## **فهرست:**

[خطبه اول 3](#_Toc458269908)

[توصیه به تقوا 3](#_Toc458269909)

[دعاهای حضرت ابراهیم(ع) 3](#_Toc458269910)

[دعا ستون فقرات دین‌داری 3](#_Toc458269911)

[ذکر ادعیه‌ی حضرت ابراهیم(ع) در قرآن کریم 4](#_Toc458269912)

[بخش اول دعاهای حضرت ابراهیم(ع): سرزمین بی‌آب و آبادانی مکه 4](#_Toc458269913)

[رونق اقتصادی مکه 4](#_Toc458269914)

[علائم و نشانه‌های شهر الهی و معنوی در دعای حضرت ابراهیم(ع) 5](#_Toc458269915)

[محل بنای کعبه 5](#_Toc458269916)

[درس بزرگ ادعیه‏ی حضرت ابراهیم(ع) 5](#_Toc458269917)

[تأثیر عظمت و بزرگی روح در دعا و نیایش 6](#_Toc458269918)

[بخش دوم دعاهای حضرت ابراهیم(ع): تقاضای پیامبری راستین برای آیندگان 6](#_Toc458269919)

[بخش سوم دعاهای حضرت ابراهیم(ع): دعا برای اولاد، ذریه و نسل پاک داشتن 8](#_Toc458269920)

[آیات دعای برای نسل خود 9](#_Toc458269921)

[تربیت درست فرزندان برای تربیت درست نسل‏های بعد 9](#_Toc458269922)

[دعا برای فرزندان در سیره‌ی پیامبران 9](#_Toc458269923)

[ذریه 9](#_Toc458269924)

[دعای پایانی خطبه اول 10](#_Toc458269925)

[سوره‏ی پایانی خطبه‏ی اول 10](#_Toc458269926)

[خطبه دوم 10](#_Toc458269927)

[توصیه به تقوا 11](#_Toc458269928)

[خطبه 186 نهج‌البلاغه 11](#_Toc458269929)

[رسیدگی و توجه به ایتام و اموال یتیمان 12](#_Toc458269930)

[وظیفه‏ی آحاد افراد و مسئولین جامعه در قبال ایتام 12](#_Toc458269931)

[آخرین وصیت امیرالمؤمنین(ع) 13](#_Toc458269932)

[نشانه‌ی سلامت جامعه 13](#_Toc458269933)

[شرایط رسیدگی به ایتام 13](#_Toc458269934)

[جبران خداوند برای حامیان یتیمان 14](#_Toc458269935)

[شناسایی افراد نیازمند توسط کمیته امداد 14](#_Toc458269936)

[قرض‌الحسنه و احیای آن 14](#_Toc458269937)

[درآمد بیشتر با قرض‌الحسنه 15](#_Toc458269938)

[وظایف شرکت‌کنندگان در نماز جمعه 15](#_Toc458269939)

[مشکلات بنیاد جانبازان 15](#_Toc458269940)

[عقب‏افتادگی در بخش کتاب‏خانه و میراث فرهنگی 16](#_Toc458269941)

[دعای پایانی 16](#_Toc458269942)

[سوره‏ی پایان خطبه‏ی دوم 17](#_Toc458269943)

# خطبه اول

اعوذبالله بالله 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 الأطیَبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین.**

اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه 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 تقوا**

همه‏ی شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسائی، اجتناب از گناه، تهذیب نفس، شُکر و ذِکر خداوند در همه‏ی حالات سفارش و دعوت می‌کنم؛ امیدواریم خداوند به برکت اولیاء و مقرّبانِ درگاهِ خودش، به همه‏ی ما توفیقِ بندگیِ خالصانه، پارسایی در این دنیا و احتراز از گناه، عنایت بفرماید.

## **دعاهای حضرت ابراهیم**(ع)

با دقت در قرآن کریم، درمی‏یابیم که بخشی از سیره‌ی پاک و نورانی زندگی حضرت ابراهیم(ع)، به درخواست‌ها و دعاهای ایشان برمی‌گردد.

#### دعا ستون فقرات دین‌داری

هفته‌ی قبل بیان شد که دعا، ستون فقرات دین‌داری است و در همه‌ی ادیان الهی، مسئله‌ی دعا، نیایش، درخواست و تقاضای از خدا مطرح است و به جرئت می‌توان گفت، **«تدیّن بدون دعا و درخواست، معنا ندارد.»** بنابراین، بدیهی است که حضرت ابراهیم(ع) هم اهل دعا بوده‌اند و قرآن هم به این قسمت از زندگی و شخصیت ایشان اشاره نموده است.

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ»[[3]](#footnote-3)، «همانا ابراهیم بسیار بردبار، دلسوز و روی‏آورنده [به پیشگاه خدا با توجه و اخلاص] بود.»

#### ذکر ادعیه‌ی حضرت ابراهیم(ع) در قرآن کریم

قرآن کریم به ادعیه‌ی حضرت ابراهیم(ع) در سوره‌ی بقره و ابراهیم، اشاره فرموده است که نشان‌دهنده‌ی موارد زیر است:

1. اهمیت دعا و راز و نیاز با خدا؛
2. درخواست انسان از خدای متعال؛
3. توجه خداوند به دعای با اخلاص و فروتنی واقعی.

علاوه بر اینها، نشان می‌دهد که انسان، چه امری را و چگونه باید از خدا بخواهد.

#### بخش اول دعاهای حضرت ابراهیم(ع): درخواست آبادانی مکه

بخشی از دعاهای حضرت ابراهیم(ع) به درخواست‌های ایشان از خدا، در مورد سرزمین بی‌آب و آبادانی مکه برمی‌گردد؛ حضرت بر اساس مصالحِ الهی به مکه مهاجرت نمودند و وقتی به آن سرزمینِ خشک، تفتیده، بی‏ساکن و سرنشین رسیدند، مسائلی را در مورد این سرزمین از خداوند خواستند.

##### رونق اقتصادی مکه

وقتی حضرت ابراهیم(ع) وارد سرزمین مکه شدند، خانه‌ی خدا را بنا نموده و از خدا خواست، این منطقه،

1. از لحاظ اقتصادی پررونق شود؛
2. دارای امنیت شود؛
3. درعین‌حال، کانون بندگی و عبادت خودش شود.

##### علائم و نشانه‌های شهر الهی و معنوی در دعای حضرت ابراهیم(ع)

حضرت ابراهیم(ع) از خدا می‌خواهند، شهر و محلی که کعبه را در آن بنا نموده، از لحاظ مادی و معنوی آباد و دارای رفاه، امنیت، رونق اجتماعی، فرهنگی و مرکز عبادت، بندگی و توحید شود. اینها نشانه‌هایی است که اگر بخواهیم نشانه‌های یک شهر الهی و معنوی را ذکر نماییم، در دعای حضرت ابراهیم آمده است.

##### محل بنای کعبه

در تاریخ آمده، محل ساخت کعبه، قبل از بنای کعبه هم از قداست خاصی برخوردار بوده است؛ ولی وقتی حضرت ابراهیم(ع) حدود یک‌صد سالگی با همسر و فرزند کوچکش، به آنجا کوچ نمود، سرزمین مکه هیچ آبادانی نداشت. البته احتمالاً قبایل و عشایری اطراف آن منطقه پخش بودند؛ ولی اینکه آباد باشد، رونق داشته باشد، جمعیتی در آن ساکن باشند، فرهنگ خوبی داشته باشند و عبادت و معنویت در آنجا وجود داشته باشد، در تاریخ ثبت نشده است. تاریخ می‌گوید، آنجا نه آبادانی و نه جمعیت داشت و طبعاً محل توحید و بندگی هم نبود.

#### درس بزرگ ادعیه‏ی حضرت ابراهیم(ع)

درس‌هایی که باید از این بخش از سیره‏ی حضرت ابراهیم(ع) فراگیریم، این است که اهل دعا باشیم و دعا مورد قبول واقع می‌شود؛ ولی دعای انسان‌های بزرگ چند ویژگی دارد:

1. درخواست مادیات هم برای عبادت و توحید باشد و اصل توجه باید به مسائل معنوی باشد. خواسته‌های حضرت ابراهیم(ع) از خدا مادی هم بود؛ ولی مادیاتی که برای فرهنگ معنوی، اخلاقی، توحیدی و پرستش خدا بود. این درس بزرگی است.
2. درخواست بزرگ و بالا باشد. دعاهای حضرت ابراهیم(ع) نشان می‌دهد، باید در دعا همت بلند داشت؛ زیرا وقتی به آن سرزمین رفت، خواسته‌های بزرگی مانند آباد شدن و محل عبادت شدن مکه (محل تولید فکر و فرهنگ عبادت)، از خدا خواست؛ یعنی در دعا باید از خدا خواسته‌های بزرگ خواست.
3. توجه فقط به خود نباشد و به مردم هم توجه باشد. حضرت ابراهیم(ع) در دعا فقط به فکر خودش نیست و جامعه‌ی بشری از دعای حضرت ابراهیم(ع) بهره‏مند می‌شوند.
4. دعا باید همراه با همت و تلاش والا باشد. حضرت ابراهیم(ع) خودش همت می‌کند و قدم برمی‌دارد، کعبه را بنا می‏نماید و عشایر پراکنده به اخلاق و توحید دعوت نمود.

#### تأثیر عظمت و بزرگی روح در دعا و نیایش

در کنار همه‏ی این ویژگی‏ها، دعای حضرت ابراهیم(ع) برای مکه هست، ولی توجهش به آینده‏ی بشریت است. این خصوصیت مخصوص انسان‌هایی است که از فردیت بیرون آمده‌اند، مانند پیامبران؛ زیرا ما این‌طور نیستیم و به‌اندازه‌ی روح خودمان دعا می‌کنیم. روح بلند حضرت ابراهیم(ع) و فکر عظیم و پرنفوذ ایشان، در موقعیتی است که این خواسته‌های بزرگ را از خدا دارد و آبادی یک منطقه‌ی خراب و غیر آباد را از خدا می‌خواهد.

دعای ما، تابع بزرگی و کوچکی روح ماست؛ زیرا از کوزه همان برون تراود که در اوست. هر اندازه دعای ما عظمت داشته باشد، روح ما هم عظمت خواهد داشت. روحی به عظمت روح حضرت ابراهیم(ع) از خدا مکه، کعبه، زمزم، صفا و پیدایش مرکز توحید و بندگی خدا را می‌خواهد. اینها نشانه‌ی عظمت روح ایشان است.

#### بخش دوم دعاهای حضرت ابراهیم(ع): تقاضای پیامبری راستین برای آیندگان

فصل دیگر زندگی حضرت ابراهیم(ع)، ناظر به آینده‌ی بشریت است. بشر برای رسیدن به سعادت، نیاز به انبیاء و پیشوایان راستین دارد، لذا حضرت ابراهیم(ع) بعد از دعاهای اولیه از خداوند می‌خواهد، در این سرزمین پیامبری راستین مبعوث نماید که دعای ایشان در سوره‏ی بقره و استجابتش در سوره‌ی جمعه آمده است.

«رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»[[4]](#footnote-4)، «پروردگارا! در بین آنان [که در این منطقه قرار می‏گیرند] پیامبری از خودشان برانگیز که آیاتت را بر آنان تلاوت کند و کتاب و معارف استوار و سودمند تعلیمشان دهد و [از هر نوع آلودگی] پاکشان سازد؛ زیرا تو توانای شکست‌ناپذیر و حکیمی»

حضرت ابراهیم(ع) از خدا شهری معنوی و اخلاقی می‏خواهد؛ ولی در آیینه‌ی تاریخ هم می‌بیند که از طرفی شهرِ مرکزِ عبادت، دستخوش شرک و بت‌پرستی می‌شود و از طرف دیگر برای استقرار توحید و هدایت امت‌های آینده، نیاز به بعثت پیامبر بزرگوار اسلام است، لذا از خداوند پیامبری راستین تقاضا می‏نماید.

در استجابت بخش اول دعاهای حضرت ابراهیم(ع) شهر مکه آباد، پرجمعیت و قبله‌ی آمال مشتاقان و اهل عرفان و عمل شد و بعد از قرن‌ها بخش دیگر دعایش هم که بعثت رسول بود، استجابت شد. پیامبر اسلام(ص) هم فرمودند: «من نتیجه‌ی دعای جدم ابراهیم هستم زیرا او از خداوند خواست در این سرزمین پیامبری مبعوث شود.»

در سوره‌ی جمعه هم به این نکته اشاره شده است:

«هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»[[5]](#footnote-5)، «اوست که در بین مردمِ درس نخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنان بخواند و [از هر نوع آلودگی] پاکشان سازد و کتاب و معارف استوار و سودمند به آنان بیاموزد، مسلّماً آنان پیش از این در گمراهی آشکاری بودند.»

این آیه جواب دعای حضرت ابراهیم(ع) در سوره بقره است.

#### بخش سوم دعاهای حضرت ابراهیم(ع): دعا برای اولاد، ذریه و نسل پاک داشتن

بخش مهم دیگر دعاهای حضرت ابراهیم(ع) در مورد ذریه و فرزندانش است؛ دعا برای اولاد، ذریه و نسل پاک داشتن، از جمله مواردی است که از چند پیامبر در قرآن و از جمله حضرت ابراهیم(ع) نقل شده است.

حضرت ابراهیم(ع) که تا سنین پیری صاحب اولاد نشده بود، مکرر از خدا فرزندانی پاک می‌خواست؛ حضرت زکریا(ع) هم همین‌طور. البته نه هر فرزندی، بلکه فرزندانی پاک و نه فقط فرزند خودش، بلکه برای نسل و ذریه‏ی خودش هم دعا می‌کند و می‌خواهد که پاک و دارای منش و شخصیت اخلاقی باشند. این دعای در سوره‌های مختلفی آمده است.

«هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ»[[6]](#footnote-6)، «در آنجا بود که زکریا [با دیدن کرامت و شخصیت مریم] به پیشگاه پروردگارش دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! مرا [هم] از سوی خود فرزندی پاک و دل‏پسند عطا کن! بی‏تردید تو شنوای دعایی.»

«رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ»[[7]](#footnote-7)، «[آنگاه گفت]: پروردگارا! مرا فرزندی عطا کن که از شایستگان باشد.»

بخشی از این دعا، برای پاک و سالم شدن شهر مکه هم هست؛ زیرا اگر شهر و محیط، سالم نباشد، ممکن است فرزندان و نسل انسان هم در آن محیط ناسالم، ناسالم شوند. پس

1. اولاً می‌خواهد که شهر پاک شود.
2. ثانیاً در این شهر پاک، به من هم نسلی پاک عطا فرما.

این دو جزء، مکمل یکدیگر هستند؛ یعنی هم جامعه باید از سلامت برخوردار باشد و هم فرزندان باید درست تربیت شوند تا سالم باشند و در محیط تأثیر درست بگذارند.

##### آیات دعای برای نسل خود

حضرت ابراهیم(ع) می‌فرماید:

«رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ»[[8]](#footnote-8)، «پروردگارا! این شهر [مکه] را امن قرار ده! و من و فرزندانم را از پرستش بُت‏ها دور بدار!»

«رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي»[[9]](#footnote-9)، «پروردگارا! مرا و فرزندانم را برپاکنندگان نماز قرار ده!»

##### تربیت درست فرزندان برای تربیت درست نسل‏های بعد

حضرت ابراهیم(ع) فقط به فرزندان بلا واسطه‌ی خود توجه ندارد و به نسل، دودمان و نوادگان خود در طول تاریخ توجه دارد؛ زیرا بین فرزندان و دودمان و نوادگان، رابطه برقرار است و ممکن است اعمال اینان حتی بعد از قرن‌ها، در پرونده‌ی اعمال فرد اثر گذارد؛ بنابراین خیلی مهم است که فرزندان را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که آنها نیز فرزندانشان را درست تربیت کنند.

##### دعا برای فرزندان در سیره‌ی پیامبران

در سیره‌ی پیامبران دیده می‌شود که برای فرزندان و نسل خود دعا می‌کردند؛ این نکته‌ی مهمی است که ما هم باید در زندگی به آن توجه داشته باشیم.

##### ذریه

ذریه در عربی فقط به فرزندان اطلاق نمی‌شود؛ بلکه به دودمانی می‌گویند که در طول تاریخ ولو با چند واسطه از این فرد پدید می‌آید؛ حتی ممکن است شامل فرزندان باواسطه هم شود ولی اینجا می‌فرماید، ذریه، یعنی همه‌ی کسانی که در طول تاریخ از من و نسل من به وجود خواهند آمد.

این مسائل نشان‌دهنده اهمیت توجه به دعا برای خود، فرزندان، ذریه، هم‌وطنان و آینده‌ی تاریخ است. انسان مؤمن باید دعا نماید و مثل حضرت ابراهیم(ع) برای استجابت دعاهای خویش اهل همت و تلاش هم باشد.

## **دعای پایانی خطبه اول**

از خداوند می‏خواهیم

ما را متأسی به سیره‌ی پاک حضرت ابراهیم(ع) قرار دهد؛

دعاهای ایشان را برای ما هم مورد استجابت قرار دهد.

## **سوره‏ی پایانی خطبه‏ی اول**

«بسم الله الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾»[[10]](#footnote-10)

# 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 **«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»**[[11]](#footnote-11) **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 تقوا**

بار دیگر همه‏ی شما برادران و خواهرانِ نمازگزار و خودم را در جایگاه بندگی و نماز و در روزِ متعلّقِ به حضرت صاحب‌الزمان(عج)، به پارسائی و احتراز از گناه، یاد مرگ، عالم پس از مرگ، ذکر خداوند در همه‏ی حالات و یاد حضرت بقیۀ الله الأعظم(عج) سفارش و دعوت می‌کنم؛ امیدواریم که خداوند همه‏ی ما را از مخلصان و مقرّبانِ بارگاه خودش و عاشقان ولایت اهل‌بیت(علیهم السلام) و منتظران حضرت بقیۀ الله الأعظم(عج) قرار بدهد.

## **خطبه 186 نهج‌البلاغه**

«اُوصيكُمْ عِبادَ اللّهِ بِتَقْوَى اللّهِ، فَاِنَّها الزِّمامُ وَ الْقِوامُ. فَتَمَسَّكُوا بِوَثائِقِها، وَاعْتَصِمُوا بِحَقائِقِها، تَؤُلْ بِكُمْ اِلى اَكْنانِ الدَّعَةِ، وَ اَوْطانِ السَّعَةِ، وَ مَعاقِلِ الْحِرْزِ، وَ مَنازِلِ الْعِزِّ، فى يَوْم تَشْخَصُ فيهِ الاَبْصارُ، وَ تُظْلِمُ لَهُ الاَقْطارُ،»[[12]](#footnote-12)، «اى بندگان خدا، شما را به تقواى الهى سفارش می‌کنم؛ زيرا تقوا، زمام و قوام حيات است، به ریشه‌های محكم آن تمسك جوييد و به حقايق آن چنگ زنيد تا شما را به مكان‏هاى راحت، محل‏هاى وسيع، حصارهاى محفوظ و منازل عزّت برساند، آن هم در روزى كه چشم‏ها در آن خيره می‌شود و همه جا در برابرش به تاريكى فرو می‌رود.»

مولی در این خطبه این‌گونه بندگان خدا را به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می‌فرمایند؛ امیدواریم این سخنان مولی در توصیه به تقوا در نفوس و جان ما تأثیر گذارد.

## **رسیدگی و توجه به ایتام و اموال یتیمان**

توجه به ایتام از اموری است که در آیات و روایات به آن توجه جدی شده است و وجدان ما هم این امر را بسیار مثبت می‏پندارد؛ توجه و مهربانی به یتیمان و بی‏سرپرستان به خصوص مورد تأکید روایات است و به خصوص نزدیکان و خویشان وظیفه دارند، جای خالی پدر را با عزت و سربلندی برای یتیمان پر کنند.

#### وظیفه‏ی آحاد افراد و مسئولین جامعه در قبال ایتام

زیرا فرزندان تا وقتی پدر و مادر دارند، وظیفه‌ی تربیت و باقی مسائل آنان بر عهده‌ی آنان است ولی اگر به دلایلی پدر یا مادر از دست روند و شخص از پشتوانه‌ی روحی و روانی خود محروم شود، در این زمان همه‌ی افراد جامعه مورد خطاب قرار می‌گیرند و همه نسبت به این فرزندان بی‌سرپرست، مسئولیت بر دوش دارند.

البته این مسئولیت برای خویشان و مسئولینِ حکومتی، سنگین‌تر و نزدیک‌تر است؛ اگر مولی امیرالمؤمنین(ع) نسبت به یتیمان توجه ویژه داشتند، به خاطر حقی است که اینان بر حکومت داشتند؛ در حقیقت با نبود سرپرست و پدر یا مادر، وظیفه‌ی او به عموم جامعه و حکومت منتقل می‌شود.

#### آخرین وصیت امیرالمؤمنین(ع)

امیرالمؤمنین(ع) در آخرین وصیت خود در بستر بیماری، خطاب به فرزندان خود (در واقع عموم جامعه را مخاطب قرار دادند) فرمودند:

«اللّهَ اللّهَ فِى الاَيْتامِ، فَلاتُغِبُّوا اَفْواهَهُمْ، وَ لايَضيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ»[[13]](#footnote-13)، «خدا را خدا را درباره‏ی يتيمان، آنان را گاهى سير و گاهى گرسنه مگذاريد، مباد كه در كنار شما تباه شوند.»

#### نشانه‌ی سلامت جامعه

جامعه‌ای که صاحبان مکنت، غافل از خلأهای اجتماعی باشند، این جامعه نمی‌تواند به‌سوی سعادت و سلامت اجتماعی حرکت نماید؛ بنابراین از نشانه‌های سلامت یک جامعه این است که جامعه نسبت به کسانی که مشکلی دارند، بی‌تفاوت نباشد. این یک امر مهم اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی است که در اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

#### شرایط رسیدگی به ایتام

1. مسئولیت برای خویشان و بستگان مسئولینِ حکومت، شدیدتر و بیشتر است و بعد به باقی جامعه می‌رسد.
2. رسیدگی نباید از روی ترحم و دلسوزی باشد؛ زیرا هیچ‌چیزی برای شخص بالاتر از احساس عزت و شخصیت نیست و اگر کار ما باعث شرمندگی او شود، ارزشی ندارد؛ بنابراین تکریم فرد بی‌سرپرست مهم است.
3. مراقبت خوب از اموال یتیم؛ بدترین خیانت دست بردن در اموال یتیم است. وظیفه‌ی متولیان حفظ و حراست اموال یتیمان، بهترین استفاده از آن اموال به نفع یتیم و اجتناب از هرگونه امر خلاف مصالح اوست. این مسئله فوق‌العاده مورد احتیاط علماء و مراجع است و بسیار باید به این قضیه توجه کرد.

#### جبران خداوند برای حامیان یتیمان

کسی که در راه تکریم یتیمان قدم برمی‏دارد،

1. مورد احترام جامعه خواهد بود.
2. از ثواب‌های بسیار فوق‌العاده و حیرت‌آوری برخوردار خواهد شد.
3. خداوند برای او جبران خواهد نمود.

بسیار مهم است که همه‏ی افراد جامعه، بخشی از وقت خود را صرف مشکلات اجتماعی جامعه‌ی خود و حل آن مشکلات نمایند.

#### شناسایی افراد نیازمند توسط کمیته امداد

کمیته امداد، مجموعه‌ی افراد نیازمند به حمایت را شناسایی نموده و خوب است، افراد به صورت فردی یا در قالب خیریه‌ها و مجموعه‌هایی، به این افراد کمک نمایند. توجه و رسیدگی دقیق، درست، عالمانه و همه جانبه به این افراد بسیار مهم است

## **قرض‌الحسنه و احیای آن**

سود بانکی و منفعت‌طلبی متأسفانه فکر افراد را به سوی سودآوری برده و مسئله‏ی قرض‌الحسنه فراموش شده است؛ ولی لازم است و باید قرض‌الحسنه مجدداً احیاء شود. توصیه می‏شود، افرادی که پول و سرمایه‌ای دارند، بخشی از پول خود را در صندوق‌های قرض‌الحسنه بگذارند و باید هر کسی به فراخور توانایی خود، به مسئله‌ی قرض‌الحسنه توجه نماید.

#### درآمد بیشتر با قرض‌الحسنه

سود بانکی و مقداری هم مشکلات اقتصادی باعث شده به مسئله‌ی قرض‌الحسنه توجه نداشته باشیم، در حالی که حتی اگر کسی گوشه‌ای از سرمایه‌ی خود را مصروف قرض و وام دادن نماید، بسیار سود و درآمد بیشتری نصیبش خواهد شد؛ زیرا قرض‌الحسنه می‌تواند مشکلات بسیاری من جمله ازدواج، بیماری و ... را حل نماید.

این مسئله باید در فرهنگ عمومی ما مورد توجه قرار گیرد و رواج داده شود تا افرادی که می‌توانند درصدی از سرمایه‌ی خود را به دیگران قرض دهند به میدان آمده و این کار را انجام دهند یا کسانی که نمی‏خواهند کسی بفهمد، سرمایه‏ی خود را در اختیار بانک و صندوق‌های قرض‌الحسنه قرار دهند تا به افراد نیازمند وام داده شود. امروز مجدداً لازم دانستم بحث قرض‌الحسنه مطرح شود؛ زیرا هر چند وقت روی این موضوع تأکید می‏کنم.

هر یک از شرکت‌کنندگان در نماز جمعه باید خودش مبلغ این مسئله، در منزل، محل کار و جامعه‌ی خود باشد، علی الخصوص در میان کسانی که در نماز جمعه شرکت ندارند.

## **وظایف شرکت‌کنندگان در نماز جمعه**

شرکت‌کنندگان در نماز جمعه دو وظیفه دارند:

1. رونق بخشیدن به نماز جمعه.
2. رساندن پیام نماز جمعه به دیگران و مبلغ پیام نماز جمعه باشند.

## **مشکلات بنیاد جانبازان**

این مسئله را مجدداً طرح می‌کنم؛ زیرا متأسفانه توجه درستی به مشکلاتی که مطرح شد، از مرکز استان نشده است و راجع به بنیاد جانبازان، علی‌رغم طرح از تریبون عمومی و نماز جمعه، اصلاً مسئولین پیگیر نشدند.

امیدواریم این مسئله مورد توجه قرار گیرد تا مجدداً مجبور به تکرار از این تریبون نشویم.

## **عقب‏افتادگی در بخش کتاب‏خانه و میراث فرهنگی**

از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که در طول چند سال گذشته اقدامات خوبی انجام داده‌اند، تشکر می‌کنیم؛ ولی با وجود آمار و ارقامی بالای دانشجو هنوز مشکلاتی داریم که توجهی نمی‌شود.

سال‌های قبل نامه‌ای نوشتیم و آمار را ارائه دادیم و گفتیم، مسائل کتابخانه‌ای ما را حل کنید ولی نتیجه‌ای نشده است و این در حالی است که برخی شهرهای استان چندین کتابخانه دارد؛ ولی این شهر حتی یک کتابخانه مناسب ندارد. حرف ما این است که به همان اندازه که به حق به دیگر شهرها توجه دارید به این شهر هم توجه کنید؛ زیرا کارها بسیار کند است.

همین‌طور در بخش میراث فرهنگی هم با قابلیت‌های بسیاری که داریم، هنوز کار قابل توجهی نشده است.

## **دعای پایانی**

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِيقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ و َالْمُؤْمِناتِ و َالْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ الْاَحْيآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْواتِ

خدایا گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار.

ما را از بندگان مطیع خودت قرار بده.

این ملت و امت اسلام را رستگار و پیروز فرما.

خطرات را از نسلِ جوان، جامعه و امت اسلام دور فرما.

سلام‌های خالصانه‏ی ما را به محضر حضرت بقیۀ الله الأعظم(عج) ابلاغ فرما.

ارواح طیبه‏ی شهداء و روح مطهر امام(ره) را با اولیای خودت محشور فرما.

جانبازان، مریضان و مریضانِ مورد نظر را شفا عنایت فرما.

بر فرجِ حضرت بقیۀ الله الأعظم(عج) تعجیل فرما.

خدمت گذاران به نظام و مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت فرما.

## **سوره‏ی پایان خطبه‏ی دوم**

«بسم الله الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾»[[14]](#footnote-14)،

1. . اعراف (7): 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . آل‌عمران (3): 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. . هود (11): 75. [↑](#footnote-ref-3)
4. . بقره (2): 129. [↑](#footnote-ref-4)
5. . جمعه (62): 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. . آل عمران (3): 38. [↑](#footnote-ref-6)
7. . صافات (37): 100. [↑](#footnote-ref-7)
8. . ابراهیم (14): 35. [↑](#footnote-ref-8)
9. . ابراهیم (14): 40. [↑](#footnote-ref-9)
10. . عصر (103): کل سوره. [↑](#footnote-ref-10)
11. . آل‌عمران (3): 102. [↑](#footnote-ref-11)
12. . نهج‌البلاغه، خطبه 186. [↑](#footnote-ref-12)
13. . وصیت‏نامه امیرالمؤمنین، نهج‏البلاغه، ذیل نامه 47. [↑](#footnote-ref-13)
14. . اخلاص (112): کل سوره. [↑](#footnote-ref-14)