فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc474610969)

[توصیه به تقوای الهی 2](#_Toc474610970)

[اعمال و رفتار ابراهیم در روایات: 3](#_Toc474610971)

[پیشینه صلوات بر حضرت محمد و اهل‌بیت ایشان 3](#_Toc474610972)

[حقیقت دوستی 4](#_Toc474610973)

[الگو بودن حضرت ابراهیم در قرآن 4](#_Toc474610974)

[حضرت ابراهیم از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام 5](#_Toc474610975)

[ابراهیم خلیل‌الله 5](#_Toc474610976)

[امامت حضرت ابراهیم 6](#_Toc474610977)

[نکاتی در مورد جابر بن عبدالله انصاری 6](#_Toc474610978)

[خطبه دوم 7](#_Toc474610979)

[توصیه به تقوای الهی 7](#_Toc474610980)

[نهضت تنباکو 8](#_Toc474610981)

[برگزاری هشتمین انتخابات ریاست جمهوری 8](#_Toc474610982)

[امربه‌معروف و نهی از منکر 8](#_Toc474610983)

بسم الله 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 برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی و پارسایی و تهذیب نفس، تهذیب اخلاق و دوری از معاصی و گناهان و یاد و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می‌کنم.

امیدواریم با عنایات خداوند و توفیقات خاصه او؛ همه ما از بندگان وارسته و شایسته و خالص او قرار بگیریم.

بیش از بیست صفت از اوصاف نیک و خصائل شایسته در قرآن کریم به ابراهیم خلیل‌الرحمن نسبت داده شده، یکی از مهم‌ترین صفات او صفت خلیل و دوستی با خداوند است، دوست بودن حضرت ابراهیم با خداوند با استناد به آیات قرآن و روایات ثابت شده است، گرچه اصل دوستی با خدا یک رابطه قلبی میان ابراهیم و خداست، اما این رابطه قلبی و قربی که ابراهیم با خدا و خالق هستی داشت، یک امر درونی، روحی و روانی و قلبی است، اما این امر در ظاهر و رفتار و اعمال انسان هم ظهور و بروز پیدا می‌کند، تعدادی از روایات ازجمله از بحار استفاده شد که رمز دوستی ابراهیم و خداوند و ظهور این دوستی در یک سلسله اعمال و رفتارهای نیک و شایسته بوده است، این‌ها برای همه ما قابل تأسی است و اگر کسی از طریق این اعمال و رفتارها حرکت بکند؛ به خداوند نزدیک می‌شود و رابطه خاص و بسیار ارزشمند دوستی هم بین او و خداوند برقرار می‌شود.

# اعمال و رفتار ابراهیم در روایات:

1- یکی از اسرار و نمودهای دوستی ابراهیم با خداوند این بود که سائلی را رد نمی‌کرد.

2- از غیر خداوند تقاضا نداشت و می‌دانست هر آنچه در عالم است؛ در ید قدرت الهی است و همه خواسته‌ها را باید از خدا خواست.

3- سر دوستی ابراهیم با خداوند و یکی از مظاهر رابطه دوستی ابراهیم و خداوند این بود که زیاد اهل سجده بود و در پیشگاه خدا بالاترین تواضع و بهترین حالت‌ها در قرب به سوی خداوند؛ حالت سجده هست.

4- یکی از مظاهر دوستی حضرت ابراهیم و خداوند نماز نیمه‌شب بود.

5- از رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلّم نقل شده است که راز دوستی ابراهیم با خدا و سرّ خلیل‌الرحمنی ابراهیم این بود که «للاطعام الطعام»؛ به دیگران و نیازمندان طعام می‌بخشید و اهل انفاق و رسیدگی به محرومان و مستمندان بود.

6- از امام هادی علیه‌السلام نقل شده است که «**إنّما اتَّخَذَ اللهُ إبراهیمَ خلیلاً لِکَثْرَةِ صَلاتِهِ علی محمّدٍ وأهلِ بیِتهِ صلواتُ اللهِ عَلَیهم**»،[[3]](#footnote-3) خدا ابراهیم را به خلیلی انتخاب کرد، برای اینکه اهل صلوات بود و نسبت به مقام شامخ و والای رسالت خاتم‌الانبیاء حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلّم متواضع و فروتن بود.

# پیشینه صلوات بر حضرت محمد و اهل‌بیت ایشان

صلوات بر پیامبر اسلام و اهل‌بیت او مطلبی نیست که بعد از اسلام و بعثت رسول خدا پیدا شده باشد، بلکه قضیه‌ای است که با خلقت آدم و پیدایش انسان بر روی زمین گره خورده است، از زمانی که حضرت آدم می‌خواست توبه کند، خدا به او امر کرد، به پیامبر و اهل‌بیت توسل بجوید و صلوات بر پیامبر بفرستد، در انبیای دیگر هم به همین صورت و بخصوص در مورد حضرت ابراهیم در چند مورد نقل شده که ایشان یک عنایت خاص و توجه خاصی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم داشتند، برای اینکه مسئله بعثت و ظهور رسول خدا؛ امری بود که در آغاز خلقت تبیین و توضیح داده شده بود و طرح آن در علم خداوند وجود داشت، خداوند از همه پیامبران و انبیاء گذشته پیمان بر تصدیق رسالت رسول خدا خاتم‌الانبیا می‌گرفت، همان‌طور که همه ائمه ما به وجود و ظهور امام زمان عج الله تعالی فرجه شریف و قیام امام زمان مژده می‌دادند و جزء اعتقادات ائمه ما بود، مسئله اسلام و رسالت رسول خدا از آغاز خلقت در متن ادیان گذشته وجود داشت، صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم جزء مستحبات و آداب مؤکد انبیاء گذشته بود، ابراهیم از خداوند خواست که از دودمان او پیامبر بزرگ برخیزد که به بشریت و به جهان نورافشانی بکند، رسول گرامی اسلام بارها فرمودند که «انا دعوت ابراهیم»؛ من دعای ابراهیم هستم که از دودمان من پیامبری برخیزد که مردمان را اصلاح بکند، کتاب و حکمت را بر مردم تلاوت بکند، پیوند و احساس تعلق ابراهیم به پیامبر بزرگوار اسلام؛ از اسرار دوستی ابراهیم با خداوند است.

7- خلیل‌الله بودن ابراهیم به خاطر تقید او به آداب شرع، از جمله در موقع غذا خوردن نام آوردن از خداوند، توجه به خداوند در اعمال و رفتارهای اوست.

# حقیقت دوستی

دوستی حقیقتش این است که انسان دلداده محبوبش باشد، رابطه خاص با خداوند داشته باشد، اگر این دلدادگی و عشق شیدایی در پیشگاه خداوند وجود داشت؛ طبعاً انسان اهل فروتنی و تواضع در برابر خداوند است، دوستی با خدا و صمیمیت و محبت متقابل میان انسان و خداوند موجب می‌شود که انسان از یک طرف خود را فروتن و متواضع و خاشع در برابر خداوند قرار بگیرد و از طرف دیگر نسبت به بنده‌های خداوند و خلق خدا؛ مهربان و دستگیر باشد.

# الگو بودن حضرت ابراهیم در قرآن

تحمل کم‌نظیر حضرت ابراهیم در مقابل سختی‌ها و دشواری‌ها مراحل دیگر دوستی حضرت ابراهیم با خداوند تبارک‌وتعالی بود، «**قَد كانَت لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبراهيمَ**»،[[4]](#footnote-4) برای ما الگو هست، دیگری در مورد حضرت رسول اکرم محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلّم آمده است، «**قَد كانَت لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبراهيمَ**»؛[[5]](#footnote-5) برای شما یک تأسی و پیروی و الگوی نیکو در ابراهیم و کسانی که همراه ابراهیم بوده‌اند، کسانی که همراه ابراهیم بودند، بسیار ممتاز و اندکی بودند که در طول سال‌ها همراهی با ابراهیم می‌کردند و از او جدا نشده‌اند، ویژگی‌های کم‌نظیر بود که خداوند فرمود؛ «**وَ اتَّخَذَ اللّهُ إِبْراهیمَ خَلیلاً**»؛[[6]](#footnote-6) خدا ابراهیم را دوست خود گرفت، وقتی ابراهیم به آتش افکنده می‌شود، حتی از جبرائیل درخواست نمی‌کند و فقط از خداوند درخواست می‌کند.

در روایاتی که از بحار و کافی نقل شده است، چهار مقام از مقامات ابراهیم که در قرآن به آن‌ها اشاره شده؛ وجود دارد که ترتب و تسلسل مقام معنوی حضرت ابراهیم را بیان کرده‌اند، در قرآن که بیش از بیست صفت از حضرت ابراهیم نقل شده است.

# حضرت ابراهیم از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام

از زید شهام که از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند، زید شهام از افراد بزرگ و مورد اعتماد و از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است که روایات زیادی از حضرت نقل کرده است، زید شهام می‌گوید که من از وجود مبارک امام صادق علیه‌السلام شنیدم که این‌طور فرمودند که خداوند ابراهیم را در ابتدا بنده خود قرار داد، قبل از آنکه به نبوت برسد، همه ما اگر بخواهیم در مدارج معنوی شروع به حرکت بکنیم، عبودیت خداوند را نباید فراموش بکنیم، تابع امرونهی و فرمان الهی بشویم، ابراهیم در سیزده‌سالگی که چند سال بیرون از جامعه زندگی به خاطر وحشت حکومت نمرود زندگی می‌کرد، اولین حرفی که در میان مردم آمد در مورد خداوند تبارک‌وتعالی صحبت کرد، «**إتَّخَذَ إِبْراهِيمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيّاً**»؛[[7]](#footnote-7) ابراهیم اول بنده خدا شد، بعد مقام دوم او نبوت بود، نبوت؛ ارتباط خاصی که انسان از طریق وحی با خدا برقرار می‌کند، غیر از مقامی که بعضی از انسان‌های عارف ارتباط خاصی با خداوند برقرار می‌کنند، فرشته بر نبی نازل می‌شود و وحی خداوند تبارک‌وتعالی بر او فرود می‌آید، مقام بندگی ابراهیم او را به مقام نبوت رساند، در تشهد هم گفته می‌شود عبدُهُ و بعد سخن از مقام رسالت ایشان می‌شود.

عراق امروز به نام بابل بوده است، از اولین سرزمین‌های مسکونی و آباد بشریت در کره زمین است، حضرت ابراهیم در کنار دجله و فرات به دنیا آمدند، در حکومت کسی که تقریباً بر کل جهان حکومت می‌کرد، چند حکومت جهانی در تاریخ بود که بعضی صالح بودند مثل حکومت حضرت سلیمان و بعضی حکومت‌ها از جمله حکومت نمرود که حکومت جهانی فرورفته در فساد بود.

بر اساس یک حکمت‌ها و اسراری خداوند ابراهیم را به عنوان یک پیامبر اولوالعزم برگزید، اولین صفت او بندگی و بعد نبوت او بود، بعد از نبوت رسالت آمد، فرق میان نبوت و رسالت این است که: نبوت رابطه‌ای است که میان انسان و خداوند به وساطت وحی برقرار می‌شود، همه انبیاء مقام رسالت ندارند، مقام رسالت؛ مقام وظیفه اجتماعی است، مسئول هست که تبلیغ بکند و طرح دعوت میان جامعه و قوم خودش بکند، بعضی از انبیاء فقط مقام نبوت را داشتند.

# ابراهیم خلیل‌الله

حضرت ابراهیم در مقام چهارم؛ «**وَ اِتَّخَذَهُ رَسُولاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلاً**»؛[[8]](#footnote-8) بعد از مقام رسالت به مقام خلیل‌الله رسید، همه انسان‌ها با کمی خوب شدن و تعلق‌خاطر به خداوند؛ احساس دوستی با خداوند می‌کند، اما دوستی ابراهیم با خداوند؛ دوستی عمومی نیست، بلکه دوستی مخصوص است، بعد از همه سختی‌ها و امتحانات گوناگون حضرت ابراهیم خلیل خداوند تبارک‌وتعالی شد.

# امامت حضرت ابراهیم

پنجمین مقام حضرت ابراهیم فرمودند: «**وَ اِتَّخَذَهُ *خَلِيلاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ* إِمَاماً**»؛[[9]](#footnote-9) بالاترین و عالی‌ترین درجه‌ای که خداوند به حضرت ابراهیم در پایان درجات عنایت فرمودند؛ امامت بود، «**وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا**»؛[[10]](#footnote-10) آیات بسیار مهم در شأن و امامت حضرت ابراهیم هست، این آیه می‌فرمایند: خداوند ابراهیم را آزمایش کرد، به‌تمام‌معنا ابراهیم از این آزمایش‌ها سربلند و موفق بیرون آمد، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمودند که این آیه مربوط به اواخر عمر حضرت ابراهیم هست، حضرت ابراهیم از سیزده‌سالگی که از جنگل بیرون آمدند و نشانه‌های بندگی خداوند در رفتار و سیره او ظاهر شد، بعدازآنکه حدود یک قرن از امربه‌معروف و نهی از منکر و از سختی‌های امتحانات عبور کردند، به مقام امامت رسیدند، ائمه طاهرین عالی‌ترین درجه امامت را دارا هستند، بعضی از مقامات نبوت و رسالت برای آن‌ها نیست، امامت آن‌ها فوق رُسُل پیشین هست.

# نکاتی در مورد جابر بن عبدالله انصاری

آیا قافله اسرا بعد از سفر کوفه و شام به کربلا آمدند یا خیر؟ محل بحث است، آنچه در تاریخ ثبت‌شده این است که جابر بن عبدالله انصاری روز اربعین بر سر مزار اباعبدالله الحسین حاضر شدند، جابر در هیجده جنگ در زمان رسول خدا در کنار رسول خدا حاضر بودند و در جنگ بدر حاضر بودند، تا زمان امام باقر علیه‌السلام زنده بودند، از پیروان خاص اهل‌بیت بودند، کسی از او در مورد حضرت علی علیه‌السلام سؤال کرد، درحالی‌که جابر پیر شده بود، جواب داد: «ذاک خیر البشر»؛ علی علیه‌السلام از بهترین انسان‌هاست و ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم منافقان به بغض علی می‌شناختیم، همین فرد می‌گفت که جابر در کوچه و خیابان راه می‌رفت و می‌گفت: «یا معاشر الانصار ادّبوا اولادکم علی حبّ علی»؛ ای مردم مدینه فرزندانتان را با محبت علی پرورش بدهید، به دلیل رابطه خاصی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله داشت، ناظر خیلی از حوادث در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم بود، زمانی که رسول خدا به حسنین محبت می‌کردند، تجلیلی که رسول خدا بخصوص به امام حسین علیه‌السلام می‌کردند، در ذهن جابر هنگامی که به زیارت قبر امام حسین علیه‌السلام می‌آمد؛ تجسم پیدا می‌کرد، صدا زد عطیه مرا بر سر مزار آقایم حاضر بکن، غسل کرد و آمد بر سر مزار اباعبدالله نشست، سه بار صدا زد حبیبی حسین، حبیبی حسین، حبیبی حسین، انتظار داشت اباعبدالله جواب داد، بعد به خودش گفت که چطور دوست تو جواب تو را بدهد، در حالی که توسط این اشقیا سر او از بدن جدا شد.

**لا حول و لا قوة الاّ بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.**

# 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 الرحمن 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» 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 بزرگوار و نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیز از گناهان و اصلاح نفس سفارش و دعوت می‌کنم، به یاد داشته باشیم نعمت‌هایی که خداوند به ما سپرده است، اماناتی است که دیر یا زود از ما باز پس گرفته خواهد شد و همه این امانت‌ها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، عمر ما، جوانی ما، مال ما، مقام ما، تمکن ما و هر چه که خداوند به ما داده است، مظاهری از امانات خداوند است که باید آن را به خدا بازگردانیم، امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید که قدر این نعمت‌های الهی را بدانیم و در آن مسیری که او خواسته است؛ آن‌ها را هزینه و مصرف بکنیم.

# نهضت تنباکو

سالگرد نهضت تنباکو و فتوای بسیار مهم مرحوم میرزای شیرازی در بیش از صدسال قبل که از نقطه‌های عطف تاریخ اسلام و کشور ماست، فتوایی که کشور ما را وارد مرحله جدیدی کرد و مرجعیت و دین را و قدرت معنویت برای هدایت و اصلاح امور نشان داد.

مجریان و ناظران با همکاری و جدیت برنامه‌ها درست طراحی بکنند که انتخابات ریاست جمهوری به‌خوبی برگزار بشود، بر اساس قانون اساسی ما که از قوانین اسلام گرفته شده، پایه‌های حکومت ما در افکار و آراء مردم ریشه دارد و اسلامی‌ات نظام ما در قابل جمهوریت و بر اساس آراء مردم باید شکل بگیرد، موفقیت یک نظام این است که آرمان‌ها و ایده‌های خودش را در فرهنگ جامعه گسترش بدهد و فرهنگ عمومی جامعه متمایل به اسلام و آرمان‌های اسلامی باشد، انتخابات گوناگون کشور برای همین جهت است.

انتخابات ضمن اینکه حق مردم است و تصمیم مردم هست که تأثیرگذار در گزینش افراد در موقعیت اجتماعی و برای اداره کارها هست، درعین‌حال تکلیف دارند که مصالح اسلام و کشور و عزت و عظمت اسلام و آرمان‌های الهی را هم در نظر بگیرند.

# برگزاری هشتمین انتخابات ریاست جمهوری

امیدواریم همه مسئولین و مجریان ما و همه کسانی که دخیل در انتخابات هستند، واقعاً بر اساس رسم امانت‌داری و دقت در رعایت امانت و رعایت قوانین و همکاری و هماهنگی؛ تلاش بکنند همان‌که آراء مردم است؛ موردتوجه قرار بگیرد و خود مردم بر اساس تشخیص خودشان و براساس ملاک‌هایی از متن انقلاب جوشیده است، بی اندیشند و تأمل و تفکر انتخاب بهتر را برگزینند، حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات و تعیین سرنوشت برای خود مردم و هم برای عظمت کشور مؤثر و مفید است، در دنیا روی تک‌تک این آراء حساب می‌کنند، ان شاء یک حضور پرشور در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری کشور داشته باشیم.

# امربه‌معروف و نهی از منکر

شأن و حریم دانشجو و دانشگاهی و جوان را باید رعایت کرد، متأسفانه بعضی از جوانان؛ بعضی از هنجارهای شهر را رعایت نمی‌کنند و مایه مشکلاتی در شهر شده است، گاهی مسئولینی که باید اقدام بکنند و بر اساس مقررات عمل بکنند، کارشان را درست انجام نمی‌دهند، فرهنگ عمومی ما باید واقعاً فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر باشد، برخورد عملی باید طبق مقررات باشد و توجه اخلاق در امربه‌معروف و نهی از منکر مورد تأکید است، نباید فضایی باشد که بعضی منکرات غلبه پیدا بکند و بعضی از فضاهای فساد ایجاد بشود، همه این موارد بااخلاق و درایت و راه‌حل مناسب قابل حل است، باید غیرت دینی در همه ما باشد و حساسیت فرهنگی نسبت به فساد داشته باشیم، جاهایی که به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود، وظیفه دستگاه قضایی این است که طبق قانون و براساس آن برخورد و عکس‌العمل مناسب داشته باشند، جوانان و کسانی که به این شهر مسافرت می‌کنند، باید هنجارها و نرم‌های فرهنگی یک جامعه را باید حفظ بکنند، در غیر این صورت موجب بعضی مشکلات برای جامعه و خود افراد می‌شود.

باید فرهنگ قوی و امربه‌معروف و نهی از منکر داشته باشیم، طوری باشیم که بتوانیم بعضی مشکلات و ناهنجاری‌ها را حل بکنیم، اگر درون مردم یک فرهنگ معنوی و اخلاقی قوی داشته باشند، خیلی از این مشکلات پدید نمی‌آید.

1. . اعراف (7): 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . آل‌عمران (3): 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. - **علل الشرایع:۱ :۳۴** [↑](#footnote-ref-3)
4. - سوره ممتحنه آیه 4 [↑](#footnote-ref-4)
5. - سوره ممتحنه آیه 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. - سوره نساء آیه 125 [↑](#footnote-ref-6)
7. - سوره بقره آیه 124 [↑](#footnote-ref-7)
8. - سوره بقره آیه 124 [↑](#footnote-ref-8)
9. - سوره بقره آیه 124 [↑](#footnote-ref-9)
10. - سوره بقره آیه 124 [↑](#footnote-ref-10)