بسم‌الله الرحمن الرحیم

[خطبه اول 2](#_Toc491083112)

[توصیه به تقوای الهی 2](#_Toc491083113)

[انفاقات مالی در دین اسلام 2](#_Toc491083114)

[نهی از منت در انفاق و آثار آن 2](#_Toc491083115)

[خطبه دوم 4](#_Toc491083116)

[توصیه به تقوای الهی 5](#_Toc491083117)

[رشادت‌های حضرت ام‌البنین (س) در تاریخ اسلام 5](#_Toc491083118)

[ابلاغ سیاست‌های بهداشت و سلامت توسط مقام معظم رهبری 5](#_Toc491083119)

[اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها 6](#_Toc491083120)

[اهمیت سرمایه‌گذاری در اشتغال‌زایی 7](#_Toc491083121)

[دعا 7](#_Toc491083122)

# خطبه اول

**اعوذبالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم‌الله 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 الأطیَبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین.**

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم‌الله الرحمن الرحیم «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»**[[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.**

## توصیه به تقوای الهی

همه شما برادران و خواهران نمازگزار و گرامی ‌و خودم را به تقوی و پارسایی و آمادگی برای مرگ، لقاء خدا و دل دادن به الطاف و توفیقات او و پرهیز از آلودگی‌های روحی و اخلاقی سفارش می‌كنم.

## انفاقات مالی در دین اسلام

در باب احسان و انفاقات مالی و رسیدگی به مالی به مشکلات نیازمندان بیان شد که اسلام بر این زمینه تأکید فراوانی دارد. تکالیف درزمینهٔ انفاق واجب و مستحب است و موارد واجب همانند زکات، خمس و ...است. آثار و برکات فراوانی برای انفاق و هزینه کردن اموال برشمرده شده است. این آثار گاهی به زندگی فردی ما و نسل‌هایمان برگشته و برخی از این آثار در قیامت و آخرت ظاهر می‌شود. صدقات و انفاقات دارای شرایطی است که با آن‌ها کامل شده یا موردقبول قرار می‌گیرد.

### نهی از منت در انفاق و آثار آن

در جلسه قبل سه شرط ذکر شد که از آن جمله اینکه برای رضای خدا و قصد قربت باشد. دوم اینکه در حین صدقه دادن یا بعد از انفاق، انسان بر آن منت نگذارد و سوم اینکه همراه با انفاق یا بعدازآن، آزار و اذیتی متوجه طرف مقابل نکند. البته منت نیز نوعی اذیت است ولی به دلیل اهمیت آن، درآیات به‌طور خاص مورد تأکید قرارگرفته است. این سه شرط مستند به آیاتی است که در سوره بقره و...ذکرشده است. ازاین‌روی نکاتی را در خصوص منت ذکر می‌نمایم و بسیار مورد ابتلا است. درجاتی از منت شاید حرام و درجاتی نیز شاید مکروه باشد. فرقی نمی‌کند این احسان به همسر و فرزندان بوده باشد یا نسبت به دیگران انجام‌شده باشد؛ **«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى»[[3]](#footnote-3)** در غیر امور مالی نیز این‌گونه است که اگر گرهی باز می‌کند، منت بر سر او نگذارد؛ چراکه در آنجا نیز منت ضایع کننده ارزش عمل است. منت در لغت این‌گونه معنا شده است که مراد احسان سنگین است؛ مالی یا غیرمالی همانند علم و...اینکه درآیات بیان‌شده است خداوند منت می‌گذارد مراد همین معنا یعنی احسان بزرگ است.

معنای مقصود بحث، معنای دوم منت است که با زبان و اشاره خود، آن کار را به رخ بکشد به‌طوری‌که آن شخص، احساس نوعی حقارت پیدا کند. این منت از رذایل بوده و امر خوب را ضایع می‌نماید. فضیلت مقابل این، این بوده که تو نیکی می کن و در دجله انداز و فرد باخدا معامله نماید و دنبال تشکر فرد مقابل یا به رخ کشیدن نیست. انسان‌های بزرگ به‌هیچ‌وجه این کار را نمی‌بینند چراکه اگر من انجام دادم این توفیق و لطف الهی بود. اگر خداوند به کسی ثروت، علم، مقام و ...داد برای خداوند است نه او. در این حالت، انسان انفاق و خدمت خود را برای خدا خواهد دانست و فرصتی برای کمال شخصی برمی‌شمرد؛ چراکه این خدمت مایه رشد ماست. در این حالت است که در دل انسان منت وجود ندارد؛ چراکه به همه‌چیز رنگ خدایی بخشیده است و این خدمت را وظیفه خود می‌داند. شکر این نعمت تواضع در برابر خلق خداست و زبان و عمل به رخ کشاندن باز نمی‌شود.

در نقطه مقابل این، انسان حقیری هستند که علم کم خود را زیاد می‌داند و مال را برای خود تلقی می‌نماید. در این حالت دیگران کوچک‌شده و کارهای او بزرگ می‌شود و قدمی برای دیگران برنمی‌دارد. درحالی‌که در گروه اول، انسان وقتی کاری انجام می‌دهد در ذهنش باقی نمی‌ماند، گویا هیچ‌وقت کاری نکرده است و بی‌مزد و منت کار می‌کند. در این حالت، انسان خود نیز راحت‌تر خواهد بود. طرف دوم اگر قدمی برداشته باشد تا لحظه مرگ به یاد دارد و مرتب به رخ فرد می‌کشد و مرتباً دنبال این است که عمل خود را به رخ کشانده و دیگران در مقابل او تواضع نمایند. توقف بنده بر خصلت منت، بابت این بود که ما در این زمینه مشکل داریم. اثرات منت در چند محور خواهد بود؛ انسان از کار خیر خود لذت نمی‌برد، در روایت است کسی که زیاد منت می‌گذارد، خود فرد نیز احساس نشاط نمی‌کند؛ چراکه وجدان انسان به همراه اوست و می‌داند که کارش با منت ضایع شد و در روایتی دیگر واردشده است که؛ **«جمال‏ الإحسان‏ ترك الإمتنان»[[4]](#footnote-4)**،آفت سخاوت در این است که انسان منت بگذارد و زیبایی احسان به ترک منت گذاشتن است.

اثر دوم منت گذاشتن، این خواهد بود که این کار خیر برای دیگران نیز بی‌ارزش می‌گردد. در روایت است که زیاد منت گذاشتن کار را کدر می‌کند و عمل او تلخ می‌گردد. سوم اینکه در آخرت نیز اجری برای او باقی نمی‌ماند که طبق روایت گناه منت گذاشتن در صدقه بر ثواب آن غلبه دارد و اصطلاحاً به حبط عمل نامیده می‌شود. نکته‌ای در اینجا وجود دارد که منت گذاشتن دارای درجات است و هرچه بر درجات آن افزوده شود عمل او ضایع‌تر می‌گردد. در کنار این، منت گاهی در روابط اجتماعی و میان افراد جامعه است، اما نوع دوم آن، در مسئولین و صاحبان قدرت در جامعه وجود دارد، این قبیح‌تر است؛ چراکه مسئولی برحسب اعتماد مردم قدرتی پیداکرده و دولت و حکومت به او مسئولیتی داده است و خرج او از مال خود نیست. او باید برای این توفیق خدمت‌گذاری شاکر خداوند و مردم باشد نه اینکه طلبکار باشد.

فرهنگ عمومی جامعه ما باید فرهنگ کرامت در احسان باشد. از ابتدا فرزندان در خانه و مدرسه این‌گونه تربیت شوند ولی فرهنگ مهم‌تر، فرهنگ اداری و سازمانی است که کار را از باب انجام‌وظیفه و به‌عنوان تکلیف الهی و بدهکار مردم بودن انجام دهند. در این حالت است که خداوند چند برابر پاداش می‌دهد تا جایی که انسان احساس نمی‌کند.

# خطبه دوم

**اعوذبالله 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 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ 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.**

## توصیه به تقوای الهی

بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی ‌و خودم را به تقوا، پارسایی، ذكر و یاد خداوند و توجه به نعمت‌ها و تفضلات او و شكر و سپاس نعمت‌هایش و آمادگی برای لقای خداوند و مراحل پس از مرگ دعوت می‌كنم.

## رشادت‌های حضرت ام‌البنین (س) در تاریخ اسلام

به چند موضوع فهرست‌وار اشاره می‌دارم. بنا بر برخی تواریخ رحلت ام‌البنین در این ایام است که روز تکریم مادران شهدا نام‌گذاری شده است. در حقیقت با الهام گرفتن از بانویی که تمام هستی خانوادگی خود را قربانی راه هدایت بشر نمود، به‌عنوان این روز تعیین‌شده است. ام‌البنین در میان زن‌هایی که در آن دوران قرار داشتند از امتیاز ایثارگری‌ای برخوردار است که چند فرزند رشید و عزیز خود را تقدیم راه ولایت نمود. برخورد ایشان بعد از خبر رسیدن شهادت فرزندان ایشان، الگویی برای همه ماست که آنگاه‌که اسلام و جامعه به ایثار نیاز دارد، این‌گونه باید عمل نمود. زنی که راحت از عزیزترین سرمایه وجودی خود برای امام گذشت و در این کار بزرگ منتی نداشت، بلکه احساس تکلیف می‌نمود. خوشبختانه ما در عهد خود و تاریخ انقلاب اسلامی، دیدیم که چگونه جوانانی با همین الگو تربیت شدند و مادران و همسرانی که سخاوتمندانه از هستی خود برای اسلام گذشتند. اما مع الاسف بسیاری از این مادران از دنیا می‌روند. باید از تحمل همه ایشان تشکر نمود.

## ابلاغ سیاست‌های بهداشت و سلامت توسط مقام معظم رهبری

موضوع دوم ابلاغ سیاست‌های سلامت و بهداشت توسط مقام معظم رهبری است، علاوه بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از طرف ایشان ابلاغ گشت و هر دو نقش مهمی در پیشرفت کشور دارد. در باب اقتصاد مقاومتی حرف‌های زیادی زده‌شده و مهم عمل مردم و مسئولین است. لازم است در حوزه سلامت و بهداشت فرهنگ جامعه ارتقاء پیدا کند که امروزه سلامت جامعه در معرض تهدیدهای فراوانی وجود دارد که از ناحیه کاهش فضای سبز، آلودگی هوا، جنگل‌ها، بارندگی و رشد صنعت و ...مورد تهدید قرارگرفته است. از اثرات آن گسترش امراض لاعلاج که عبارت از سرطان‌ها و ام‌اس‌ها بوده خواهد بود و مشکلات فراوان دیگری را رقم می‌زند. ازاین‌روی لازم است باوجود تمام مشکلات بودجه‌ای مسئولین فعالیت بیشتری داشته و دانش پزشکی را ارتقاء بخشند. در این سند تأکید شده که کشور ما باید قطب درمانی در منطقه شود که این ظرفیت در کشور ما وجود دارد و همت مردم و مسئولین را می‌طلبد. استان یزد نیز در خصوص دارا بودن پزشکان ممتاز، چندین دهه است که دارای شهرت است. دارای زیرساخت‌های مطلوبی در این زمینه است. خیرین در این استان به‌خوبی کمک می‌کنند، این سرمایه مهمی است و ضریب هوشی و راه یافتن فرزندان ما در دانشگاه‌ها، از امتیازات استان است.

## اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

نکته سوم مرحله دیگر طرح هدفمندی یارانه‌هاست. در دولت قبل این طرح به‌خوبی شروع شد، اما در میانه راه به سبب مشکلات تحریم و برخی مشکلات در اجرا نشد به‌صورت تمام به‌پیش رود گرچه توفیقاتی را داشت. باید بدانیم تا 8 سال دیگر حجم عظیمی از تحصیل‌کرده‌های ما وارد میدان کار می‌شوند و طبق آماری که اخیراً آقای رئیس‌جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نمود ما بیکاری معمولی نخواهیم داشت، اما چندین میلیون بیکار تحصیل‌کرده خواهیم داشت که برای آن‌ها باید تدبیر جدی اندیشید و برخی از این بازی‌ها و درگیری‌های سیاسی را کنار گذاشت. عزم ملی و مدیریت جدی باید به کار بسته شود تا این بخش رشد پیدا کند والا پاسخ به این نیاز امر مشکلی است. در این مسیر برنامه‌ریزی دقیق، همکاری ملت و دولت و کنار گذاشتن بسیاری از این حواشی بی‌خاصیت در میان جناح‌ها ضرورت کشور است. در هدفمندی توجه شود که کرامت و شخصیت مردم را مهم بشمارند و مردم نیز باید همکاری نمایند؛ چراکه این مسیر دشواری است. مدیریت جهادی یعنی اینکه ریسک‌پذیر باشیم و فراتر از جریانات عادی، برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشته باشیم، به منابع و نیروهای داخلی تکیه نماییم؛ این امر در سطح شهر، استان و کشور فرقی نمی‌کند.

## اهمیت سرمایه‌گذاری در اشتغال‌زایی

در پایان این نکته را یادآور شوم که در خصوص سرمایه‌داری چندی یک‌بار نکاتی گفته می‌شود و قطعاً باید در این حوزه به روند سرمایه‌گذاری ادامه دهیم، اما باید بر قلمروهای آن و جهت‌گیری‌اش دقت شود و اموری همانند محیط‌زیست مدنظر قرار گیرد. کمک‌ها در این زمینه کم است و بخشی از مشکلات طرح هدفمندی سابق نیز این بود که آن قسمت از بودجه که باید در سرمایه‌گذاری و حمایت از کارخانه‌ها و حمایت از تسهیلات جدید وارد شود، کاستی داشتیم. این امور وظیفه مسئولین است که از روند سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و روند بازار حمایت نمایند. در این میان از صاحبان سرمایه و مدیریت‌ها تقاضاهایی وجود دارد که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌دارم؛ انتظار می‌رود که آن‌ها کارگران خود را عزیزان و سرمایه خود بدانند همچنان که سرمایه کشور هستند. رسیدگی به وضعیت زندگی آن‌ها ضرورت دارد، غالباً مدیریت صنایع ما به این امر توجه دارند اما گاهی گزارش‌هایی داریم که انسان را رنج می‌دهد. توصیه دیگر این است که به مسائل فرهنگی کارگران و سرمایه خود توجه نموده و فضای اخلاقی و دینی را ایجاد نمایید. در این زمینه ما بسیار عقبیم. شورایی تشکیل گشت و اقداماتی انجام شد اما تا این میزان کم است و انتظار می‌رود که مسئولین فرهنگی دنبال نمایند. توصیه سوم کارگرانی است که به کار می‌گیرید، کارگران بومی اولویت دارند اما در غیربومی‌ها لازم است فرهنگ و اخلاقشان دیده شود و تنها مسائل سودی و مادی را در نظر نگیرید؛ چه در حوزه کارگری و چه بالاتر. در این زمینه مسائل آینده شهر خود را در نظر بگیرید.

## دعا

**نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الأعظم الأعزّ الأجلّ الأکرم یا الله یا ارحم الراحمین اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِیقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِیةِ وَ صِدْقَ النِّیةِ وَ عِرْفَانَ الْحُرْمَةِ أللّهُمَّ انصُرِ الإسلَامَ وَ أهلَهُ وَ اخذُلِ الکُفرَ وَ أهلَهُ.**

**خدایا دل‌های ما را به انوار توحید و معرفت خودت منوّر بفرما لذت عبادت و مناجات و راز و نیاز با خودت را به ما بچشان ما را از بندگان خالص و موفق خودت قرار بده آلودگی‌ها را از قلب‌ها و دل‌های ما دور بفرما قلوب ما را به هم نزدیک و نرم و ملایم بفرما شرّ دشمنان اسلام را به خودشان بازگردان ما را از سربازان اسلام و امام زمان (عج) قرار بده.**

1. . اعراف، آیه 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . آل‌عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. . بقره، آیه 264. [↑](#footnote-ref-3)
4. . غرر الحکم و درر الکلم، ص 338. [↑](#footnote-ref-4)
5. . حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-5)