# فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc429384468)

[نکاتی پیرامون زندگی پیامبر (ص) 2](#_Toc429384469)

[پیامبر و دعوت مردم به توحید 2](#_Toc429384470)

[پیامد سختگیری مشرکان 3](#_Toc429384471)

[وضعیت پیامبر بعد از وفات ابوطالب 4](#_Toc429384472)

[هجرت پیامبر به مدینه 4](#_Toc429384473)

[تغییر شرایط مهاجران 5](#_Toc429384474)

[جنگ بدر 6](#_Toc429384475)

[شکست مسلمان در جنگ احد 6](#_Toc429384476)

[خصوصیات و شخصیت پیامبر (ص) 6](#_Toc429384477)

[رحلت پیامبر (ص) 7](#_Toc429384478)

[مهم‌ترین پیام اسلام 7](#_Toc429384479)

[خطبه دوم 7](#_Toc429384480)

[نکاتی به مناسبت وفات حضرت معصومه (س) 8](#_Toc429384481)

[عبادت حضرت معصومه سلام‌الله علیها 9](#_Toc429384482)

[شفاعت گسترده 9](#_Toc429384483)

[زیارت‌نامه مخصوص 9](#_Toc429384484)

[نماز جمعه 10](#_Toc429384485)

[نخستین نماز جمعه در اسلام 10](#_Toc429384486)

[اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب 10](#_Toc429384487)

[مظهر وحدت مسلمانان 10](#_Toc429384488)

[نماز جمعه در قرآن مجید 11](#_Toc429384489)

[تجلّی قدرت مسلمانان 11](#_Toc429384490)

[دعا 11](#_Toc429384491)

# 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 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»[[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.**

# نکاتی پیرامون زندگی پیامبر (ص)

نخستین نشانه‌های بعثت پیامبر (ص) به هنگام 40 سالگی او، رؤیاهای صادقه بوده است، اما آنچه در سیره به‌عنوان آغاز بعثت شهرت یافته، شبی در ماه رمضان، یا ماه رجب است که فرشته وحی در غار حرا بر پیامبر (ص) ظاهر شد و بر او نخستین آیات سوره علق را بر خواند. بنا بر روایات، پیامبر (ص) به‌شتاب به خانه بازگشت و خواست که او را هر چه زودتر بپوشانند. گویا برای مدتی در نزول وحی وقفه‌ای ایجاد شد و همین امر پیامبر (ص) را غمناک ساخته بود، ولی اندکی بعد فرشته وحی بازآمد و آن حضرت را مأمور هدایت قوم خود و اصلاح جامعه از فسادهای دینی و اخلاقی و پاک گردانیدن خانه خدا از بتان، و دل‌های آدمیان از خدایان دروغین کرد.

# پیامبر و دعوت مردم به توحید

پیامبر (ص) دعوت به توحید را نخست از خانواده خود آغاز کرد و اول کسی که به او ایمان آورد، همسرش خدیجه، و از مردان، پسرعمویش علی بن ابی‌طالب (ع) بود که در آن هنگام سرپرستی او را پیامبر (ص) بر عهده داشت. در منابع فرق گوناگون اسلامی، از برخی دیگر همچون ابوبکر و زید بن حارثه، به‌عنوان نخستین گروندگان به اسلام نام‌برده‌اند، اما باید در نظر داشت که این موضوع برای مسلمانان در گرایش‌های مذهبی گوناگون پیوسته افتخاری بود و بعدها به زمینه‌ای برای منازعات کلامی میان آنان تبدیل شد. هرچند دعوت آغازین بسیار محدود بود، ولی شمار مسلمانان رو به فزونی داشت و چندی برنیامد که گروه اسلام‌آورندگان به اطراف مکه می‌رفتند و با پیامبر (ص) نماز می‌گزاردند.

3 سال پس از بعثت، پیامبر (ص) دستور یافت تا همگان را از خاندان قریش گردآورد و دعوت توحید را در سطحی گسترده‌تر مطرح سازد. پیامبر (ص) بدین کار دست زد، اما دعوتش اجابتی چندان نیافت و برشمار اسلام‌آورندگان قریش نیفزود. باید گفت باآنکه اشراف مکه دعوت جدید را که بر وحدانیت خدا و برابری انسان‌ها تأکید بسیار داشت، برنمی‌تافتند، اما فرودستان و بی‌چیزان، دین جدید را بادل و جان پذیرا بودند و گروه‌گروه به آن می‌گرویدند و برخی از ایشان همچون عمار یاسر و بلال حبشی بعدها از بزرگان صحابه شدند. رفتار قریشیان و به‌طورکلی مشرکان مکه اگرچه نخست با ملایمت و بیشتر با بی‌اعتنایی همراه بود، ولی چون بدگویی از بتان و از آیین و رسوم پدران آنان فزونی یافت، قریشیان بر پیامبر (ص) و مسلمانان سخت گرفتند و خاصه ابوطالب عموی پیامبر (ص) را که جداً از او حمایت می‌کرد، برای آزار پیامبر (ص) در تنگنا قراردادند. از یک‌سو تعرض قریشیان و دیگر قبایل به مسلمانان و شخص پیامبر (ص) فزونی می‌گرفت و از دیگر سو در صفوف قریشیان نسبت به مخالفت با پیامبر (ص) یا حمایت از او، دودستگی پدید آمد.

# پیامد سختگیری مشرکان

سختگیری مشرکان چندان شد که پیامبر (ص) عده‌ای از اصحاب را امر کرد تا به حبشه هجرت کنند و به نظر می‌رسد که برخی از اصحاب نیز میان حبشه و حجاز دررفت و آمد بوده‌اند. در سال ششم بعثت، سرانجام قریشیان پیمانی نهادند تا از ازدواج یا خریدوفروش با خاندان عبدالمطلب بپرهیزند. آنان پیمان خویش را بر صحیفه‌ای نوشتند و به دیوار کعبه آویختند. از آن‌سوی، ابوطالب و کسانی دیگر از خاندان او نیز همراه پیامبر (ص) و خدیجه به دره‌ای مشهور به «شعب» ابوطالب، پناه بردند و تا جایی که ممکن بود، نه کسی به آنجا می‌آمد و نه خود از آن بیرون می‌شدند. سرانجام، پس‌ازآنکه خطوط آن صحیفه را موریانه از میان برده بود، قریشیان پذیرفتند که مخالفان را رها کنند و از محاصره ایشان دست‌بردارند (سال 10 بعثت). بدین‌سان پیامبر (ص) و خاندان او از تنگنا رهایی یافتند. اندکی پس از خروج پیامبر (ص) از شعب، دو تن از نزدیک‌ترین یاورانش، خدیجه و ابوطالب وفات یافتند.

# وضعیت پیامبر بعد از وفات ابوطالب

با وفات ابوطالب، پیامبر (ص) یکی از جدی‌ترین حامیان خود را از دست داد و مشرکان با فرصت به‌دست‌آمده بر اذیت و آزار پیامبر (ص) و مسلمانان افزودند، کوشش پیامبر (ص) برای دعوت ساکنان خارج مکه، به‌ویژه طایف، به‌جایی نرسید و او آزرده‌خاطر و نا آسوده به مکه بازگشت. سرانجام، توجه پیامبر (ص) به شهر یثرب جلب شد که شهری مستعد برای دعوت اسلام بود. در آن شهر دو قبیله اصلی، یعنی اوس و خزرج، بیشتر اوقات باهم در جنگ و ستیز بودند و از کسی که ایشان را به آشتی و دوستی دعوت کند، استقبال می‌کردند. پیامبر (ص) اتفاقاً 6 تن از خزرجیان را در موسم حج دید و اسلام را بر ایشان عرضه کرد و آنان چون به شهر خویش بازگشتند، به تبلیغ دعوت پرداختند. سال بعد، یعنی در سال 12 بعثت، تنی چند از اوس و خزرج، به خدمت پیامبر (ص) آمدند و در عقبه، دره‌ای در نزدیکی مکه، با آن حضرت بیعت کردند و پیامبر (ص) نماینده‌ای برای ترویج و تعلیم اسلام با آنان همراه کرد. این بیعت نخستین پایه حکومتی شد که پیامبر (ص) در یثرب بنیاد نهاد. سال بعد نیز شمار بیشتری از یثربیان با پیامبر (ص) بیعت کردند و گویا در یثرب جز گروه اندکی نمانده بود که به اسلام درنیامده باشند. گرچه این مذاکرات پنهانی بود، ولی قریشیان بدان آگاهی یافتند و پس از شور درباره رسیدگی به کار پیامبر (ص) و مسلمانان، بر آن شدند که از همه تیره‌های قریش کسانی گرد آیند و شبانه پیامبر (ص) را بکشند تا خون او بر گردن کسی نیفتد. پیامبر (ص) که از این توطئه آگاه شده بود، حضرت علی (ع) را بر جای خویش نهاد و خود به‌شتاب، درحالی‌که ابوبکر نیز با او همراه شده بود، به‌سوی یثرب روان شد.

# هجرت پیامبر به مدینه

 خروج پیامبر (ص) از مکه که از آن به هجرت تعبیر شده، نقطه عطفی در تاریخ زندگی آن حضرت و نیز تاریخ اسلام است؛ زیرا ازآن‌پس پیامبر (ص)، تنها مشرکان را به دوری از بت‌پرستی و ایمان به خدای یگانه فرانمی‌خواند، بلکه دیگر در رأس حکومتی قرارگرفته بود که می‌بایست بر مبنای شریعتی آسمانی جامعه‌ای نوین بنا نهد؛ اما اینکه برخی از نویسندگان برانند که پیامبر (ص) در مدینه رسالت و دعوت و تبلیغ را رها کرد، درست نیست و پیامبر (ص) هرگز این نقش را از دست ننهاد. گسیل داشتن کسانی برای تبلیغ اسلام به میان قبایل و ارسال دعوت‌ها به فرمانروایان کشورها مؤید این معنی است. هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه، نزد مسلمانان بااهمیت بسیار تلقی شد، تا بدان جا که مبدأ تاریخ ایشان قرار گرفت و این خود نشان دهند برداشتی است که اعراب از هجرت پیامبر (ص) به‌عنوان یک مرحله نوین داشتند. سرانجام پیامبر (ص) در ماه ربیع‌الاول سال 14 بعثت به یثرب رسید؛ شهری که ازآن‌پس به نام آن حضرت، مدینه الرسول یا به‌اختصار مدینه نام گرفت. آن حضرت نخست درجایی بیرون شهر، به نام قبا درنگ فرمود و یثربیان به استقبال او شتافتند. پس از چند روزی، به شهر درآمد و در قطعه زمینی خشک، مسجدی به دست خود و اصحاب ویارانش بنا کرد که بنیاد مسجدالنبی کنونی در مدینه منوره است.

# تغییر شرایط مهاجران

روزبه‌روز برشمار مهاجران افزوده می‌شود و انصار که اینک به ساکنان پیشین یثرب اطلاق می‌شد ـ آنان را در منزل خویش جای می‌دادند. پیامبر (ص)، نخست میان انصار و مهاجران پیمان برادری برقرار کرد و خود علی بن ابی‌طالب (ع) را به برادری برگرفت. عده‌ای اندک نیز بودند که اگرچه به‌ظاهر ادعای اسلام می‌کردند، ولی به دل ایمان نیاورده بودند، و اینان را منافقین می‌نامیدند. مدتی پس از ورود به مدینه، پیامبر (ص) با اهالی شهر، حتی یهودیان پیمانی بست تا حقوق اجتماعی یکدیگر را رعایت کنند. چندی بعد قبله مسلمانان از بیت‌المقدس به‌سوی کعبه تغییر یافت و هویت مستقل برای اسلام تثبیت شد. در سال نخستین هجرت، مسلمانان با مشرکان مکه برخوردی جدی پیدا نکردند و برخوردها از سال دوم آغاز شد. درواقع بیشتر اوقات پیامبر (ص) در دوران پس از هجرت به حفاظت از جامعه کوچک مسلمانان مدینه و گسترش حوزه نفوذ اسلام گذشت. پیامبر (ص) و مسلمانان نخست می‌بایست مشرکان را به اسلام می‌خواندند، یا خطر هجوم و حمله دائمی ایشان را دفع می‌کردند. متدینان به ادیان دیگر، به‌ویژه یهود، گویا نخست روابطی دوستانه با پیامبر (ص) و مسلمانان داشتند، یا دست‌کم چنین وانمود می‌کردند، ولی اندکی بعد از در دشمنی و ستیز درآمدند و گاه حتی با دشمنان پیامبر (ص) دست یاری دادند. به‌هرحال، در تحلیل رفتار پیامبر (ص) و مسلمانان با آنان، باید مواضع ایشان را در قبال مشکلات و خطراتی که جامعه مسلمانان را تهدید می‌کرد، در نظر آورد و تقابلی که احیاناً در این میان دیده می‌شود، به‌هیچ‌روی نباید به نزاع‌های مذهبی و جز آن تعبیر شود؛ چه، آیات فراوانی در قرآن کریم و هم بسیاری رفتارهای پیامبر (ص)، حاکی از احترام نسبت به متدینان واقعی به ادیان آسمانی، و نشان‌دهنده یکی بودن اساس آن‌هاست.

# جنگ بدر

مهم‌ترین برخورد نظامی مسلمانان و مشرکان مکه درنبردی که به بدر مشهور شد، باآنکه عده مسلمانان کمتر از مکیان بود، توانستند پیروزی را از آن خود کنند و از مشرکان بسیاری کشته و اسیر شدند و دیگران نیز گریختند. پیروزی در بدر، به مسلمانان روحیه بخشید، اما در مکه همگی داغدار و خشمگین از شکست، و در اندیشه انتقام بودند. از آن‌سوی نخستین درگیری مسلمانان با یهودیان بنی‌قینقاع که در بیرون مدینه سکنی داشتند، اندکی پس از بدر پدید آمد و یهودیان ناچار عقب نشستند و آن ناحیه را به مسلمانان دادند.

# شکست مسلمان در جنگ احد

در سال 3 هـ ق، قریشیان از قبایل متحد خود بر ضد مسلمانان یاری خواستند و با لشکری مجهز به فرماندهی ابوسفیان، به‌سوی مدینه به راه افتادند. پیامبر (ص) نخست قصد داشت در مدینه بماند، ولی سرانجام بر آن شد تا برای مقابله با لشکر مکه از شهر بیرون رود. درجایی نزدیک کوه احد، دو لشکر با یکدیگر روبه‌رو شدند و بااینکه نخست پیروزی با مسلمانان بود، ولی با ترفندی که خالد بن ولید به کاربرد و با استفاده از غفلت گروهی از مسلمانان، مشرکان از پشت هجوم بردند و به کشتار آنان پرداختند. در این جنگ حمزه عموی پیامبر (ص) به شهادت رسید، پیامبر (ص) خود زخم برداشت و شایعه کشته شدن او نیز موجب تضعیف روحیه مسلمانان شد. مسلمانان غمگین به مدینه بازگشتند و آیات قرآن که در این واقعه نازل شد، دربردارنده تسلیت بر مسلمانان است.

# خصوصیات و شخصیت پیامبر (ص)

در وصف رفتار و صفات پیامبر (ص) گفته‌اند که اغلب خاموش بود و جز در حد نیاز سخن نمی‌گفت. هرگز تمام دهان را نمی‌گشود، بیشتر تبسم داشت و هیچ‌گاه به صدای بلند نمی‌خندید، چون به‌سوی کسی می‌خواست روی کند، با تمام تن خویش برمی‌گشت. به پاکیزگی و خوشبویی بسیار علاقه‌مند بود، چندان‌که چون از جایی گذر می‌کرد، رهگذران پس از او، از اثر بوی خوش، حضورش را درمی‌یافتند. در کمال سادگی می‌زیست، بر زمین می‌نشست و بر زمین خوراک می‌خورد و هرگز تکبر نداشت. هیچ‌گاه تا حد سیری غذا نمی‌خورد و در بسیاری موارد، به‌ویژه آنگاه‌که تازه به مدینه درآمده بود، گرسنگی را پذیرا بود. بااین‌همه، چون راهبان نمی‌زیست و خود می‌فرمود که از نعمت‌های دنیا به حد، بهره گرفته، هم روزه داشته، و هم عبادت کرده است. رفتار او با مسلمانان و حتی با متدینان به دیگر ادیان، روشی مبنی بر شفقت و بزرگواری و گذشت و مهربانی بود. سیرت وزندگی او چنان مطبوع دل مسلمانان بود که تا جزئی‌ترین گوشه‌های آن را سینه‌به‌سینه نقل می‌کردند و آن را امروز هم سرمشق زندگی و دین خود قرار می‌دهند.

# رحلت پیامبر (ص)

در اوایل سال 11 ق، بیماری و رحلت پیامبر (ص) پیش آمد. چون بیماری پیامبر (ص) سخت شد، به منبر رفت و مسلمانان را به مهربانی با یکدیگر سفارش فرمود و گفت اگر کسی را حقی بر گردن من است بستاند، یا حلال کند و اگر کسی را آزرده‌ام اینک برای تلافی آماده‌ام. وفات پیامبر (ص) در 28 صفر سال 11 ق، یا به روایتی در 12 ربیع‌الاول همان سال در 63 سالگی روی داد. در آن‌وقت از فرزندان او جز حضرت فاطمه (ع) کسی زنده نبود. دیگر فرزندانش، ازجمله ابراهیم که یکی دو سال پیش از وفات پیامبر (ص) به دنیا آمد، همگی درگذشته بودند. پیکر مطهر پیامبر (ص) را حضرت علی (ع) به یاری چند تن دیگر از خاندان او غسل داد و کفن کرد و در خانه‌اش که اینک داخل در مسجد مدینه است به خاک سپردند.

# مهم‌ترین پیام اسلام

پیام بنیادی اسلام، بازگشت به هدف مشترک پیامبران، یعنی توحید و یکتاپرستی بود؛ باوری که ایمان بدان در آموزه‌ای مشهور از پیامبر اکرم (ص) مایه رستگاری انسان دانسته شده است. در چنین تفکری، همراه با اقامه قسط که یکی از اهداف اصلی پیامبران الهی است، همه امتیازات بشری همچون رنگ و نژاد و زبان و جز آن تنها دستمایه‌ای برای شناخت مردمان از یکدیگر دانسته شده، و آنچه ملاک و میزان برتری دانسته شده، فقط تقوا است.

# 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 حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»[[3]](#footnote-3) 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.**

# نکاتی به مناسبت وفات حضرت معصومه (س)

فاطمه معصومه (س) دارای شخصیتی رفیع و والامقام هست به‌طوری‌که ائمه طاهرین علیهم السّلام از این بانو، با جلالت و تکریم یادکرده‌اند و حتی پیش از ولادت آن حضرت، بلکه پیش از ولادت پدر بزرگوارش، نام او بر لسان بعضی از ائمه علیهم السّلام آمده و از مقام والای او سخن گفته‌اند که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.

امام صادق علیه السّلام می‌فرمایند: بدانید قم حرم من و حرم فرزندانم پس از من است، زنی از فرزندان من در این شهر درمی‌گذرد که او دختر موسی است. **[[4]](#footnote-4)**

حضرت فاطمه معصومه علیهماالسلام، که بعد از حضرت زهرا سلام‌الله علیها از جهت گستردگی شفاعت، هیچ بانویی به شفیع محشر حضرت معصومه سلام‌الله علیها نمی‌رسد. همه این بیانات حاکی از شأن و عظمت و فضیلت این بانوی مکرم اسلام هست. بی‌شک این فضایل و خصوصیات اخلاقی این بانوی بزرگ است که او را دارای چنین مقام و منزلتی نموده است چون امام موسی کاظم علیه السّلام دارای 37 فرزند بود که در میان آن‌ها این بانوی مکرم است که مثل ستاره‌ای درخشان می‌درخشد و در میان فرزندان امام کاظم علیه السّلام بعد از امام رضا علیه السّلام هیچ‌کدام هم سنگ او نیست. حال به خصوصیات و فضایلی اشاره می‌کنیم که باعث عظمت و درخشش او در میان دیگر امامزادگان شده است.

# عبادت حضرت معصومه سلام‌الله علیها

بنا به‌تصریح قرآن هدف از خلقت انسان چیزی جز عبادت و بندگی خداوند نیست کسانی که به این هدف مهم پی بردند درراه رسیدن به عالی‌ترین مرحله آن سر از پا نمی‌شناختند.

یکی از عالی‌ترین نمونه‌های عبادت و بندگی خدا از خاندان ولایت و امامت، کریمه اهل‌بیت فاطمه معصومه (س) هست. او با عبادت و شب‌زنده‌داری هفده‌روزه‌اش در واپسین روزهای عمر شریفش در مدت اقامتش در منزل موسی بن الخزرج، گوشه‌ای از یک‌عمر عبودیت و خضوع و خشوع آن زاده عبد صالح خدا در برابر ذات پاک الهی است.

# شفاعت گسترده

اعتقاد به شفاعت انبیاء و اولیاء از ضروریات مذهب شیعه است و هیچ تردیدی در آن نیست. و بالاترین جایگاه شفاعت، از آنِ رسول گرامی اسلام (ص) است که در قرآن کریم از آن به (مقام محمود) تعبیر شده است. همانا دو تن از بانوان خاندان رسول مکرم (ص) هم شفاعت گسترده‌ای دارند که بسیار وسیع و جهان‌شمول است.

1. خاتون محشر، صدیقه اطهر، حضرت فاطمه (س)

2. شفیع روز جزا، حضرت فاطمه معصومه علیهاالسّلام، که بعد از حضرت زهرا سلام‌الله علیها از جهت گستردگی شفاعت، هیچ بانویی به شفیع محشر حضرت معصومه (س) نمی‌رسد. که امام جعفر صادق علیه السّلام در این رابطه می‌فرماید: **«و تَدخُلُ بِشَفاعَتِها شِيعَتي الجَنَّةَ بِأجمَعِهِم»**[[5]](#footnote-5)؛ با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می‌شوند.

# زیارت‌نامه مخصوص

یکی از شواهد عظمت استثنایی حضرت معصومه (س) زیارت‌نامه‌ای است که به‌خصوص، حضرت رضا علیه السّلام در شأن او صادر فرموده است. زیرا بعد از فاطمه زهرا (س) تنها زیارتی که از امام معصوم برای یک زن نقل‌شده، زیارت حضرت معصومه (س) است و هیچ‌یک از بانوان خاندان عصمت و طهارت زیارت مخصوص از امام ندارد.

# نماز جمعه

جمعه، روز اجتماع و میعاد جماعت است. بانگ آسمانی اذان، جان‌ها را از اشتغالات زمینی می‌کند و به‌سوی نور و رستگاری به پرواز درمی‌آورد. مؤمنان از هر گوشه، آنچه در دست دارند وامی نهند و برای حضور در بارگاه محبوبْ خود را می‌آرایند و برای دیدار با فرشتگانْ خود را خوش‌بو می‌سازند. ایشان چنان رودی از هر کوی و برزن سرازیر می‌شوند و چون موجی عظیم، به دریای جماعت جمعه می‌پیوندند تا بادلی سرشار از عشق و ایمان به خدا، خود را در امواج ایمان جمع غرق سازند و نه با زبان خود، که با زبان جمعْ خدا را بخوانند و نه به‌اندازه یک نفر، که به ظرفیت یک اجتماع فیض بگیرند.

# نخستین نماز جمعه در اسلام

بیشتر تاریخ‌نگاران و مفسران عقیده دارند که اسعد بن زراره نخستین برپادارنده نماز جمعه بود که قبل از هجرت، در قریه‌ای در نزدیکی مدینه، نماز جمعه را اقامه کرد. در چگونگی برگزاری آن گفته‌اند که چون پیامبر (ص) نمی‌توانست نماز جمعه را در مکه بر پا سازد، به مصعب بن عمیر که امیر مدینه بود، دستور داد تا نماز جمعه را اقامه کند. مصعب هم نزد اسعد بن زراره رفته و امر به نماز جمعه را به وی خبر داد و او نیز به همراه چهل نفر، به دستور پیامبر (ص) جامه عمل پوشاند.

# اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، فریضه مهم نماز جمعه زنده شد و دستور برگزاری آنْ از سوی امام راحل صادر گردید. به همین منظور، در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان سال 1399 ق که مصادف با پنجم مردادماه 1358 ش بود، با شرکت بیش از یک‌میلیون نفر از مردم مسلمان روزه‌دار تهران و در گرمای شدید تابستان، اولین نماز جمعه، به امامت و پیشوایی مرحوم آیت‌الله طالقانی در دانشگاه تهران، و باشکوه و عظمت خاصی برگزار شد.

# مظهر وحدت مسلمانان

نماز جمعه، به‌عنوان یک مراسم عبادی و سیاسی، در بین امت اسلامْ از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. این فریضه، نه‌تنها یک عبادت، بلکه مظهر وحدت مسلمانان و شکوه و عظمت اسلام است و به‌عنوان یک رسانه اسلامی، با اطلاع‌رسانی صحیح و روشن‌سازی افکار، موجب آگاهی پیروان قرآن می‌شود ازاین‌رو، نمازی عبادی و سیاسی به شمار می‌آید. این نماز وحدت‌بخش و دشمن‌شکن، برکات و آثار سازنده فراوانی دارد و در زمینه‌های سیاسی، معنوی، اجتماعی و فرهنگی، قابل بحث‌وجدل است.

# نماز جمعه در قرآن مجید

دین مقدس اسلام، بیش از هر چیزْ به وحدت و یکپارچگی مسلمانان اهمیت داده، می‌کوشد تا از هر راه، این امر تحقق پیدا کند. ازاین‌رو، نماز جمعه از اهمیت وافری برخوردار است، به‌نحوی‌که در قرآن، مؤمنان در روز جمعه به برپاداشتن نماز جمعه و دوری از کارهای مخالف آن مأمور شده‌اند. قرآن مجید دراین‌باره می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی‌که برای نماز روز جمعه ندا داده می‌شود، به‌سوی ذکر خدا بشتابید و خریدوفروش را رها کنید. اگر بدانید، این برای شما بهتر است.

# تجلّی قدرت مسلمانان

اجتماع امت اسلامی و گسترش صف‌های نمازگزاران، به‌ویژه نماز جمعه، امیددهنده مؤمنان است و به امت اسلامْ قدرت، استقامت، عظمت و صلابت می‌بخشد. به نمایش گذاشتن این قدرت سیاسی و عبادی جهان اسلام، دشمنان اسلام و منافقان را مأیوس کرده، نیرنگ آنان را برای همیشه ناکام می‌سازد و ترس و وحشت را در دل دشمنان اسلام می‌افکند.

# دعا

خدایا قلب‌های ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا ما را از وسوسه‌های شیطان دور بدار. به ما توفیق تهذیب نفس و تکمیل اخلاق عنایت بفرما. خدایا ما را همواره متذکر مرگ و عوالم پس از مرگ بدار خدایا سلام‌های خالصانه ما را به محضر بقیه‌الله ابلاغ بفرما ارواح طیبه شهدا را و روح مطهر امام روح مطهر آیت‌الله مطهری یادگار امام و اموات و گذشتگان و علمای گذشته را با اولیای خودت محشور بفرما باران رحمت و برکتت را بر ما فرو بفرست خدایا به ما توفیق اطاعت خودت و دوری از معصیت عنایت بفرما خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشان بازبگردان خدایا به همه خدمتگزاران به اسلام به معلمان و مربیان جامعه و به‌ویژه به مقام معظم رهبری توفیق و طول عمر و توفیق خدمت عنایت بفرما خدایا بار دیگر از تو می‌خواهیم سلام‌های خالصانه ما را به محضر امام باقر و حضرت امام زمان (عج) ابلاغ بفرما به ما توفیق استفاده از این فرصت‌های معنوی و دعا و عبادت و نیایش عنایت بفرما بر فرج امام زمان تعجیل بفرما.

**نسئلک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعزّ الاجلّ الاکرم یا الله و... یاارحم الرحمین اللهم ارزقنی توفیق الطاعة بعد المعصیة صدقة النیّة و عرفان الحرمة اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و اهله.**

1. **. سوره اعراف، آیه 43.** [↑](#footnote-ref-1)
2. . سوره حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. . آل‌عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-3)
4. . سفینة البحار، ج 2، ص 276. [↑](#footnote-ref-4)
5. . علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 228.. [↑](#footnote-ref-5)