولت اسلامی 9](#_Toc428836447)

[دعا 10](#_Toc428836448)

# 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.**

# حقوق متقابل اعضای خانواده از دیدگاه اسلام

خانواده که ریشه سلسله بشریت بر آن استوار است، بدون استحکام، آرامش، پویایی و کارآمدی استوار نمی‌گردد. یکی از عوامل استحکام، آرامش و کارآمدی خانواده رعایت حقوق اعضای خانواده توسط یکدیگر است. دقت و توجه به حقوق باعث شناخت بهتر آن‌ها و برطرف کردن نواقص است.

یکی از راه‌های پیش‌گیری از به سردی گراییدن و حتی فروپاشی خانواده و روابط خانوادگی و در عوض کارآمدی خانواده، آشنایی با حقوق، وظایف و شفافیت حدود و انتظارات الزامی و غیر الزامی هریک از زوجین است. یعنی اگر زن و شوهر از ابتدا نسبت به حقوق یکدیگر و فرزندان خود آشنایی کامل داشته باشند و حدود انتظارات خود را بر مبنای این شناخت قرار دهند، کارآمدی خانواده بیشتر تأمین خواهد شد؛ زیرا بسیاری از ناسازگاری‌هایی که کارآمدی خانواده را به خطر می‌اندازد و استحکام آن را سست می‌کند، ریشه در رعایت نکردن حقوق و قدرناشناسی هریک از زوجین نسبت به یکدیگر دارد. برای مثال، یکی از حقوقی که برای زن در نظر گرفته‌شده، عدم الزام او به انجام کارهای خانه است؛ یعنی شوهر نمی‌تواند او را مجبور کند که کارهای خانه را انجام دهد. البته این بدین معنا نیست که بخواهیم تمام بار زندگی را بر دوش مرد بگذاریم و او را وادار کنیم علاوه بر مخارج عادی زندگی مخارج جدیدی نیز متحمل شود و یا بخشی از وقت خود را به انجام کارهای درون خانه اختصاص دهد. می‌خواهیم مردانی را که به خاطر کارهای بیرون از خانه‌بر همسران خود منت می‌نهند و کار آن‌ها را در داخل خانه بی‌ارزش می‌پندارند به این نکته توجه دهیم که آنچه همسر در خانه انجام داده است، از باب وظیفه نیست، بلکه بر اساس فضیلت و لطف است. اگر مرد با این نکته آشنا باشد که کار در منزل وظیفه زن نیست، از زحمت‌های طاقت‌فرسای همسر خود در خانه قدردانی می‌کند، کوتاهی را با دیده اغماض می‌نگرد و برای رفع نواقص، خود نیز دست‌به‌کار می‌شود. بر چنین فضایی، دوستی، مهر و همکاری حاکم می‌شود و اعضای خانواده با آرامش و علاقه کارها را انجام می‌دهند و خانواده‌ای کارآمد شکل می‌گیرد. آنگاه‌که اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود آشنا باشند، بازخوردهای مطلوب‌تری خواهند داشت. بازخوردها در روان‌شناسی اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردارند که برخی صاحب‌نظران، روان‌شناسی اجتماعی را تنها مطالعه بازخوردها می‌دانند.

# اهمیت حقوق متقابل بین انسان‌ها

در مکتب غنی اسلام، مسئله حقوق متقابل انسان‌ها و به‌ویژه حقوق متقابل اعضای خانواده موردتوجه جدی قرارگرفته است و برای آن در تمامی مراحل و تمام اعضا که شامل شوهر، همسر و فرزندان می‌شود، قوانین لازم وضع‌شده است. درباره ادای حق مؤمنان، در متون دینی آمده است: خداوند به چیزی برتر از ادای حق مؤمن عبادت نشده است؛ یعنی اینکه رعایت حقوق نه‌تنها عامل استحکام و کارآمدی خانواده است، بلکه خداوند در مقابل انجام وظایف و رعایت حقوق به انسان‌ها پاداش می‌دهد و آن را جزء عبادات می‌شمارد.

# حقوق و تکالیف الزامی و غیر الزامی در خانواده

برخی از حقوق و تکالیفی که از دیدگاه منابع دینی در جامعه و کانون خانواده برای اعضا در نظر گرفته‌شده است، الزامی و غیرقابل تخلف هستند و هریک از اعضا در مقابل حقوقی که برایشان وضع‌شده است حق‌دارند از من علیه الحق بازخواست کنند و نیز لازم است انجام تکلیف را به‌صورت قطعی و تخلف‌ناپذیر تقاضا نمایند؛ چراکه برای تخلف از رعایت حق و انجام تکلیف مجازات تعیین‌شده است. اما دسته‌ای دیگر از حقوق وجود دارند که الزامی نیستند و ترک تکلیف و رعایت نکردن حق بازخواست و مجازاتی را به دنبال ندارد. البته هر دودسته حق و تکلیف در جهت دست‌یابی به خانواده‌ای کارآمد وضع‌شده است. اما ازلحاظ شرعی و بر اساس منابع دینی، دسته اول با عنوان حقوق واجب معرفی‌شده‌اند و دسته دوم جزء مستحبات و گاهی مباح به شمار می‌آیند.

برای رعایت هر دودسته حقوق از جانب خداوند پاداش و اجر اخروی در نظر گرفته‌شده است، اما درصورتی‌که حقوق واجب ترک شود و عضوی از اعضای خانواده تکلیف الزامی خود را انجام ندهد علاوه بر مجازات قانونی و مدنی، خداوند فرد را عذاب خواهد کرد، اما در مورد بخش دوم (حقوق و تکالیف غیر الزامی) ترک این وظایف عذابی را به دنبال نخواهد داشت. ناگفته نماند که هریک از حقوق غیر الزامی دارای پشتوانه الزام اخلاقی است؛ زیرا کارآمدی کانون خانواده را تنها بر اساس الزام و قانون نمی‌توان تضمین کرد؛ چراکه در این صورت این سازمان به سازمانی خشک و بی‌روح و بدون عاطفه و اخلاق و بدون استحکام تبدیل خواهد شد و استوار و پایدار نخواهد ماند.

# نظام حقوقی و اخلاقی خانواده

خانواده تنها یک سازمان حقوقی نیست که قانون بتواند نظم را در آن ایجاد کند، بلکه سازمانی است که هم نیازمند قواعد حقوقی است و هم اخلاقی. در این اختلاط نیز غلبه بااخلاق است؛ زیرا نه‌تنها بیشتر قوانین مربوط به آن ضمانت اجرای مؤثر ندارد، بلکه آنچه هست از اخلاق مذهبی و اجتماعی ناشی شده و در مقرّرت و قانون نفوذ کرده است.

در تمام جوامع خانواده نماینده و مظهر اخلاق عمومی است و آنچه در خانواده باید به وجود آید عشق و مهربانی، حسن نیت و اعتماد متقابل است، و هیچ نیرویی جز اخلاق و ایمان نمی‌تواند بر این عواطف حکومت کند. الزام به تأمین معاش خانواده و تربیت فرزندان و تکلیف زن و فرزندان نسبت به خوش‌رویی با مرد و اطاعت از او، از قواعد اخلاقی است که حقوق به عاریت گرفته است.

# استحکام و پایداری کانون خانواده

اسلام برای افراد مختلف جامعه حقوقی را قائل شده است که همه موظف هستند این حقوق را رعایت کنند. استحکام خانواده و پیوند بین افراد آن در شرایطی انجام می‌شود که حقوق هر فرد توسط دیگر اعضای خانواده رعایت شود. اولین رکن خانواده، رعایت حقوق مشترک و حقوق اختصاصی زن و شوهر است. حقوق مشترک حقوقی است که با رابطه عاطفی بین زن و مرد مرتبط است که با تحکیم و تقویت این رابطه نیز تحکیم پیدا می‌کند. اما تأمین مخارج زندگی، سرپرستی و مدیریت خانواده حق اختصاصی مرد است. البته آنچه خانواده را علاوه بر این حقوق، محکم و پایدار می‌کند رابطه اخلاقی و تحکیم مباحث اخلاقی مانند ایثار، گذشت و کمک به اعضای خانواده است. به عبارتی رعایت اخلاق و آدابی که زن و مرد باید نسبت به هم رعایت کنند، کانون خانواده را برای یک زندگی خوب مهیا می‌کند.

# رعایت نکردن حقوق افراد؛ ریشه معضلات اجتماعی

تحقیق درباره زندگی بسیاری از مجرمان نشان داده است که آن‌ها در خانواده‌های نابسامان پرورش‌یافته‌اند. به‌عنوان نمونه جوانی که به‌تازگی در خیابان شهید مدنی تهران چندین نفر را با چاقو موردحمله قرارداد، محصول خانواده طلاق بود. اینجاست که باید گفت جرائم مختلف، افزایش پرونده‌های دعاوی خانوادگی، افزایش طلاق و بسیاری از مشکلات اجتماعی که هرروز شاهد آن‌ها هستیم همه حکایت از بی‌توجهی به رعایت حقوق افراد مختلف جامعه دارد. اگر در خانواده نظام عادلانه‌ای حاکم نباشد و افراد به حقوق خود نرسند خانواده از هم می‌پاشد. آثار فروپاشی خانواده ابتدا بر زن و شوهر و فرزندان و بعد بر جامعه است. نیروی فکر، نیروی کار و نیروی آموزش که در جامعه رشد می‌یابد باید ابتدا در خانواده تربیت شود و موردحمایت قرار گیرد. اگر نهاد خانواده متزلزل باشد و حقوق افراد رعایت نشود نتیجه آن در جامعه مشخص می‌شود. به عبارتی در چنین شرایطی نیروهایی که وارد نهادهای جامعه می‌شوند نیروهای سالمی نخواهند بود و جامعه درست اداره نمی‌شود و مشکلات متعددی ازجمله انحرافات و نابهنجاری‌های اجتماعی و قانونی به وجود می‌آید و در پی آن در ابعاد فرهنگی و اخلاقی و اقتصادی مشکلات متعددی خواهیم داشت، همه این اتفاقات بدان دلیل ایجاد می‌شود که خانواده نتوانسته است نیروهای سالمی را پرورش بدهد. بنابراین معضلاتی که اکنون در جامعه دیده می‌شود ریشه در رعایت نکردن حقوق خانواده و تربیت نادرست فرزندان در خانواده دارد.

طی ۴۰-۳۰ سال به دلیل تبادل اطلاعات رسانه‌ای فراوان با غرب بسیاری از خانواده‌های ما دچار بحران‌های فرهنگی شدند. این بحران‌های فرهنگی، بر خانواده و تربیت فرزندان تأثیر زیادی داشته و آن‌ها را با بحران فرهنگی جدی روبه‌رو کرده است. به عبارتی هویت فرهنگی ملی ایرانی و اسلامی متزلزل شده است. با این اتفاق دیگر خانواده‌های ما آن‌گونه که لازم است خانواده‌های آرامی نیستند. متأسفانه شاخص‌هایی که باید برای خانواده سالم و تحکیم خانواده وجود داشته باشد تغییر کرده است و اکنون بحران طلاق هرروز بیشتر احساس می‌شود.

# خلاصه کلام

فراموش نکنیم قبل از الزامات قانونی و احکام حقوقی دادگاه‌ها، تضمین دوام و بقای یک خانواده به اصول اخلاقی و رعایت حرمت‌ها و حقوق افراد برمی‌گردد و لازمه بهره‌مندی از این حقوق انتخاب درست درزمینهٔ ازدواج است. اینجاست که باید گفت زن و مرد با انتخاب درست می‌توانند تفاهم، محبت و سازش کامل داشته باشند تا فرزندان آن‌ها هم ازنظر سلامت جسم و روح و عقل و ایمان غنی باشند. درواقع محیط خانواده باید محیطی بر اساس صمیمیت و تفاهم باشد ضمن این‌که هر کس حدود و حقوق خود را بداند و به آن پایبند باشد.

**«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر»[[3]](#footnote-3)**

# 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»[[4]](#footnote-4) 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.**

# نکاتی پیرامون ترویج کلاس‌های قرآن

استفاده مناسب از ظرفیت دانش آموزان و نیز ایام تعطیلات تابستانی باعث رشد نونهالان در تمامی عرصه‌ها را به دنبال خواهد داشت. غنی‌سازی اوقات فراغت با برنامه‌های ویژه قرآنی، فرهنگی و آموزشی یکی از راه‌های خنثی‌سازی توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان است. باید ترویج فرهنگ قرآنی اولویت اصلی کلاس‌های اوقات فراغت قرار گیرد.

# نقش محافل قرآنی در ترویج فرهنگ قرآن

بشریت در صدر اسلام به برکت عمل به قرآن، در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، رشد پیدا کرد. ترغیب قاریان قرآن کریم به حفظ آیات قرآن و فهم معانی آن و ارائه تلاوت‌های زیبا با محوریت القاء معانی آیات به شنونده، ترغیب حافظان قرآن کریم به فهم معانی آیات قرآن و ایجاد شور قرآنی و زمینه لازم برای حضور قاریان و حافظان به‌ویژه قاریان و حافظان نوجوان و جوان در رقابتی سالم و ارزشمند و زمینه‌سازی جهت شناسایی، رشد و هدایت استعدادهای قرآنی از اهداف برگزاری این محافل قرآنی و کرسی‌های تلاوت هست.

ما همواره به قرآن نیاز داریم و باید قرآن و عترت را  در کنار هم حفظ کنیم؛ زیرا قرآن بدون عترت معنایی ندارد و بدون مراجعه به اهل‌بیت علیهم‌السلام که مفسران حقیقی و راستین قرآن هستند، نمی‌توان قرآن را فهمید. برگزاری کلاس‌های قرآنی و معارف تفسیری باعث ترویج و فرهنگ‌سازی قرآنی است و همچنین محافل قرآنی بی‌تردید نقش بسزایی در ترویج فرهنگ قرآن دارد که امیدواریم با برپایی این مسابقات در بخش‌های حفظ، قرائت، تفسیر و مفاهیم باعث ترویج فرهنگ قرآن در بین مردم و جوانان شود.

# آمار و ارقام کلاس‌های قرآنی در میبد

در منطقه میبد نزدیک 30 نفر حافظ قرآن داریم که از بین این‌ها کمتر کسی بیشتر از 8 الی 9 جزء حفظ هستند. در تابستان گذشته کلاس‌های قرآنی توسط ارگان‌های مختلف در شهر برگزار شد و سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، آموزش‌وپرورش و مهد قرآن و همین‌طور کسانی که از قم تشریف آورده بودند، در اینجا فعالیت‌های قرآنی انجام دادند که از آن‌ها تشکر و قدردانی می‌کنیم. در این فعالیت‌ها، مسابقه‌ای برگزار شد به نام راهیان نور که نزدیک 3000 نفر در این مسابقه حضور پیدا کردند که 37 درصد پسرها و 63 درصد آن خواهران بودند.

در جامعه ما این ترویج فرهنگ قرآنی کار بسیار ارزشمندی است که باید همه ما باهمت و تلاش و آمادگی کامل از این استعداد استفاده کنیم. متأسفانه کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای عربی ازنظر حفظ قرآن خیلی عقب است،‌ البته در قرائت و تفسیر و فهم قرآن رتبه بالاتر داریم، اما در حفظ قرآن بعضی کشورها حدود 400، 500 هزار حافظ کل قرآن دارند. مثلاً در سودان بالای 500 هزار حافظ کل قرآن وجود دارد. از شهر میبد و استان یزد که در مقاطع علمی و مسابقات مختلف علمی و فرهنگی در رتبه‌های بالایی قرار دارد انتظار می‌رود که در گسترش فرهنگ قرآنی و ترویج آن‌یک عزم و اهتمام جدی نشان بدهد و مسئولین و خود مردم نیز در این امر کمک شایانی کنند.

# روش ترویج فرهنگ قرآنی

برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه نیاز به یک مجموعه فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته داریم که شامل: اطلاع‌رسانی؛ جذب حمایت نخبگان کشور به‌ویژه مراجع تقلید؛ شخصیت‌ها و علمای بزرگ؛ قرآن‌پژوهان سطح اول کشور و فعالیت مناسب تبلیغاتی است. رسانه‌های ملی، مطبوعات و رسانه‌های فعال دیگر در عرصه‌ی قرآن باید حمایت‌های مناسبی از دستگاه‌های مجری امور قرآنی کشور مانند ارشاد، سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات داشته باشند.

نهادهای فعال در عرصه‌ی قرآنی باید متمرکز شوند و الان یکی از خلأهایی که در فعالیت‌های قرآنی وجود دارد، عدم تمرکز این فعالیت‌ها در یک‌نهاد مشخص است. ایجاد یک ستاد عالی و متمرکز در قالب یک منشور واحد باعث جلوگیری از موازی کاری می‌شود که از این نظر دچار یک وقفه‌ای بوده‌ایم و این موازی کاری‌ها و دوباره‌کاری‌ها درنهایت باید تحت یک مدیریت واحد جمع شوند.

فعالیت‌های قرآنی در کشور ما به شکل جزیره‌های پراکنده‌ای درآمده است که فعالیت‌ها فراوان است ولی توزیع نامتعادل و بدون هماهنگی یکدیگر انجام می‌شود. باید همه‌ی این فعالیت‌ها را به یک منبع و سرچشمه‌ای متصل کنیم و امیدواریم این خلأ به‌زودی با ایجاد شورای عالی قرآنی پر شود

# هفته دولت

هفته دولت، هفته سپاس و قدردانی از دولتی است که هدفش، اجرای حدود الهی و احکام آسمانی اسلام و ایجاد جامعه‌ای سرشار از عدالت، نظم و امنیت است. این هفته که روز پایانی آن سال روز شهادت محمدعلی رجایی، رییس‌جمهور، و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر وقت ایران در سال 1360 است، بر همه دولت مردانی که وجود خویش را وقف خدمت به اسلام و جامعه کرده‌اند، خجسته و فرخنده باد.

# هماهنگی دولت و مردم

ازآنجایی‌که مردم نقش اصلی و محوری در پیروزی انقلاب و برپایی حکومت اسلامی داشتند، برنامه‌های دولت نیز باید با خواست‌های اساسی آنان هماهنگ باشد و دولت‌مردان، برنامه‌ریزی کشوری را هم سو با نیازهای ملت سامان‌دهی و تنظیم کنند.

# دولت و جلب رضایت مردم

اقتدار هر کشوری، به حمایت آحاد ملت آن کشور وابسته است و تا زمانی که مردم از خدمات دولت خود راضی و خشنود باشند، همواره درصحنه بوده و دولت خود را پشتیبانی خواهند کرد و البته همه حکومت‌ها موظف به جلب رضایت مردم هستند.

# دین‌مداری؛ رمز توفیق دولت اسلامی

نعمت بسیار بزرگ دولت اسلامی از ارزشمندترین نعمت‌هایی است که خداوند به مردم مسلمان ایران عطا فرموده است. زندگی همراه باایمان و معنویت در سایه دولتی دین‌دار و آگاه، نسیمی خوش از رحمت و مهر خالق مهربان است و سپاس و شکر این نعمت، یاری‌رساندن به دولت و همراهی با آن و زنده نگه‌داشتن اصول و ارزش‌های اسلامی در جامعه است.

اسلام، جامع‌ترین آیین زندگی، نه‌تنها راهنمای روشنی برای زندگی فردی بشر است، بلکه در بعد اجتماعی نیز برای تشکیل و بقای یک حکومت اسلامی، طرح و برنامه کاملی دارد. رهنمودهایی که در برخی از روایات ائمه معصومین (ع) بیان‌شده، چراغ هدایتی است که در فضا، تداوم و بالندگی نظام اسلامی، به یاری دولت‌مردان شتافته است.

# دعا

خدایا دل‌های ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا قلوب نسل جوان ما را با احکام، معارف، معنویت و ذکر و یاد خودت آشنا و مأنوس بفرما. خدایا خطرها را از جامعه اسلامی رفع و دفع بفرما. خدایا به این ملت توفیق، وحدت، انسجام الهی عنایت بفرما. خدایا این ملت را از گزند خطرها و آفت‌های مادی و معنوی محفوظ بدار. ما را موفق به حفظ ارزش‌های الهی که با خون شهدا به‌دست‌آمده بدار. ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات و گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما.

**نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعزّ الأجلّ الاکرم یا الله ... یا ارحم الراحمین. 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. . سوره والعصر. [↑](#footnote-ref-3)
4. . آل‌عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-4)