# فهرست مطالب:

[خطبه اول 2](#_Toc429555314)

[بعثت، تحول الهی 2](#_Toc429555315)

[اهداف بعثت پیامبران 3](#_Toc429555316)

[بعثت پیامبر اسلام و جهانی‌سازی 4](#_Toc429555317)

[ضرورت بعثت و وجود پیامبر از دیدگاه قرآن 4](#_Toc429555318)

[1. تثبیت و تکمیل توحید در جامعه 4](#_Toc429555319)

[2. تعلیم و تربیت 5](#_Toc429555320)

[3. برپایی قسط و عدل 6](#_Toc429555321)

[4. آزادی انسان‌ها 6](#_Toc429555322)

[5. نجات از ظلمات 6](#_Toc429555323)

[6. بشارت و انذار 7](#_Toc429555324)

[7. اتمام حجّت 7](#_Toc429555325)

[8. قضاوت و داوری در رفع اختلاف‌ها 7](#_Toc429555326)

[9. دعوت به حیات وزندگی کامل واقعی 8](#_Toc429555327)

[خطبه دوم 8](#_Toc429555328)

[روز جهانی اهدای خون 9](#_Toc429555329)

[ضرورت اهدای خون 9](#_Toc429555330)

[سالگرد نهضت مشروطه 10](#_Toc429555331)

[نهضت مشروطه و دو جریان فکری معارض 10](#_Toc429555332)

[عدالت‌خواهی و مشروطه‌خواهی 10](#_Toc429555333)

[جریان روشن‌فکری در نهضت مشروطه 11](#_Toc429555334)

[موضوع موردتوجه روشن‌فکران در نهضت مشروطه 11](#_Toc429555335)

[روشن‌فکران اولیه و حکومت موردنظر در نهضت مشروطه 11](#_Toc429555336)

[کوشش فکری روحانیان 12](#_Toc429555337)

[نقش روحانیان در جنبش مشروطه 12](#_Toc429555338)

[دعا 12](#_Toc429555339)

# 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.**

# بعثت، تحول الهی

سالروز بعثت پیامبر اکرم (ص)، روز بزرگی برای تاریخ و بشریت است. واقعه بعثت، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ مسلمانان دارد. بعثت در حقیقت، نقطه آغازین اسلام است. دین اسلام که در سال‌های نخستین خود با پیروانی اندک و در شرایط سخت آغاز شد، بعدها در سراسر جهان انتشار یافت و دل‌های فراوان را به‌سوی خود جذب کرد. این اتفاق بزرگ، در روز دوشنبه 27 رجب سال چهلم عام‌الفیل روی داد.

به‌فرمان خداوند، حضرت محمد (ص) مأمور شد مردم را به‌سوی پروردگار خویش بخواند، پروردگاری که جهان و انسان را آفرید و آنچه را نمی‌دانست، به او آموخت. در ایام‌الله عید بزرگ مبعث، گذشته از جشن و سرور مهم‌ترین وظیفه، شناخت روح و پیام بعثت است. روح بعثت را در همان نخستین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شد باید جستجو نمود و از کلیت آن طرح و برنامه سیادت و سعادت بشر را مهندسی کرد.

بدون شک پیش‌نیاز هر اقدام اساسی و حرکت نجات‌بخش، دانش و آگاهی عقل و اندیشه است. آیات آغازین وحی بزرگ‌ترین لطف و کرامت پروردگار را پس از خلقت و آفرینش انسان تعلیم به‌وسیله قلم معرفی نموده چون فکر و اندیشه و علم و دانش به سبب قلم از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد و افکار و اندیشه‌های گذشتگان از راه نوک قلم به دیگران می‌رسد. از ظواهر تمدن‌های بزرگ یونان، روم، مصر، ایران و بابل جز تلی از خاک و بقایای سنگ تراشیده‌ها به‌جا نمانده ولی افکار و عقایدشان از دست حوادث روزگار به‌وسیله قلم حفظ و نگهداری گردیده است و آثار و حوادث ثبت‌شده با سلطان قلم همواره پایدار مانده است.

بدین‌جهت خداوند پس از بیان قدرت آفرینش، عظمت و قدرت قلم را یادآور شده و گذشته از آیات نخستین وحی سوره‌ای را به قلم ویژه نموده و در آغاز آن به قلم سوگند یادکرده که نشانگر اهمیت خاص قلم در پیشگاه پروردگار است. پیامبر (ص) که نخستین درس‌آموز وحی بود کسب علم و دانش را برترین عبادت شمرد و تحصیل آن را بر هر زن و مرد مسلمان فریضه دانست و همگان را در هر زمان و نزد هر کس و در هر مکان بدون حدومرز به فراگیری علم و دانش سفارش کرد و خود عملاً برتری کسب دانش را بر عبادت مستحبی نشان داد.

# اهداف بعثت پیامبران

نخستین و اساسی‌ترین هدف بعثت پیامبران، دعوت به توحید و یکتاپرستی و نفی هرگونه شرک و طاغوت است. قرآن کریم می‌فرماید: ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید.

هدف دیگر بعثت پیامبران، اصلاح فرد و جامعه در تمام جنبه‌هاست. درزمینهٔ اصلاح اجتماعی، مهم‌ترین کار پیامبران الهی را می‌توان در از میان بردن ارزش‌های جاهلی و کاذب و معیارهای نادرست و جایگزینی ارزش‌های الهی دانست. یکی دیگر از مهم‌ترین هدف‌های بعثت پیامبران، اقامه قسط و عدل در جامعه است. پیامبران مبعوث شدند تا با اجرای احکام الهی و سیراب کردن تشنگان عدالت از منبع فیض الهی، زندگی بشری را رنگ الهی بزنند.

خداوند بزرگ با بعثت پیامبران، با انسان‌ها اتمام‌حجت کرده است تا عذر و بهانه‌ای برای آنان وجود نداشته باشد. عقل انسان، پیامبر درونی و یکی از دو حجت خداوند به شمار می‌آید، ولی فعالیت‌های عقلی، خالی از تردید و شک نیست. پس جای این گفته برای انسان وجود دارد که: خدایا! اگر حجت خود را می‌فرستادی، ما از او پیروی می‌کردیم و فرد شایسته‌ای می‌شدیم. ازاین‌رو، قرآن فرموده است: ما هرگز قومی را مجازات نمی‌کنیم، مگر اینکه پیامبری مبعوث کرده باشیم.

# بعثت پیامبر اسلام و جهانی‌سازی

پایه و اساس همه ادیان یکی است، ولی جهانی ساختن وبرتری بخشیدن به دین خدا، تنها به دست پیامبر اسلام انجام‌گرفته است. پیامبر اسلام مبعوث شد تا کار ناتمام پیامبران پیشین را به کمال برساند. نکته مهم این است که ادیان دیگر نمی‌توانستند مانند اسلام، برنامه‌های کامل و جاودانی ارائه کنند؛ چون ادیان گذشته برای مخاطب و زمان خاصی فرستاده‌شده بودند و قابلیت جاودانگی و درنتیجه، جهانی‌شدن را نداشتند. پس باگذشت زمان دچار تحریف شدند. بنابراین، پیامبر اسلام مبعوث شد تا برنامه کاملی برای انسان به ارمغان آورد. منظور از غالب بودن و غلبه اسلام، غلبه آن در بعد نظامی، سیاسی، منطق و استدلال و محتواست.

پیام بعثت پیامبر

پیام مهم بعثت، تحول. تحول و چرخش کامل از همه انحراف‌ها و بدی‌ها به‌سوی نیکی‌ها و ارزش‌های اسلامی و قرآنی که ره‌آورد بعثت. پیام بعثت، تلاش همیشگی و خستگی‌ناپذیر کسانی که به اسلام و پیامبرش ایمان آوردند. ما مسلمان‌ها وظیفه‌داریم در هر جا و هر زمان که هستیم، محیط خودمان را از آلودگی، سستی، تبعیض و پلیدی پاک‌کنیم و دنیا را به محیطی امن و پاک تبدیل کنیم تا در پرتو آموزه‌های آسمانی رسول خدا (ص) در دنیا و آخرت، دل‌شاد و پیروز باشیم.

# ضرورت بعثت و وجود پیامبر از دیدگاه قرآن

# 1. تثبیت و تکمیل توحید در جامعه

هدف از آفرینش آدمی، آشنایی با مبدأ و معاد است. کسی که به مبدأ، شناخت و معرفت ندارد، در حد حیوان توقف کرده است. حیوانات و نباتات در پرتو غرایز به کمال مطلوب از آفرینششان می‌رسند، ولی آدمی بااینکه از نیروی عقل و فطرت هم برخوردار است تنها با تکیه به عقل نمی‌تواند به کمال مطلوب خود برسد. گواه این سخن، تاریخ پرنشیب‌وفراز جامعه انسانی است، که پیوسته در منجلاب شرک و بت‌پرستی غوطه‌ور بوده، مگر آن‌که پیامبر بیرونی به کمک پیامبر درونی شتافته است و او را در مسیر توحید قرار داده است. در عصری که پیش رفت فنّاوری هوش از سر بشر ربوده است، عده‌ای به پرستش و کرنش در برابر چیزهایی مشغول‌اند که آدمی از گفتن و نوشتن آن‌ها شرم دارد.

باید پیامبران الهی بیایند تا بشر را از حضیض و ظلّت شرک و بت‌پرستی به توحید فراخوانند. قرآن کریم دراین‌باره می‌فرماید: «**ولَقَد بَعَثنا فی کلِّ اُمَّة رَسولاً اَنِ اعبُدُوا اللّهَ واجتَنِبُوا الطّاغوت**»[[3]](#footnote-3) و در حقیقت، در میان هر امّتی فرستاده‌ای برانگیختیم تا بگوید: خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید . قرآن هر یک از پیامبرانی را که نام می‌برد، نخستین برنامه، سخن و پیام آنان را دعوت به توحید معرفی می‌کند.

حضرت امیر مؤمنان، علی (ع) در همین زمینه می‌فرماید: خداوند پیامبران را برانگیخت تا آنچه را که بندگان خدا درباره توحید و صفات خدا نمی‌دانند فراگیرند و به ربوبیت و یگانگی خدا پس از انکار، ایمان آورند.

# 2. تعلیم و تربیت

«**هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الاْمِّیینَ رَسُولاً مِّنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ ءَایـتِهِ وَ یزَکیهِمْ وَ یعَلِّمُهُمُ الْکتَـبَ وَ الْحِکمَةَ وَ إِن کانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَـل مُّبِین»**[[4]](#footnote-4) او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده، رسولی از خودشان برانگیخت، تا آیاتش را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را پاکیزه کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. هم‌چنین در آیه شریفه **«رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ یتْلُوا**»[[5]](#footnote-5) پروردگارا، در میان آن‌ها پیامبری از خودشان مبعوث کن، تا آیات تو را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند، زیرا تو توانا و حکیمی و بر این کار قادری.

از دو آیه فوق، چهار موضوع استفاده می‌شود: تلاوت آیات الهی، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت و تزکیه و پاک‌سازی و تربیت؛ یعنی نخست باید گوش‌های انسان‌ها با کلمات حق آشنا شود، تا از اعماق این کلمات، محتوای کتاب را درک کنند و بعد به حکمت یعنی اَسرار آن آشنا شوند و به دنبال همه این‌ها روح و جسمشان پاک و پاکیزه شود.

# 3. برپایی قسط و عدل

**«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَـتِ وَ واَنزَلنا مَعَهُمُ الکتـبَ والمیزانَ لِیقومَ النّاسُ بِالقِسطِ**»[[6]](#footnote-6) ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق و قوانین عادلانه نازل کردیم، تا مردم به عدالت قیام کنند. در این آیه به سه مسئله اشاره‌شده است: بینات که به معنای دلایل روشن است و شامل معجزات و دلایل عقلی حقانیت دعوت انبیا و اخبار پیامبران پیشین می‌شود و کتاب که به کتاب‌های آسمانی اشاره است و شامل: بیان معارف، عقاید، احکام و اخلاق هست و میزان که به معنای قوانینی است که معیار سنجش نیکی‌ها از بدی‌ها و ارزش از ضد ارزش و حق از باطل است. ضرورت بعثت انبیا و تجهیز انبیا (ع) به آن‌ها اجازه می‌دهد که مردم را برای اقامه عدل بسیج کنند.

# 4. آزادی انسان‌ها

**«الَّذِینَ یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی الاْمِّی»[[7]](#footnote-7)** آن‌ها که از فرستاده خدا، پیامبر امّی پیروی می‌کنند، کسی که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می‌یابند و آن‌ها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر بازمی‌دارد؛ پاکیزه‌ها را برای آن‌ها حلال می‌شمرد؛ ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن‌ها بود از دوش و گردنشان برمی‌دارد . برگرداندن آزادی واقعی به انسان‌ها وجود انبیا را ضروری می‌نماید.

# 5. نجات از ظلمات

**«کتَـبٌ أَنزَلْنَـهُ إِلَیک لِتُخْرِجَ النَّاسَ»[[8]](#footnote-8)** این کتابی است که بر تو نازل کردیم، تا مردم را از تاریکی‌های شرک و ظلم و طغیان به‌سوی روشنایی ایمان و عدل و صلح به‌فرمان پروردگارشان درآورد، به‌سوی راه خداوند عزیز و حمید. به‌این‌ترتیب، نجات انسان‌ها از تاریکی‌های: فکری، عقیدتی، اخلاقی، عملی و حرکت به‌سوی نور، روشنایی حیات وزندگی، بعثت انبیا را ضروری سازد.

# 6. بشارت و انذار

**«وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ»[[9]](#footnote-9)** ما پیامبران را جز برای بشارت و بیم نمی‌فرستیم؛ آن‌ها که ایمان می‌آورند و خویشتن را اصلاح کنند نه ترسی دارند و نه غمگین می‌شوند. بشارت و انذار مردم از سوی انبیا (ع) از اصلی‌ترین برنامه‌های آن‌هاست که بازهم وجود بعثت آن‌ها را ضروری می‌کند.

# 7. اتمام حجّت

«**رُسُلاً مُبَشِّرینَ ومُنذِرین**»[[10]](#footnote-10) پیامبرانی که بشارت‌دهنده و بیم دهنده بودند، تا برای مردم بعدازاین پیامبران بر خدا حجتی باقی نماند و بر همه اتمام حجّت می‌شود. اگر انبیا (ع) نبودند، ممکن بود مردمِ لجوج، ادعا کنند که اگر پیامبرانی الهی آمده بودند ما با آغوش باز از آن‌ها استقبال می‌کردیم و چنین و چنان بودیم.

# 8. قضاوت و داوری در رفع اختلاف‌ها

**«کانَ النَّاسُ أُمَّةً وَ حِدَةً فَبَعَثَ اللَّه»[[11]](#footnote-11)** مردم در آغاز یک دسته بیشتر نبودند، سپس در میان آن‌ها اختلافات به وجود آمد; خداوند پیامبران را برانگیخت، تا مردم را بشارت دهند و انذار کنند و کتاب آسمانی که به‌سوی حق دعوت می‌کرد بر آن‌ها نازل نمود، تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند حکومت کنند .

جوامع انسانی همیشه در آتش اختلاف سوخته و می‌سوزند و خود نیز به رفع اختلاف از میان خود قادر نیستند، چراکه علم آن‌ها به حقایق ازهرجهت محدود است؛ از طرف دیگر خودخواهی‌ها کمتر اجازه می‌دهد زیر بار اطاعت هم بروند، ولی انبیا (ع) که علمشان از دریای بی‌پایان و اقیانوس بی‌کران علم خدا سرچشمه می‌گیرد و در سطحی مافوق دیگر انسان‌ها قرار دارند می‌توانند نقش مهمی در برطرف کردن اختلافات داشته باشند.

# 9. دعوت به حیات وزندگی کامل واقعی

**«یـأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول»[[12]](#footnote-12)** ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید، هنگامی‌که شمارا به‌سوی چیزی می‌خواند که مایه حیاتتان است.

آیه فوق یکی از اهداف بعثت را زندگی و حیات در تمام ابعادش می‌شمرد: مادی، معنوی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و حیات اجتماعی و نیز اهداف و فواید دیگری که به جهت اختصار از آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم، که درمجموع به‌خوبی روشن می‌کنند که اگر انبیا (ع) نبودند و مکتب پربار آنان از روز نخست در جامعه بشری نبود، انسان چه سرنوشتی داشت.

# 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[[13]](#footnote-13)» 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.**

# روز جهانی اهدای خون

در مردادماه سال 1353 شمسی سازمان انتقال خون ایران باهدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خون‌رسانی و ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و تأمین خون و فرآورده‌های سالم و مطمئن و رایگان برای رفع نیازهای بیماران نیازمند به‌ویژه بیماران مبتلابه تالاسمی و هموفیلی به وجود آمد. از آن به بعد، سال روز تأسیس این سازمان روز اهدای خون، نام‌گذاری شد. به همین مناسبت، همه‌ساله در این روز و روزهای دیگر سال خونمان را در پایگاه‌های انتقال خون، به هم‌وطنان نیازمند هدیه می‌کنیم تا آن‌ها از نعمت زندگی و حیات برخوردار شوند.

# ضرورت اهدای خون

اهدای خون، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم هم‌دلی، احساس مسئولیت و پیوند باهم نوع، در جامعه کنونی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ترویج فرهنگ حیاتی اهدای خون، با توجه به افزایش روزافزون حوادث، سوانح و بیماری‌های مختلف، در جامعه امروزی بسیار ضروری است و باید این امر، جزءِ ارکان اصلی هم‌دلی و انفاق در نظر گرفته شود. اگرچه این امر، در سال‌های اخیر، با آگاه‌سازی مسئولان، در مقایسه با سال‌های پیش، رشد بسیاری داشته؛ ولی نیاز حیاتی جامعه اکنون به خون هم افزایش‌یافته و اقدام خداپسندانه اهدای خون نیز باید طبق نیاز جامعه، گام‌به‌گام، بیشتر و بیشتر شود.

اهدای خون، به‌عنوان بزرگ‌ترین هدیه و مایه حیات‌بخش، درواقع به معنای سهیمشان در زندگی فردی و اجتماعی است و به‌نوعی نیز می‌تواند شکرگزاری به درگاه خداوند باشد. نسبت به اینکه سلامتی، گوهری است که تا از دست نرود، قدرش شناخته نخواهد شد، فرد اهداکننده، می‌تواند همواره لطف و رحمت خدا را برای خودش که از سلامتی برخوردار است، متذکر شود؛ زیرا اکنون بر اساس آمار، بیماران بسیاری هستند که نیاز فوری به خون‌دارند و اگر خون جدید به آن‌ها نرسد، قطعاً می‌میرند.

اکنون 2/2 درصد جمعیت کشور، اهداکننده خون است. هرچند که وجود دو درصد در جامعه، ازنظر سازمان بهداشت جهانی، پذیرفتنی است؛ ولی برای جامعه‌ای که فرهنگ اسلامی آن، بر کمک به هم نوع، سفارش و تأکید کرده، چندان رضایت‌بخش نیست. سازمان انتقال خون، با بیش از 90 پایگاه که به هشت منطقه اصلی تقسیم‌شده، خون موردنیاز 70 میلیون نفر جمعیت کشور را تأمین می‌کند. این سازمان را با اهدای خون خودمان، در ایفای نقش یاری‌رسانی به بیماران، کمک کنیم.

# سالگرد نهضت مشروطه

ویژگی مشخص نظام سیاسی ایران در دوره قاجاریه استبداد بود. شاه به‌تنهایی قانون گزار، بالاترین مقام قضایی و فرمانده کل همه نیروهای مسلح بود. او هم‌چنین مستبدی بود که دستگاه دولتی را بدون حدومرز و قید و شرط در اختیار گرفته، بر جان و مال همه مردم تسلط داشت. شاه می‌توانست با تصمیم فردی قراردادهایی با کشورها و سرمایه‌داران خارجی منعقد کند. قدرت وی به‌اندازه‌ای بود که نه‌فقط مردم عادی، بلکه حتی صدراعظم و شاهزادگان نیز، رعایای او محسوب می‌شدند. استقرار سلطنت ناصرالدین‌شاه و افزایش استبداد داخلی و پریشانی روزافزون اوضاع اجتماعی، عقب‌ماندگی اقتصادی جامعه و افزایش دست‌یازی‌های مداوم سیاسی و اقتصادی استعمارگران خارجی در ایران، زمینه‌ساز نهضت مشروطیت گردید.

# نهضت مشروطه و دو جریان فکری معارض

در آستانه مشروطیت، دو جریان فکری معارض رودرروی یکدیگر قرار گرفتند. جریان اول متعلق به هیئت حاکم بود که می‌کوشید وضعیت موجود، یعنی حکومت استبدادی، را حفظ کند. جریان دوم که از سوی نخبگان جامعه یعنی روحانیان و روشن‌فکران رهبری می‌شد، تغییر وضعیت موجود و استقرار وضعیت جدید را خواهان بود. اینان درنهایت درصدد محقق ساختن حکومتی بودند که خواستگاه آن ملت و زمامدارانش برگزیدگان او باشند، هم‌چنین اعمال حکومت با استفاده از تفکیک قوا محدود، و حقوق و آزادی‌های مردم اعاده شود.

# عدالت‌خواهی و مشروطه‌خواهی

نهضت مشروطه قبل از آن‌که جنبه مشروطه به خود بگیرد، نهضتی عدالت‌خواهانه بود؛ به‌عبارت‌دیگر مردم ناراضی که از بی‌عدالتی و فساد موجود به تنگ آمده بودند بیشتر به فکر عدالت‌خانه بودند تا به فکر گرفتن مشروطیت و خاتمه دادن به استبداد. امّا به‌تدریج با شعله‌ور شدن آتش مبارزه و ورود مردم به صحنه و گسترش حوزه جنبش از تهران به قم، تبریز، اصفهان، رشت، شیراز و سایر شهرها، مشروطه‌خواهی که مفهومی وسیع‌تر بود جای عدالت‌خواهی را گرفت. دیگر تأسیس عدالت‌خانه و حتی دارالشورا، مردم را راضی نمی‌کرد، بلکه سرنگونی دولت استبدادی و تأسیس حکومت مشروطه خواست اصلی آنان بود.

# جریان روشن‌فکری در نهضت مشروطه

در نهضت مشروطه، روشن‌فکران، ابداع‌کننده یا اختراع کننده اندیشه نبودند، بلکه جریان روشن‌فکری در حقیقت ریشه در روشن‌فکری دوران جدید غرب داشت؛ دورانی که تحولات گسترده اقتصادی و اجتماعی و جدا کردن دین از صحنه سیاسی و اجتماعی و حبس نمودن آن در چنبره اعمال فردی ازجمله ویژگی‌های آن است. روشن‌فکران ایران، در حقیقت واردکننده افکار روشن‌فکری مغرب زمین بودند.

# موضوع موردتوجه روشن‌فکران در نهضت مشروطه

در نهضت مشروطه آنچه مهم‌تر از همه موردتوجه روشن‌فکران بود، مسائل سیاسی و نظام سیاسی وقت بود. آنان در آغاز نظام سیاسی را موردانتقاد قرار داده، راه‌حل‌هایی پیشنهاد کردند. محور عمده اندیشه‌های روشن‌فکران، مردم‌سالاری و تقبیح خودکامگی بود. آنان تحت تأثیر اندیشه‌های برخاسته از انقلاب فرانسه، استدلال می‌کردند که حق حکومت متعلق به ملت است و ملت بنا به میل و مصلحت خود آن را به فرد یا گروه واجد صلاحیت واگذار می‌کند. از طرف دیگر فلسفه و علت وجودی دولت، تأمین اهداف موردنظر ملت هست. پس حکومت برای مردم و حق مردم است و باید در مسیر منافع مردم گام بردارد. آنان بر این باور بودند که ایران هنگامی از آسایش و آبروی بین‌المللی و اهمیت و ثبات برخوردار خواهد شد که حکومت استبدادی در سرزمین ایران ریشه‌کن شود و نظام مشروطه مردم‌سالار جانشین آن گردد.

# روشن‌فکران اولیه و حکومت موردنظر در نهضت مشروطه

روشن‌فکران، در نهضت مشروطه، خواستار حکومتی بودند که در آن اعمال قدرت، مطلق نباشد و نمایندگان انتخابی مردم، مسئولان اجرایی را منصوب و فعالیت‌های آن‌ها را کنترل و تعدیل کنند و قوه قضائیه نهادی مستقل باشد و در چارچوب قوانین مدنی عمل کند. این خواسته‌ها به‌ناچار در جنبشی تبلور می‌یافت که برای قانون اساسی مبارزه می‌کرد؛ قانونی که از ناامنی کار وزندگی بکاهد. به‌بیان‌دیگر تقاضای محوری روشن‌فکران تأمین امنیت زندگی و جان و مال همگان، از خودکامگی نامحدود و پیش‌بینی‌ناپذیر حکومت بود. آنان می‌پنداشتند به‌صرف غلبه بر استبداد، سایر آرمان‌های اجتماعی و سیاسی، پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی و اعتبار ملی خودبه‌خود به دست خواهد آمد. میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا حسین‌خان سپه‌سالار، یوسف خان مستشارالدوله تبریزی، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، و عبدالرحیم طالب‌اف، را می‌توان از روشن‌فکران اولیه نهضت مشروطه به شمار آورد.

# کوشش فکری روحانیان

در نهضت مشروطه، در کنار روشن‌فکران که بانیان اصلی اندیشه مشروطه‌خواهی بودند، روحانیان قرار داشتند. آنان نیز در آستانه مشروطه پا‌به‌پای روشن‌فکران در دو عرصه فکر و عمل تلاش کردند. کوشش فکری روحانیان در سال‌های قبل از پیروزی و مخصوصاً بعد از پیروزی این بود که مبانی مشروطه را با اصول اسلام هماهنگ سازند.

# نقش روحانیان در جنبش مشروطه

روشن‌فکران نهضت مشروطه در مبارزه ضد استبدادی خود، به دلیل این‌که از پایگاه فکری گسترده‌ای در میان جامعه برخوردار نبودند، به حمایت رهبران و علمای مذهبی نیاز فراوان داشتند. بدین منظور به کوشش گسترده‌ای برای جلب حمایت فکری آنان دست زدند و در این راه نیز موفق شدند. آنان همواره استدلال می‌کردند که بین مشروطیت و اصول قانون اسلام تعارض وجود ندارد. باور علما نیز این بود که مشروطه با اسلام آشتی‌پذیر است و از طریق آن بهتر می‌توان احکام و دستورهای اسلام را در جامعه اجرا کرد؛ احکامی که به دلیل اقدامات حکومت استبدادی و دخالت‌های بیگانگان عملاً تعطیل‌شده بود. بنابراین روحانیان در ماجرای مشروطه ازیک‌طرف در پاسخ به تقاضای روشن‌فکران، و از طرف دیگر با بینش ویژه خود در خصوص ظالم بودن حکومت موجود، در تقویت و گسترش ایدئولوژی نهضت مشروطه به‌ویژه در مرحله پس از پیروزی نقش قاطعی داشتند.

# 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. . حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. . نحل، آیه 36. [↑](#footnote-ref-3)
4. . جمعه، آیه 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. . بقره، آیه 129. [↑](#footnote-ref-5)
6. . حدید، آیه 25. [↑](#footnote-ref-6)
7. . اعراف، آیه 157. [↑](#footnote-ref-7)
8. . ابراهیم، آیه 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. . انعام، آیه 48. [↑](#footnote-ref-9)
10. . نساء، آیه 165. [↑](#footnote-ref-10)
11. . بقره، آیه 213. [↑](#footnote-ref-11)
12. . انفال، آیه 24. [↑](#footnote-ref-12)
13. . آل عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-13)