فهرست مطالب:

[خطبه اول 2](#_Toc429380524)

[قیام امام حسین (ع) پاسخ به یزید 2](#_Toc429380525)

[علت قیام امام حسین (ع) 2](#_Toc429380526)

[مفاد قرارداد 2](#_Toc429380527)

[زیر پا گذاشتن مفاد صلح‌نامه توسط معاویه 3](#_Toc429380528)

[جهات خلاف حق بودن بیعت بایزید 3](#_Toc429380529)

[تفاوت حکومت امیرالمؤمنین (ع) با حکومت یزید 3](#_Toc429380530)

[موضع امام حسین (ع) در برابر معاویه 4](#_Toc429380531)

[سخنرانی منا 4](#_Toc429380532)

[محورهای مهم سخنرانی منا 4](#_Toc429380533)

[اهداف امام حسین (ع) از قیام در برابر یزید 5](#_Toc429380534)

[تنهایی امام حسین (ع) در کربلا 5](#_Toc429380535)

[خطبه دوم 6](#_Toc429380536)

[کسب معرفت عاشورایی 7](#_Toc429380537)

[شهید صیاد شیرازی 7](#_Toc429380538)

[شخصیت نابغه شهید آیت‌الله صدر 7](#_Toc429380539)

[مرز افراط‌وتفریط در تفکر اسلامی 8](#_Toc429380540)

# 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.**

# قیام امام حسین (ع) پاسخ به یزید

**یکی از مسائل مهم که در کلام امام حسین (ع)، مطرح است، صحبت درباره زمان خودشان و یزید است، و بر این مطلب، چه درزمان معاویه و چه در زمان یزید (15 رجب سال 60 هجری قمری معاویه از دنیا می‌رود و حکومت یزید آغاز می‌شود) که تا روز عاشورا ادامه دارد، تأکیددارند. قیام امام حسین (ع) در پاسخ مردم همان زمان بود. شرایط و اوضاع چنان بود که امام حسین (ع) به‌عنوان پیشوای مسلمین، صلاح را در چنین عملی دیدند. هرکدام از ائمه ما به نحوی خاص با طاغوت زمان خود مواجه شده‌اند.**

# علت قیام امام حسین (ع)

**شرایطی که باعث قیام امام حسین (ع) شد در کلام ایشان هویداست. یکی از خطبه‌های مشهور امام حسین (ع) خطبه‌ای است که در منا، و چند روز قبل از هلاکت معاویه ایراد نمودند. امام حسن (ع) به دلیل شرایط زمان خود و برای حفظ وحدت جامعه اسلامی با معاویه پیمان صلح بستند و معاویه آن قرارداد را امضا کرد اما هیچ‌گاه آن را رعایت نکرد.**

# مفاد قرارداد

**دو مورد از مواد مهم آن قرارداد عبارت انداز:**

**-شیعیان علی (ع) و اهل کوفه که اکثراً دوستدار اهل‌بیت بودند، در امنیت باشند. پیش‌بینی می‌شد که معاویه اگر قدرت را به دست بگیرد، باروحیه ستمگرانه خود به مردم بخصوص مردم عراق و علاقه‌مندان به اهل‌بیت رحم نخواهد کرد.**

**معاویه تازنده هست می‌تواند خلافت را عهده‌دار شود و برای بعد از مرگ، خلافت را به نظر مردم واگذار کند و برای بعد از خود جانشین نگمارد.**

# زیر پا کردن مفاد صلح‌نامه توسط معاویه

**معاویه به‌تدریج این مواد را بیشتر از روز قبل مورد نقض قرار می‌داد. او به شیعیان علی (ع)، بدترین ظلم‌ها را رواداشت. قتل‌ها، شکنجه‌ها، منع کردن مردم عراق از حقوقشان و داستان‌های کم‌نظیری درباره او نقل‌شده است. بنابراین ماده اول عهدنامه به‌صورت عملی و رسمی کاملاً زیر پا گذاشته شد. او بخش‌نامه صادر کرده بود که هرکس به شیعه علی (ع) بودن متهم شد، او را مورد دشنام قرار دهند، اموالش را غارت و خانه‌هایشان را خراب کنند و از حقوق بیت‌المال نیز محروم می‌شدند.**

**معاویه پس‌ازاین که بر اقتدارش افزوده شد، ماده دوم را نیز زیر پا کرد و هرچه به آخر عمر معاویه نزدیک شویم می‌بینیم که عزم او بر ولایت‌عهدی یزید جدی‌تر می‌شود، به‌طوری‌که به استانداری‌ها بخش‌نامه می‌فرستاد تا برای معاویه از مردم به‌اجبار بیعت بگیرند و کسی که بیعت نمی‌کرد شکنجه و یا کشته می‌شد.**

# جهات خلاف حق بودن بیعت بایزید:

**-این بیعت مخالف صلح‌نامه‌ای بود که با امام حسن (ع) بسته بود.**

**-این بیعت یک بیعت الزامی و اجباری بود، برای اینکه او ولایت و امامت الهی نداشت و ازنظر اجتماعی نیز خلاف قوانین بود.**

**-معاویه ذاتاً شرایط اولیه یک حکومت جامعه اسلامی را نداشت، محرمات الهی را آشکارا مرتکب می‌شد.**

**از هر سه لحاظ کار معاویه غیرقابل‌قبول بود. این‌ها عواملی بود که احساسات مردم را تحریک کرده بود.**

**یزید نیز همچون معاویه پرده‌دری‌های آشکار انجام می‌داد و حداقل‌ها را نیز رعایت نمی‌کرد. در مقابل رفتارهای معاویه اشخاص بیداری بودند که تحمل ظلم و ستم‌های او را نداشتند که در رأس آن‌ها امام حسین (ع) قرار داشت.**

# تفاوت حکومت امیرالمؤمنین (ع) با حکومت یزید

**معاویه زمانی که می‌خواست برای یزید بیعت بگیرد، شمشیر می‌کشید و افرادی را مأمور کرده بود که اگر از کسی بوی مخالفت استشمام شد، او را بکشند. حکومت امام علی (ع) به‌عنوان عادلانه‌ترین حکومت مطرح است. مردم با اصرار زیاد از ایشان خواستند تا خلافت را بپذیرند. مقام ولایت و امامت حق شرعی امیرالمؤمنین (ع) بود. در دوره حکومت امام علی (ع) مردم در آزادی کامل به سر می‌بردند. عبدالله ابن عمر، فرزند عمر، بهتر از دیگران امام علی (ع) را می‌شناخت اما هیچ‌وقت با ایشان بیعت نکرد. در روایتی چنین بیان‌شده است: در زمان حکومت امام علی روزی مالک اشتر گفت که باید از عبدالله ابن عمر بیعت بگیریم. اما حضرت اجازه ندادند که به جبر از او بیعت بگیرند. عبدالله ابن عمر در تمام دوره حکومت حضرت آزاد زندگی کرد اما زمانی که توطئه می‌کردند حکومت الهی حضرت علی (ع) اجازه برخورد را داشتند.**

# موضع امام حسین (ع) در برابر معاویه

**ده سال پایانی امامت امام حسین (ع) در دوره معاویه و حدود 6 ماه هم در زمان یزید بود. در ده سال پایانی ایشان پیوسته به صلح‌نامه پایبند بودند، اما سال‌های آخر حکومت معاویه بسیار سیاه بود و امام حسین (ع) نسبت به او موضع‌گیری شفاف‌تری داشتند. نامه‌های بسیار زیبایی میان امام حسین (ع) و معاویه نوشته می‌شد. سلیم بن قیس هلالی سخنرانی منای امام حسین (ع) را در کتاب خود جای‌داده است و در کتاب‌های دیگری مثل تحفةالعقول نیز واردشده است. امام حسین (ع) به معاویه گفتند: تو صلح‌نامه‌ای را امضا کردی که هیچ‌کدام از مفاد آن را رعایت نکردی. هرروز ظلم و ستم بر شیعیان و مردم عراق افزایش دادی.**

# سخنرانی منا

**در کتاب سلیم بن قیس آمده که قریب هزار نفر در صحرای منا و در مراسم حج حضور داشتند. حضرت شخصیت‌های برجسته‌ای که در آن صحرا حضور داشتند را جمع کردند و سخنرانی منا را ایراد کردند که این سخنرانی مربوط به سه سال آخر حکومت معاویه می‌شود. امام حسین (ع) در مقابل فزونی ظلم معاویه و اجبار مردم به بیعت بایزید، موضع خود را تغییر می‌دهند و از حالت آرام و پذیرش صلح بیرون می‌آیند.**

# محورهای مهم سخنرانی منا

**-یک محور این است که امام حسین (ع) با ‌شدت فراوان به علما و افراد صاحب‌نظر عتاب و خطاب می‌کنند و می‌فرمایند: شما عزت و آبروی خود را از دین گرفته‌اید و حال می‌بینید که جامعه دچار چه اختناقی است، می‌بینید که عهد الهی زیر پا گذاشته می‌شود، شما چطور در پیشگاه خداوند می‌خواهید حاضر شوید!**

**-محور دیگر، تأکید حضرت بر امربه‌معروف و نهی از منکر است. می‌فرمایند: می‌بینم که شما هوشیاری خود را در مقابل امربه‌معروف و نهی از منکر، ازدست‌داده‌اید.**

**-در محوری دیگر، ایشان شرایط زمان خود را تصویر می‌کنند. در قسمتی از این محور می‌فرمایند: شما عزت خود را از اسلام گرفته‌اید اما آماده فداکاری درراه اسلام نیستید. «فَأَسْلَمْتُمُ الضُّعَفَاءَ فِی أَیدِیهِم»[[3]](#footnote-3)** شما ضعیفان جامعه را در دست حاکمان مستبد رها کرده‌اید و گروهی از مردم به بند و زنجیر کشیده شده‌اند و گروهی برای تأمین زندگی خود مغلوب حاکمان جور شده‌اند و حقوق مادی مردم به غارت می‌رود. **«یتَقَلَّبُونَ فِی الْمُلْک بِآرَائِهِمْ وَ یسْتَشْعِرُونَ الْخِزْی بِأَهْوَائِهِم»[[4]](#footnote-4)**شما اجازه دادید کسانی با آراء مستبدانه بر مردم حاکم شوند و ارزشی برای مردم قائل نبوده و با هوای نفس خود ذلت را به جامعه اسلامی به بار آورده‌اند**. «فَالْأَرْضُ لَهُمْ شَاغِرَةٌ وَ أَیدِیهِمْ فی‌ها مَبْسُوطَة»[[5]](#footnote-5)** در زمین کسانی را اجازه حکومت داده‌اید که نه حق الهی و نه ولایت الهی دارند، حال‌آنکه بیعت مردم نیز با آن‌ها نیست**. «لَا یدْفَعُونَ یدَ لَامِس»[[6]](#footnote-6)** مردم توان دفاع از خود را ندارند.. اگر شما با امربه‌معروف و نهی از منکر، ولو فقط به زبان باشد، وظیفه خود را انجام می‌دادید، حال چنین نمی‌شد. این‌ها منکراتی است که امام حسین (**ع)** را به قیام در مقابل یزید واداشته است

# اهداف امام حسین (ع) از قیام در برابر یزید

در پایان خطبه امام حسین **(ع) فرمودند**: **«اللَّهُمَّ إِنَّک تَعْلَم»[[7]](#footnote-7)**خدایا تو میدانی که این سخن من و قیام من در برابر این منکرات و منکر بزرگ، حکومت ظالمانه یزید است. قیام من در برابر حکومت یزید برای رقابت در حکومت یا به دست آوردن مطامع دنیایی نیست، بلکه برای اصلاح شهرها و برگرداندن ارزش‌های دین درجای خودش و نجات مردم مظلوم از حکومت ظالمانه است. شرایطی که امام حسین **(ع) مطرح** می‌کنند این است که حکومت ظلم، مردم را مجبور به سکوت کرده‌اند. از طرفی یزید نیز از امام حسین **(ع) دست**‌بردار نبود. حال که دشمن می‌خواهد ضربه آخر خود را به کیان اسلام بزند، امام حسین (**ع)** پیشاپیش به استقبال شهادت می‌روند، چراکه ایشان می‌فرمایند: اگر من امروز سکوت کنم، یزید بازهم به شیوه‌ای مرا از میان برمی‌دارد و به هدف خود که محو اسلام است می‌رسد. این خط‌مشی امام حسین (**ع)** بود.

# تنهایی امام حسین (ع) در کربلا

برای سوگواری و عزاداری امام حسین (**ع)** ثواب‌های فراوانی ذکرشده است. عزاداری‌ها ما را به حسین (**ع)** وصل می‌کند. دل‌های ما را به محبت و معرفت ایشان جلا می‌دهد. بعدازاینکه امام حسین در کربلا اصحاب را از دست دادند، در معرکه تنها ایستاده بودند**. «وَ خَرَجَتْ زَینَبُ مِنْ بَابِ الْفُسْطَاطِ وَ هِی تُنَادِی وَا أَخَاه وا سَیدَاه وا أَهلِ بَیتَاه»[[8]](#footnote-8)** زینب از دور نگاه کرد و دید که امام حسین (**ع)** تنها در قتلگاه ایستاده است. زینب طاقت نیاورد و به‌سرعت از خیمه فریاد زد: مولای من، ای‌کاش اسمان زمین آمده بود، ای‌کاش کوه‌ها در هم کوبیده شده بودند و من امروز مظلومیت تو را نمی‌دیدم. امام حسین (**ع)** در میان انبوه لشکریان دشمن تنها ایستاده بودند. این صحنه دل‌سنگ را آب می‌کند. **«وَ صَاحَ شِمْرٌ بِأَصْحَابِهِ مَا تَنْتَظِرُونَ بِالرَّجُل وَ حَمَلُوا عَلَیهِ مِنْ کلِّ جَانِب»[[9]](#footnote-9)** شمر که این صحنه را دید به اصحابش گفت: منتظر چه هستید، به حسین حمله کنید. بعدازاین فریاد شمر، از هر طرف به حسین حمله کردند**. «وَ نَظَرَ الْحُسَینُ ع یمِیناً وَ شِمَالًا وَ لَا یرَی أَحَدا»[[10]](#footnote-10)** درحالی‌که حسین مورد هجوم و در محاصره دشمن قرارگرفته بود نگاهی به چپ و راست کرد، یاوری ندید، نگاهش را به آسمان انداخت و فرمود: خدایا نظاره کن که چگونه این قوم با فرزند پیامبرشان عمل می‌کنند، در همین حال بود که نیزه‌ای آمد و زیر گلوی حسین وارد شد، امام حسین از اسب بر زمین افتاد «**فَأَخَذَ السَّهْمَ فَرَمَی بِه»[[11]](#footnote-11)** امام حسین نیزه را بیرون کشید «**وَ جَعَلَ یتَلَقَّی الدَّمَ بِکفِّه»[[12]](#footnote-12)**خون‌ها را در دست مبارک جمع کرد **«فَلَمَّا امْتَلَأَتْ لَطَخَ بِهَا رَأْسَهُ وَ لِحْیتَه»[[13]](#footnote-13)** و خون را به سر و ریش خود مالید و صدا زد خدایا من به ملاقات تو می‌آیم، در همین حال زینب به سراغ امام حسین (ع) می‌آید و به ایشان گفت‌وگویی می‌کند. امام حسین می‌فرمایند: زینب آرام باش، لحظه وداع رسیده است و امام بی‌هوش شد. سپس چشمانش را که گشود سرخود را در دامان خواهر دید، امام حسین اینجا جمله‌ای فرمود**: «یَا اُخَیَّة زِینَب کَسَرتَ قَلبِی»[[14]](#footnote-14)** خواهر جان دل مرا شکستی. آرام باش، روزهای سختی در پیش داری. خود را برای مسئولیت‌های بزرگ‌تری آماده کن.

**«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، إِنَّا أَعْطَینَاک الْکوْثَر، فَصَلِّ لِرَبِّک وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَک هُوَ الْأَبْتَرُ»[[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 بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم** «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»[[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.**

# کسب معرفت عاشورایی

عزاداری امام حسین مکتب خودسازی انسان‌هاست. عزاداری‌های ما امید است که در مسیر عزاداری‌های ائمه اطهار (علیهم‌السلام) باشد. پیام عاشورا، امربه‌معروف و نهی از منکر است و ما باید آن را به شیوه اسلامی رعایت کنیم. شرط این فریضه این است که به روشی اجرا شود که در جامعه تأثیر داشته باشد. هیئات مذهبی علاوه بر ذکر مصیبت باید به بعد فکری و معرفتی عاشورا و اقامه شعائر دین و تربیت نسل جوان توجه بیشتر داشته باشند. از هیئات انتظار می‌رود مشکلات اجتماعی، اعتیاد، فساد، فقر و مشکلات دیگر را باید موردتوجه قرار دهند. خیرین و کسانی که درزمینهٔ ساخت مدارس و دانشکده‌ها تلاش داشته‌اند باید در این زمینه رقابت کنند.

# شهید صیاد شیرازی

شهید صیاد شیرازی از سرداران لایق و بارز دوره دفاع مقدس بودند. ایشان شجاعت کاردانی و دیانت خوبی را از خود نشان داده و علاوه بر این دارای شخصیت و روحی خودساخته نیز بودند.

# شخصیت نابغه شهید آیت‌الله صدر

شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر یکی از نوابغ و چهره‌های برجسته شیعیان بودند. ایشان در صف اول مسائل اندیشه اسلامی در قرن معاصر و ازجمله عالمانی که پاسخگوی زمان خود و حلال مشکلات مردم بودند، مثل امام راحل، مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر. اینان کسانی بودند که زمان خود را می‌شناختند و پاسخگوی نیاز جدید بودند و می‌دانستند که در دین ظرفیت برای تربیت نسل جدید بسیار بالاست. این وظیفه علما هست که نکات تربیتی را از دین استخراج کرده و به نسل جدید پاسخ دهیم. شهید صدر در سنین نوجوانی به اجتهاد رسید و در سن دوازده‌سالگی کتابی داشت که بسیار پرمحتوا بود. ایشان علاوه بر این‌که در علوم فقه مجتهد بود، عالمی بود که به مشکلات نسل جوان زمان خودآگاه بود و وارد عرصه‌های فکری بسیار مهمی شد، در مباحث فلسفی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اسلام از مبتکران عالم اسلام بود. کتاب‌های فلسفی، اقتصادی و بحث‌های تفسیری‌شان کاملاً نوآوری است.

# مرز افراط‌وتفریط در تفکر اسلامی

مرز اندیشه اسلامی داشتن مرز حساسی است، برای این‌که فکر صحیح اسلامی در میانه دو افراط‌وتفریط قرار دارد که تشخیص این دو از هم بسیار مشکل است. گاهی ممکن است کسی زمان و تحولات را نشناسد و نتواند پاسخگوی نیازهای جدید زمان باشند. این موضوع برای یک عالم دین خطرناک است، به همین اندازه زمانی که شخصی وارد مسائل مهم دین شود اما سرمایه و تقوای درست نداشته باشد، در انحرافات فکری قرار می‌گیرد که در تاریخ به‌کرات دیده‌شده است.

آیت‌الله صدر در اواخر عمر به یک رهبر بزرگ سیاسی و اجتماعی تبدیل‌شده بودند که این از تحمل صدام خارج بود. ایشان در حدود 48 سالگی در زندان صدام به‌گونه‌ای فجیع به شهادت رسیدند. شناخت این عالم بزرگ از وظایف نسل جوان است.

**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. **. سوره آل‌عمران، آیه 102** [↑](#footnote-ref-2)
3. .تحف العقول النص، ص 238 [↑](#footnote-ref-3)
4. . تحف العقول النص، ص 238 [↑](#footnote-ref-4)
5. . همان [↑](#footnote-ref-5)
6. . تحف العقول، ج النص، ص 239 [↑](#footnote-ref-6)
7. . همان [↑](#footnote-ref-7)
8. . بحار الأنوار، ج 45، ص 541 [↑](#footnote-ref-8)
9. **.** بحار الأنوار، ج 45، ص 541 [↑](#footnote-ref-9)
10. . الأمالی (للصدوق)، ج النص، ص 163 [↑](#footnote-ref-10)
11. . همان [↑](#footnote-ref-11)
12. . همان [↑](#footnote-ref-12)
13. . همان [↑](#footnote-ref-13)
14. . فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، ص 571 [↑](#footnote-ref-14)
15. . الکوثر، آیات 1 تا 3 [↑](#footnote-ref-15)
16. سوره آل‌عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-16)