فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc472291618)

[توصیه به تقوای الهی 2](#_Toc472291619)

[خلیل بودن حضرت ابراهیم 3](#_Toc472291620)

[معنای دوستی با خداوند تبارک‌وتعالی 3](#_Toc472291621)

[سرّ دوستی حضرت ابراهیم با خداوند از نگاه روایات 3](#_Toc472291622)

[اهمیت شب زنده داری و نماز شب 5](#_Toc472291623)

[خطبه دوم 6](#_Toc472291624)

[توصیه به تقوای الهی 6](#_Toc472291625)

[روز معلم سالروز شهادت استاد مطهری 6](#_Toc472291626)

[دلسوزی رکن مقام معلمی 7](#_Toc472291627)

[فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی 8](#_Toc472291628)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

# 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 خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به تقوا، پارسایی، دوری از گناهان و اجتناب از معاصی الهی، عمل به دستورات خداوند؛ سفارش و دعوت می‌کنم، امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و موفق و خالص و مخلص خودش قرار بدهد.

در قرآن کریم برای ابراهیم خلیل‌الرحمن یک سلسه اوصاف و خصوصیاتی ذکر شده و به آن‌ها تأکید کرده و برای هدایت ما و الگوگیری ما این اوصاف را بیان فرمودند، بیش از بیست صفت و خصوصیت در قرآن کریم برای حضرت ابراهیم ذکر شده است، چند صفت از این اوصاف به مقام عبادت و نیایش و دعا و بندگی ابراهیم برمی‌گردد، مثل اینکه ابراهیم اهل ناله و دعا بود، ابراهیم اطاعت و بندگی خداوند را می‌کرد و اهل نماز بود.

# خلیل بودن حضرت ابراهیم

در میان اوصاف مهمی که در قرآن برای ابراهیم ذکر شده؛ «خلیل» است، در قرآن تأکید شده که خداوند ابراهیم را به‌عنوان دوست خود انتخاب کرده است، خُلّت و خلیل بودن یک مرتبه بالا و بلندی در دوستی است، دوستی بسیار صمیمی و عمیق که هیچ خُلَل و فُرَجی در آن نیست.

قربی که ابراهیم نسبت به خداوند داشت، نزدیک بودن خداوند و ابراهیم، به خصوصیتی در روح ابراهیم برمی‌گردد و آن درجه عالی که در صفای روح و کمال روحی که ابراهیم پیدا کرده بود، نمودی از این درجه قرب و دوستی و خلیلی ابراهیم در قضیه به آتش افکندن حضرت ابراهیم ظاهر شد که ابراهیم به‌صورت مستقیم به خداوند وصل شد و در قصه ذبح اسماعیل و فداکاری بزرگ و عجیبی که ابراهیم از خود نشان داد و آماده اطاعت از فرمان خداوند شد، در جریان مهاجرت ابراهیم از خانه و شهر و مسکن و دیار خودش و رفتن به سرزمین دیگر، نمود دیگر در دوستی حضرت ابراهیم و خداوند تبارک‌وتعالی بود.

# معنای دوستی با خداوند تبارک‌وتعالی

دوستی خداوند معنایش این است که انسان چنان محو و فنای در خداوند بشود و اهل بندگی خداوند بشود که فرمان او را بر همه فرمان‌ها و امر او را بر همه اوامر و دستور او را بر همه دستورات مقدم بدارد، نشان‌دهنده آمادگی حضرت ابراهیم برای اوامر خداوند بود، همه این آمادگی‌ها به صفای روح و علو روح و کمال اخلاقی و معنوی که در ابراهیم تجلی یافته بود، «وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»[[3]](#footnote-3)؛ خداوند این انسان با این همه ایثارگری و تاب‌وتوان و مقاومت را دوست خود برگزید، محبت خداوند و دوستی با خدا باید ابتدا در روح و جان انسان و بعد در اعمال انسان تجلی پیدا بکند، اگر انسان خداوند را دوست بدارد، اگر بنده‌ای احساس قرب نسبت به خداوند بکند، در لحظه‌های تصمیم‌گیری؛ امر و فرمان خدا را بر خودش مقدم می‌دارد.

# سرّ دوستی حضرت ابراهیم با خداوند از نگاه روایات

در روایتی امام رضا علیه‌السلام فرمودند؛ سرّ دوستی ابراهیم و خداوند این بود که هیچ‌گاه کسی را رد نکرد و از غیر از خدا درخواستی نداشت.

حضرت محمد بن عبدالله صلی‌الله علیه و آله و سلّم فرمودند؛ می‌دانید که چگونه ابراهیم به مقام خلیلی نائل شد و به آن درجه عالی دوستی و قرب به خدا واصل شد؟ « **اتَّخَذَ اللهُ إبراهيمَ خَليلاً إلّا لإطعامهِ الطَّعامَ، وَ صَلاتِهِ باللَّيلِ والنّاسُ نِيامٌ**»[[4]](#footnote-4)؛ فلسفه اینکه خداوند این بنده شایسته خودش را به مقام دوستی رساند و برگزید این بود که اولاً؛ اهل اطعام طعام بود، در روایات زیادی هست که حضرت ابراهیم مضیاف و کثیر الضیافه بود، ابراهیم فوق‌العاده مهمان‌نواز بود و تلاش می‌کرد که روزی بر او نگذرد مگر آنکه در خانه مهمانی داشته باشد، همچنین از صفات ابراهیم؛ سخاوت و بذل و بخشش او و مهمان‌نوازی صمیمانه او بود، از اوصاف اخلاقی و فضائلی که در قرآن به آن اشاره شده و در روایات مورد تأکید قرار گرفته است، سخاوتمندی، گشاده‌دستی و بخصوص مهمان‌نوازی انسان است، از مردم و بخصوص از خویشان خود در خانه خود پذیرایی بکند و رفت‌وآمد افراد و دوستان و خویشان به خانه و پذیرایی آن‌ها در خانه از کمالات و فضائل اخلاقی است.

در روایات نقل شده است که حضرت ابراهیم در بعضی از روزها که مهمانی به خانه او نمی‌آمد، حرکت می‌کرد و به سراغ کسانی می‌رفت و آن‌ها را به خانه دعوت می‌کرد که حتی یک روز او بدون مهمان سپری نشود، به‌راحتی؛ برای آسایش دیگران هزینه می‌کرد، تلاش و کوشش برای به دست آوردن مال و ثروت درصورتی‌که از آن مال بذل و بخشش بشود؛ در اسلام ممدوح است و در حد عبادت تلقی می‌شود، اما مالی که فقط برای اندوختن باشد در اسلام مذموم است، حتی برای فرزندان و خانواده خود هم خرج نمی‌کند و فقط به فکر اندوختن مال هست.

معمول پیامبران اسلام و معمول بزرگان هم خودشان اهل تلاش و کوشش بودند و دیگران را هم ترغیب به کار و تلاش می‌کردند، اما تلاش و کاری که بر اساس دست آوردهای آن دیگران به آسایش برسند که در این صورت این کار و تلاش در حد عبادت تلقی می‌شود و خداوند به آن فرد پاداش می‌دهد.

منطق دینی؛ منطق کار و تلاش و نشاط است که این کار و تلاش در راستای آسایش دیگران باشد، انسانی که اهل تلاش و کوشش نباشد ولو به بهانه عبادت؛ شایسته نیست که پیامبر اکرم و ائمه علیهم‌السلام و حضرت امیرالمؤمنین در مقابل گوشه‌گیری و ترک تلاش و کوشش؛ ایستادند.

اگر کسی همه تلاش و کوشش را برای اندوختن مال بگذارد و به فرائض الهی و عبادت نرسد و اموالش را فقط برای خودش جمع بکند؛ کار مذمومی است.

# اهمیت شب‌زنده‌داری و نماز شب

پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم می‌فرمودند که حضرت ابراهیم شب به نماز می‌ایستاد درحالی‌که مردم خواب بودند، منظور نمازهای مستحبی است که در نیمه‌های شب برای قرب به خدا به پا می‌داشت، پیامبر اکرم دو چیز را سرّ خلیلی حضرت ابراهیم برشمرده است که یکی مربوط به خلق خدا و دیگر مربوط به رابطه او با خداوند تبارک‌وتعالی هست، بخشی از عبادات در میان جمع برگزار می‌شود که ارزش خاص خودش را دارد و برای اینکه تعظیم شعائر است، نماز جمعه، نماز جماعت، نماز عید و عبادت‌هایی که در میان جمع برگزار می‌شود برای این است که شعائر الهی بزرگ داشته شود، مراسم دین خدا؛ تعظیم و تجلیل بشود و یاد و نشان خدا و نمادهای بندگی خداوند در جامعه آشکار و نمایان بشود، راز و نیاز با معبود؛ جزء ذهنیت و فرهنگ عموم جامعه بشود و در پرتو این عبادات جمعی نسل‌های جدید پرورش پیدا بکنند، بعضی از عبادات را خداوند قرار داده است، برای اینکه انسان در آن عبادت‌ها به قلّه اخلاص برسد، میان انسان و خداوند کسی دیگر نباشد و ناظری جز خداوند بر آن عبادت و بندگی نباشد، از مهم‌ترین عبادت‌ها نماز شب است و همین‌طور انفاق به دیگران درحالی‌که کسی متوجه نشود.

«**لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبراهيمَ**»[[5]](#footnote-5)؛ ابراهیم برای بشر اسوه است.

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند؛ «**انمّا اتّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا لِکَثْرَةِ سُجُودِهِ عَلَی الْأَرْض**»[[6]](#footnote-6)؛ ابراهیم به این دلیل به مقام خلیلی رسید که بسیار بر زمین سجده می‌کرد، به خاطر اینکه زیاد سجده می‌کرد به مقام خلیلی رسید، در میان عبادت‌ها سجده از جایگاه بزرگ و رفیعی برخوردار است، در برخی از روایات وارد شده است که بهترین حالت بنده در نماز؛ حالت سجده در پیشگاه خداوند است، متواضع‌ترین حالت در پیشگاه خداوند سجده است که حالت محو و فنا پیدا می‌کند، برخی از علما که اسرار نماز را نوشته‌اند؛ می‌گویند سجده نمودار محو و فنای انسان در خداوند تبارک‌وتعالی است، حالتی که انسان چشم‌هایش را از عالم و جهان برداشته است که در این حالت چیز دیگری از جهان را نمی‌بیند، مکرر در مورد پیامبر اکرم و امام سجاد نقل شده که سجده‌های طولانی داشته‌اند، امام کاظم علیه‌السلام در مدتی که در زندان بودند، راویانی که آن وضع زندگی حضرت را از درون زندان گزارش می‌کردند، نقل می‌کنند که حضرت دائم در سجده بودند، در احوالات برخی از بزرگان هست که از بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید در سجده بودند، بنابراین سجده اوج قرب انسان به سوی خداوند است، سجده زمانی است که کسی وضع و حال روحی و روانی انسان را متوجه نمی‌شود، زمینه ربط انسان در آن حالت به خداوند بیشتر است و اوج تواضع و فروتنی انسان در مقابل خداوند است.

مقام خلیلی حضرت ابراهیم که از نبوت و رسالت او بالاتر بود، از امتیازات ابراهیم بود و دلیل آن به خاطر نزدیک کردن رابطه خود و خداوند تبارک‌وتعالی بوده است، «**سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ**»[[7]](#footnote-7)؛ امیدواریم خداوند به همه توفیق پیروی از اولیا الهی، بهسازی زندگی و ساختن خود بر اساس ملاک‌های معنوی عنایت بفرماید.

# 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 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»[[8]](#footnote-8)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 خواهران و برادران و بزرگوار و نمازگزار و خودم را در این روز عزیز و گرامی به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و معصیت‌ها، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و شکر و ذکر خداوند و یاد او در همه احوال؛ توصیه و دعوت می‌کنم.

خداوندا به مقربان درگاهت و اولیا خودت سوگند می‌دهیم که همه ما را از بندگان عابد و ذاکر و شاکر خود قرار بده.

# روز معلم، سالروز شهادت استاد مطهری

روز معلم و سالروز شهادت استاد شهید مطهری است که یاد و خاطره آن معلم بزرگ و استاد شهید و علامه و فقیه عالی‌قدر را گرامی می‌داریم، به همه معلمان و مربیان و متصدیان تعلیم و تربیت و عزیزانی که برای تربیت نونهالان و نوجوانان و جوانان ما تلاش می‌کنند، خسته نباشید عرض می‌کنیم و روز و هفته معلم را به آنان تبریک می‌گوییم، اینکه روز شهادت استاد مطهری به‌عنوان روز معلم انتخاب شده یک تقارن و حسن سلیقه بسیار پسندیده‌ای است، برای اینکه شهید مطهری از خصوصیات بارز ایشان این بود که علاوه بر همه جامعیت علمی و کمالات اخلاقی که داشت؛ یک استاد و معلم بود، معلمی توانا، زبردست، با کلام و نطقی مؤثر و اثرگذار بودند.

انسانی بود که هر آنچه برای معلمی لازم بود در وجود ایشان جمع بود و زمانی که سخنرانی می‌کردند؛ همه جذب سخن و کلام ایشان می‌شدند، استاد شهید مطهری در نویسندگی یک معلم توانا بود، نطق او هدایت‌گر نسل جوان و بخصوص دانشگاهیان بود، نویسندگی او نشان‌دهنده راه و فکر و علم و اخلاق و معنویت بود، بهترین الگو برای معلمان و استادان؛ شهید مطهری هست.

رشد و ترقی جامعه در آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و حوزه باید پایه‌گذاری شود، اساس و آینده جامعه و فکر و فرهنگ جامعه به این سه نهاد برمی‌گردد و مهم‌ترین نهاد آموزش‌وپرورش است که اولین جایی است که نونهالان جامعه به دست آن‌ها سپرده می‌شود، همه مسئولان آموزش‌وپرورش بر دوش خود بار هدایت این کودک و نوجوان را باید حس بکنند، جامعه هم نسبت به این نهاد باید قدردان باشد و ارزش‌گذار باشد.

بعد از خانواده اولین کسانی که فرزندان را تحویل می‌گیرند و امانت‌ها به آن‌ها سپرده می‌شود و اولین پایه‌های شخصیت علمی، اخلاقی، اجتماعی، عاطفی، فکر و ذهنی بچه‌ها به دست معلمان و نهاد آموزش‌وپرورش ریخته می‌شود و سرنوشت آن‌ها به دست این نهاد رقم می‌خورد، ترقی ملت‌ها به این بوده است که نهاد آموزش‌وپرورش و نهادهای آموزش عالی آن‌ها؛ نهادهای قوی، استوار، محکم بوده‌اند.

در زمانی که زمینه‌های سوق به سوی ناسالمی فراهم است و عصر ارتباطات و اتصال همه مجاری فکری به یکدیگر است، نهادهای آموزشی ما مسئولیت خطیری بر عهده دارد، حرف اول در عقب‌افتادگی علمی را آموزش‌وپرورش و نهادهای علمی ما می‌زنند.

# دلسوزی رکن مقام معلمی

بچه‌ها از اول احساس معنوی بکنند و از لحاظ اجتماعی درست آموزش داده بشوند و درست تربیت بشوند.

شهید مطهری یک انسان دلسوز برای دیگران بود، یک رکن مقام معلمی دلسوزی است، معلم باید شیدا و عاشق کار و تعلیم و تربیت باشد، شهید مطهری علاقه شدید و وافر به این داشتند که بچه‌ها را از نظر علمی، اخلاقی و اجتماعی و سیاسی درست هدایت بکند.

به همان اندازه که نسبت به افت تحصیلی و مسائل علمی و پیشرفت تحصیلی حساس باشیم، باید در برابر مشکلات تربیتی، نیازهای روحی و روانی و عاطفی و اخلاقی بچه‌ها حساس باشیم، وظیفه دشوار آموزش‌وپرورش این است که به همه ابعاد تربیت به‌صورت متعادل و متوازن توجه بکند، همه این تربیت‌ها در پرتوی یک روح معنوی و الهی است، اگر نسبت به تربیت اهتمام نورزیم یک نسل منحرف خواهیم داشت، اگر فقط به مسائل علمی نگاه بکنیم و ابعاد دیگر را غفلت بورزیم؛ خطرناک هست، در خانواده‌ها هم باید به همین صورت باشد، باید دلسوزی و تلاش برای هدایت کودکان و نوجوانان داشت، جوان سالم و آگاه؛ سازنده کشور است، هر کجا که باشد نورافشانی می‌کند و جامعه را می‌سازد.

مسئولان و دولت هم نسبت به آموزش‌وپرورش باید عنایت خاص داشته باشند و به مشکلات آموزش‌وپرورش رسیدگی بکنند و تجهیز وسائل آموزشی را باید مورد توجه قرار بدهند، خیلی از هزینه‌ها اگر به سمت آموزش‌وپرورش سوق پیدا کند، هم مؤثرتر و هم اجر و پاداش بیشتری خواهد داشت.

# فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی

فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد مالی است، اگر نظام در هر پایه‌ای قوی باشد، اما به مسائل اقتصادی و توجه به مسائل معیشت مردم نشود، خسارت می‌بیند.

سرمایه‌گذاری و تولید درصورتی‌که درست انجام بگیرد و خلاف مشروع نباشد و بازده خوبی برای جامعه داشته باشد؛ ارزشمند است و امیدواریم که مسئولان و قوای سه‌گانه به اجرای این فرمان؛ دور از نگاه‌های جناحی و سیاسی و بر اساس نگاه کارشناسی؛ ان شاء الله بذل عنایت و اهتمام بورزند، اگر جامعه حس بکند که کشور در مسیر اقتصادی و اقتدار حرکت می‌کند، مشکلات را تحمل می‌کنند، اما تحمل به صورتی هست که حس بکنند به سمت جلو حرکت می‌کنیم و رشد و ترقی می‌کنیم.

## 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 مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما اموات و گذشتگان ما بخصوص گذشتگانی که در این نمازهای جمعه و جماعات شرکت می‌کردند با اولیاء خودت محشور بفرما ارواح پاک و طیب شهیدان والامقام اسلام، روح مطهر امام و شهدای هفده شهریور را با اولیاء خودت محشور بفرما خدمتگزاران به اسلام و دلسوزان برای کشور و نظام اسلامی و مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور بدار خدایا ما را از آفت‌های اخلاقی و آنچه ما را از تو بازمی‌دارد و ایجاد تفرقه و اختلاف می‌کند محافظت بفرما نسل جوان و امت بیدار و هوشیار ما را در پناه خودت حفظ بفرما خدایا سلام‌های خالصانه این جمع نمازگزار و مشتاق را در این روزی که به آقا و مولایمان تعلق دارد به محضر آقا و سرور و سید و سالارمان حضرت بقیة الله الأعظم أرواحنا له الفداه ابلاغ بفرما بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما**

1. . اعراف (7): 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . آل‌عمران (3): 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. - سوره نساء آیه 125 [↑](#footnote-ref-3)
4. - علل الشرائع: ص ۳۵ ح ۴. [↑](#footnote-ref-4)
5. - سوره ممتحنه آیه 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. - مستدرک الوسائل، ج 1، ص 329 [↑](#footnote-ref-6)
7. - سوره مبارکه صافات آیه 109 [↑](#footnote-ref-7)
8. . سوره حشر، آیه 18 [↑](#footnote-ref-8)