# فهرست مطالب:

[خطبه اول 2](#_Toc429925873)

[دیدگاه‌ امیرالمؤمنین در باب حقوق متقابل حکومت و مردم 2](#_Toc429925874)

[حکومت از دیدگاه حضرت علی (ع) 3](#_Toc429925875)

[اصل تقابل حق و تکلیف در حکومت علوی 3](#_Toc429925876)

[حق نصیحت و خیرخواهی 4](#_Toc429925877)

[حق آزادی 4](#_Toc429925878)

[حق تعلیم و تربیت 5](#_Toc429925879)

[حق امنیت 5](#_Toc429925880)

[حق مشورت و مشارکت مردم در امور 5](#_Toc429925881)

[رعایت حقوق اخلاقی 5](#_Toc429925882)

[حفظ کرامت انسانی 6](#_Toc429925883)

[اهتمام به رضایت عمومی 6](#_Toc429925884)

[ارتباط مستقیم با مردم 6](#_Toc429925885)

[حق وفاداری به بیعت و اطاعت کامل 7](#_Toc429925886)

[حق نصیحت و خیرخواهی 7](#_Toc429925887)

[خطبه دوم 7](#_Toc429925888)

اهمیت [عید فطر 8](#_Toc429925889)

[روز عید فطر، مایه کرامت پیامبر صلی‌الله علیه و اله و دینش 8](#_Toc429925890)

[نکاتی در باب روز قدس 9](#_Toc429925891)

[پیام روز قدس 10](#_Toc429925892)

[اسرائیل دشمن اسلام 10](#_Toc429925893)

[روز حیات اسلام 10](#_Toc429925894)

[جایگاه مساجد در اسلام و بخصوص در ماه رمضان 10](#_Toc429925895)

[حفظ اخلاق اجتماعی در جامعه 11](#_Toc429925896)

[دعا 12](#_Toc429925897)

# 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.**

# دیدگاه‌ امیرالمؤمنین در باب حقوق متقابل حکومت و مردم

در طول زندگی اجتماعی بشر همواره گروهی از مردم در مقایسه با همنوعان خود از مزایای بیشتری نسبت به یکدیگر برخوردار بوده‌اند. برخی از ثروت و دارایی هنگفت و برخی قدرت و سلطه بیشتر و برخی دارای منزلت و شرافت بالاتر بوده‌اند. وجود همین نابرابری‌ها باعث ایجاد گروه‌ها و قشرهای اجتماعی و به‌اصطلاح امروز فاصله طبقاتی گردیده است. این طبقات و اقشار همواره در مقابل یکدیگر قرار داشته و هرگاه این فاصله‌ها افزایش بیش‌ازحد پیداکرده است باعث ایجاد اعتراض‌ها و شورش‌ها و انقلاب‌های بسیار بوده است. به همین دلیل همواره از یک حاکم و زمامدار انتظار می‌رود که سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در پیش گیرد که منابع ارزشمند جامعه به‌طور یکسان میان اقشار جامعه تقسیم و توزیع عادلانه گردد. لذا این حس نیاز به یک نظام سیاسی قدرتمند بر اساس حق و عدالت همواره در طول تاریخ با جوامع بشری همراه بوده است. حکومت انواع متفاوتی دارد که یکی از آن‌ها حکومت دینی اسلامی است که این نوع از حکومت و قوانین حاکم بر آن بر اساس مبانی دینی و الهی است. انتظار از چنین جامعه‌ای رفتارهای دین‌مداران است. توقع از حاکمان این حکومت این است که رفتارهای خود را با دیگران، اعم از مخالف و موافق و بیگانه و غیر بیگانه و...، بر اساس دستورات دینی استوار گردانند. همان‌طور که از مردم انتظار می‌رود که روابط خود را با حکومت بر اساس روابط دینی تنظیم نمایند.

در اندیشه سیاسی امام علی (ع) رابطه حقوقی مردم و حکومت دوجانبه و متقابل است. اگر حقی هست، در هر دو سوی این رابطه است و هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند. حکومت امیرالمؤمنین (ع) حکومتی است که رفتارهای انسانی به‌دوراز هرگونه تبعیض و دوگانگی و بر اساس ارزشمندی ذات انسان، سرلوحه تمامی سیاست‌های حکومتی قرارگرفته است. حقوقی که امیرالمؤمنین (ع) در کلام زیبای خود در نهج‌البلاغه به معرفی و بیان آن می‌پردازند کاملاً متفاوت با سایر مکاتب دینی و مذهبی و سیاسی هست. در نگاه ایشان، تمامی این حقوق، حق طبیعی انسان است که به‌صورت فطری از همان بدو تولد، بر اساس ارزش ذاتی انسان به او داده‌شده است؛ لذا حقی نیست که حاکمان بخواهند آن را تعریف کنند و به مردمان بدهند، بلکه حقوقی است که همواره موظف به رعایت و محترم شمردن آن می‌باشند.

حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) به‌عنوان جامع‌ترین و کامل‌ترین حکومت دینی، الگوی بسیار ارزشمندی در جهت عملی کردن این قوانین هست. لذا هدف از این تحقیق، که تحقیقی نظری است، استنباط و استخراج این حقوق از دیدگاه حضرت علی (ع) و ارائه الگوی ارزشمندی در حکومت اسلامی است که تنها با انتخاب این روش حکومتی، می‌توان به کمال جامعه مطلوب بر اساس مبانی و معارف الهی دست‌یافت.

# حکومت از دیدگاه حضرت علی (ع)

حکومت در نهج‌البلاغه و در سیره علی (ع) به مفهوم مدیریت، هدایت، محبت، مشارکت و خدمت به مردم است. این مفهوم به زیبایی تمام در سخن و عمل علی (ع) جلوه یافته است. آن حضرت تلاش کرد تا مفهوم بدی را که از حکومت در اذهان مردم باقی‌مانده بود از بین ببرد و مفهوم درست و حقیقی آن را محقق سازد.

# اصل تقابل حق و تکلیف در حکومت علوی

در جامعه علوی، دو اصل جاری است که از آن به اصل تقابل حق و تکلیف یاد می‌شود. به این بیان که هر حقی برای شخصی یا اشخاصی ثابت شود، تکلیف نیز برای آن‌ها ثابت می‌گردد که مفاد آن اثبات حق برای طرف مقابل است. این رابطه به صورتی عادلانه و مساوی برقرار است؛ یعنی به همان مقدار که مردم در برابر حاکم اسلام محق هستند، به همان میزان، نه کمتر و نه بیشتر در برابر او مکلف‌اند.

# حق نصیحت و خیرخواهی

یکی از حقوقی که حضرت علی (ع) در سخنان خویش به آن اشاره می‌کند، حق نصیحت و خیرخواهی است. از این حق به‌عنوان اولین حق یاد می‌کنیم زیرا شاید بتوان گفت تا حاکمی خیرخواه مردم نباشد هرگز نمی‌تواند سایر حقوق مردم را رعایت کند. اگر حاکمی همچنان شاهد اشتباه مردمانش باشد و اصلاح دین و دنیای آن‌ها برای او ارزش و ماهیتی نداشته و سعی و تلاش برای آن‌ها نکند، مطمئناً این فرد، فردی است که به مردم جامعه فقط به دید ابزاری نگاه می‌کند که او را به هدف خویش می‌رسانند.

لذا حاکم اسلامی با توجه به مسئولیت خطیر و بزرگی که بر عهده دارد، لازم است به‌سان پدری مهربان نسبت به فرزند دلبند خود خیرخواه جامعه اسلامی باشد و با اشرافی که به مسائل سیاسی و اجتماعی دارد، آنان را به صراط مستقیم هدایت و خیر و صلاح جامعه را بیان کند. حضرت علی (ع) در خطبه 34 به‌عنوان نخستین حق مردم به خود به‌عنوان حاکم جامعه اسلامی می‌فرماید: **«فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُم‏ [[3]](#footnote-3)»** اما حق شما بر من آن است که از نصیحت و خیرخواهی شما دریغ نورزم.

# حق آزادی

آزادی، واژه‌ای است که از همان ابتدای تاریخ همراه انسان بوده و همواره بر سر نوع پذیرش آن در جوامع و حکومت‌ها، بحث‌ها و نظرهای متفاوتی مطرح بوده است. واژه آزادی در تاریخ زبان‌شناسی مترادف‌ها و مخالف‌های متعددی داشته است. لغات مترادف آزادی عبارت‌اند از: رهایی، اختیار، عدم‌مداخله، عدم محدودیت، عدم وجود مانع و عدم فشار. لغات مخالف آزادی عبارت‌اند از: قید، بند، مداخله، محدودیت، فشار و بندگی، بردگی، مانع، جبر، اجبار و استبداد.

افراد متفکر معمولاً دریافتن مفهوم آزادی دچار سردرگمی شده‌اند، اما اگر بپذیریم که در حوزه زبان‌شناسی یک واژه در مواضع مختلف با مفاهیم متفاوت به کار می‌رود، از سردرگمی نجات می‌یابیم. بااین‌همه، این دو مفهوم در تقسیم‌بندی آزادی قدر مشترک همه متفکران درباره آزادی است: آزادی حقیقی و آزادی کاذب. نزد اندیشمندان سیاسی، شاید متداول‌ترین مفهوم اصطلاحی آزادی در حاکمیت انسان بر اعمال، رفتار و سرنوشت خود است

# حق تعلیم و تربیت

حق و توقع مردم از حکومت به تأمین نیازهای مادی آنان منحصر نیست، تأمین و ترقی فرهنگ عمومی یا راهکارهای مختلفی چون گسترش مدارس و رسانه‌های جمعی و مبارزه با بی‌سوادی و کم‌سوادی نیز در شمار حقوق اساسی مردم جای دارد. در نظام علوی، توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی تقدم دارد.

# حق امنیت

امنیت واقعی مبتنی بر نظم و قانون الهی همواره مورد تأکید امام علی (ع) و از اهداف و آرمان‌های عالیه ایشان بوده است. امام نیز مانند سایر دانشمندان اسلامی به دلیل ضرورت وجود امنیت و قدرتی نظم آفرین معتقد به محال بودن عدم وجود حکومت است. حضرت علی (ع) حکومت با قوانین نامطلوب را از هرج‌ومرج و بی‌قانونی بهتر و آسیب و تباهی‌اش را کمتر می‌داند؛ زیرا در برابر بی‌قانونی و هرج‌ومرج تمام راه‌های نجات مسدود و کلیه امور و حدود تعطیل می‌شود و فتنه طولانی حاکم می‌شود. امام (ع)، امنیت را نعمتی گوارا می‌داند که سرمنشأ رفاه، زندگی، آبادانی و آسایش شهروندان است.

# حق مشورت و مشارکت مردم در امور

مشورت در اداره امور و پرهیز از خودرأیی، از مؤکدترین کارها درراه و رسم مدیریتی امام علی (ع) است. آن حضرت همچون رسول خدا (ص) باوجود برخورداری از مقام عصمت و طهارت، و باآنکه ازنظر علم و دانش و عقل و خردمندی و تدبیر و سیاستمداری در مرتبه‌ای قرار داشت که او را از آرا و نظریات دیگران بی‌نیاز می‌ساخت اما پیوسته مشورت می‌کرد و به کارگزاران خود می‌آموخت که چنین کنند.

# رعایت حقوق اخلاقی

مردم در حکومت اسلامی و در هر جامعه دیگر انسان‌های فداکار، دلسوز و مؤمن را دوست می‌دارند و آنگاه‌که این صفات نیکو در رهبر تجلی یابد منجر به ایجاد حکومت بر دل‌ها خواهد شد. وجود این رابطه عاطفی و ایجاد آن از حقوق مردم نسبت به رهبری جامعه است، جامعه باید دارای این ارتباط با رهبر خود باشد. رهنمودهای رهبر در جان مردم اثر بگذارد و منجر به رفتارهای مورد انتظار حکومت در جامعه گردد.

# حفظ کرامت انسانی

یکی از اصولی که امام (ع) بدان پایبند بود، حفظ ارزش و کرامت انسانی است. میزان اهمیت ارزش انسانی افراد در نظر حضرت بر سیره حکومتی وی و حاکمیت اخلاق بر سیاست، تأثیر تعیین‌کننده داشت. در نگاه امام انسان‌ها بدون توجه به دین و اعتقادشان کرامت دارند و حکومت باید به ارزش انسانی آن‌ها احترام بگذارد. این مسئله به‌طور کامل در آغاز نامه حضرت به مالک اشتر آمده است: امام مردم را دودسته می‌داند؛ یا برادران دینی زمامدارند یا در خلقت با او برابر. بر همین اساس به مالک توصیه می‌کند با مردم همچون جانور درنده برخورد نکند و خوردنشان را غنیمت نشمارد.

# اهتمام به رضایت عمومی

از نگاه امیرالمؤمنین (ع) تأمین خواسته‌های مشروع مردم و راضی ساختن آنان، نه‌تنها در برابر رضای خداوند نیست، بلکه در جهت تأمین رضای حق‌تعالی است. امام (ع) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر، چنین توصیه می‌کند: باید از کارها آن را دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت آن فراگیر باشد و رضایت مردم را بهتر تأمین نماید؛ چراکه نارضایتی عمومی، رضایت خواص را بی‌اثر گرداند و نارضایتی خواص، اگر عامه مردم راضی باشند، زیان‌بار است. نکته‌ای که جالب است به آن اشاره شود، این است که در نقل از عهدنامه مالک اشتر، نکات مهم و ارزنده‌ای وجود دارد که در نهج‌البلاغه نیامده است. یکی از آن موارد مهم این است که امام خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: در نظام اسلامی، مسئولان و کارگزاران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که هم مردم از آنان تعریف کنند، هم خدا و هم رهبر را راضی نمایند.

# ارتباط مستقیم با مردم

امیرالمؤمنین علی (ع) پدیده قبیله گرایی را به‌شدت زیر نظر داشت. پدیده‌ای که در گسترش وجود گروهی سرمایه‌دار بانفوذ و در حال رشد و نیز با ویژگی دینی اقتصادی، تبلوریافته بود. او می‌دید که این گروه از جاده اسلام و سنت‌های محمدی (ص) انحراف پیداکرده‌اند. ازاین‌رو، رویارویی خود را با این پدیده و اشکال جدید آن را هم ازلحاظ فکری و هم ازلحاظ عملی اعلان کرد و به همین دلیل، ارتباط زنده و درست و رودررو با مردم را ضامن بزرگی برای روان شدن حق در مجاری روشن خویش می‌دانست و وجود نمایندگان، موانع و واسطه‌ها در میان زمامدار و ملتش را رد می‌کرد، تا استانداران را به‌گونه‌ای بار آورد که در ارتباط مستقیم با مردم باشند و این ارتباط مستقیم به‌صورت شیوه‌ای پایدار اسلامی درآید که از طریق آن، احکام حق و عدالت به مورداجرا گذاشته شود.

# حق وفاداری به بیعت و اطاعت کامل

در مکتب اسلام، کسی که شایسته بیعت کردن است حتماً باید از یک امتیاز عالی الهی برخوردار باشد که آن را نبوت می‌نامند. در صورت فقدان آن، شخصی که از امتیازات امامت برخوردار است، شایسته بیعت کردن است. این امتیاز وفای به بیعت راحتمی و الزامی و تخلف از آن راجرمی نابخشودنی می‌کند.

# حق نصیحت و خیرخواهی

خواسته و طلب حکومت و حاکم از مردم تنها در طاعت از آن منحصر نشده است، بلکه یکی دیگر از حقوق حکومت بر مردم این است که حکومت و مسئولان حکومتی را با نصیحت و ارائه راهکارهای نظری و عملی در پیشبرد امور یاری رسانند. حکومت این انتظار و توقع را از مردم مخصوصاً متخصصان و فرهیختگان جامعه دارد تا با تذکر، ضعف و کاستی‌های دولت را گوشزد کرده و به آن بیشتر امداد برسانند. در مکتب علوی نصیحت و انتقاد سازنده از حکومت حق دوجانبه است. به این معنی که مردم به دلیل شهروندی حق‌دارند اشتباهات حکومت را متذکر شوند. از سوی دیگر حکومت این حق را دارد که در مسیر حرکت خود، مردم را باراهنمایی‌ها و نصیحت‌های خویش به اهداف موردنظر حکومت هدایت کند. در این دیدگاه، چنانچه مردم و متخصصان در ارائه راهبردهای نظری و عملی به حکومت سستی نشان دهند، حق حاکم را پایمال کرده‌اند و شایسته نکوهش و کیفرند.

# 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[[4]](#footnote-4)» 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.**

# اهمیت عید فطر

روز عید فطر تجسم و نمایش انسجام حقیقی و قلبی ملت است؛ وحدت ملت، اعتصام دسته‌جمعی به حبل‌الله، از چیزهایی است که بسیار باارزش است. این را بایستی به‌عنوان یک درس رمضانی برای خودمان حفظ کنیم که این هم محصول همان معانی معنوی ماه رمضان است. بخصوص که ماه رمضان ما مسلمان‌ها به‌خصوص ما ملت ایران به برکت امام بزرگوارمان شامل روز قدس است که روز قدس یکی از آن جلوه‌های حقیقی اتحاد و انسجام دنیای اسلام است.

# روز عید فطر، مایه کرامت پیامبر صلی‌الله علیه و اله و دینش

این عید سعید فطر را به همه امت بزرگ اسلامی و به ملت عزیز ایران و به شما حضار گرامی و میهمانان عزیز و سفرای کشورهای اسلامی که در این مکان حضور دارند، تبریک عرض می‌کنم. هم چنانی که در دعای قنوت نماز عید بارها تکرار کرده‌ایم، خدای متعال این روز را برای پیغمبر برگزیده‌اش ذخیره قرارداد و مایه شرف و کرامت، و مایه افزایش نور و بهاء معنوی آن بزرگوار و دینش قرارداد. روز عید فطر، روز بزرگی است و روز امت اسلامی است. و امروز امت اسلامی به مایه‌های اشتراک و وحدت و احساس عزت و عظمت، بیش از همیشه نیازمند است.

# نکاتی در باب روز قدس

روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر پرده با آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند، هشدار داد؛ هشدار به این‌که اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب خواهید شد. روز قدس، روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید.

بیت‌المقدس از چند جهت برای مسلمانان دارای اهمیت است: نخست آنکه اولین قبله مسلمین جهان، اولین خاک‌ریز مبارزه با بزرگ‌ترین دشمن اسلام و مهم‌ترین عامل وحدت میان مسلمانان سراسر دنیا است. این اهمیت فوق‌العاده باعث شده است بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس بنامد، تا در این روز اهمیت بیت‌المقدس، جلوه‌گر و فریاد مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم، در سراسر جهان طنین‌انداز شود.

تنها راه از بین بردن ظلم یا جلوگیری از پیشروی آن، مبارزه است و انتفاضه فلسطین، یکی از همین مبارزه‌هاست که تابه‌حال باعث شده است رژیم صهیونیستی به هدف نهایی خود نرسد؛ که اگر چنین می‌شد، دیگر فلسطینی وجود نداشت. مبارزه نظامی، یکی از راه‌های مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی است، اما برای کشورهایی چون ایران که بنا بر مصالحی نمی‌تواند در میدان نظامی علیه اسرائیل حاضر شود، مبارزات دیگری هم وجود دارد که شرکت در راهپیمایی روز قدس و گرامی داشتن آن، یک نمونه از مبارزه فرهنگی با دشمن غاصب است.

تحریم اقتصادی و قطع رابطه کشورهای اسلامی با رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم، یکی از بهترین راه‌های مبارزه با رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام است که البته ملت‌های مسلمان باید این مهم را از دولتمردان خود که زیر بار این مبارزه نمی‌روند و متأسفانه دست دوستی با دشمن می‌دهند، مطالبه کنند. اگر بنا بر پیشنهاد هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، اسرائیل و حامیان آن، تحریم نفتی شوند، کمر دشمنان اسلام شکسته می‌شود.

اکثر ملت‌های مسلمان، در روز قدس، برای مبارزه با رژیم صهیونیستی، در راهپیمایی شرکت می‌کنند که این نشان از بیداری ملت‌ها دارد، اما این کافی نیست، بلکه باید روز قدس علاوه بر مبارزه با اسرائیل، روز مبارزه مردم مسلمان هر کشوری که دولتمردانش حامی اسرائیل هستند، باشد.

# پیام روز قدس

روز قدس، روز خون است و حماسه، روز مقاومت است و ایثار، روز آزادگی و اقتدار، روز شهامت و شهادت، در روز قدس جهان بار دیگر عجز و ناتوانی استکبار و قدرت و اقتدار مسلمانان را به چشم می‌بیند. بار دیگر دفتر ذلت‌بار شکست‌های پی‌درپی غاصبان اسرائیلی مرور می‌شود و فروغ پیروزی‌های همیشگی جوانان فلسطینی که با دست‌خالی در برابر بزرگ‌ترین غاصبان و ظالمان ایستاده‌اند، چشم همه مسلمانان را روشن می‌کند. گرامی باد روز قدس، گرامی باد مقاومت انتفاضه و گرامی باد سرزمین فلسطین.

گرامی باد روز شکستن نسترن‌های بیداری در چشم‌های مسلمانان، گرامی باد روز جوشیدن خون غیرت و مردانگی در رگ‌های ممالک اسلامی، گرامی باد روز دمیدن روح عزت و شرف در کالبد اسلام پیروز، گرامی باد روز قدس.

# اسرائیل دشمن اسلام

روز قدس، روز شناختن یک باید است، بایدی که بر دوش همه ما سنگینی می‌کند و آن اینکه: باید جنگید، باید در برابر اسرائیل ایستاد. اسرائیل دشمن فلسطین نیست، دشمن اسلام است، باید در قهر و خشم خود، خُردش کنیم. و این باید، نه‌فقط ناظر به جنگ نظامی که مستلزم مبارزه بافرهنگ اسرائیل است، مبارزه با آنچه او می‌خواهد مبارزه با تفکر، نوع لباس آرایش مو و رفتارهای اسرائیلی؛ باید بشناسیم و عمل کنیم که خطر در پیش و راه رسیدن بسیار پرفراز است.

# روز حیات اسلام

امروز کویر عطشناک سرزمین‌های غصب شده فلسطین از زلال همبستگی و وحدت مسلمانان سیراب خواهد شد و ندای پرشور یکدلی اسلامیان به پیکره اسلام جانی تازه خواهد بخشید و صدای دل‌نشین این یگانه دوران، این اسوه بیداری و ایستادگی، در گوش جهان خواهد پیچید، روز قدس، روز حیات اسلام است.

# جایگاه مساجد در اسلام و بخصوص در ماه رمضان

در آیات و روایات بسیاری بر جایگاه و اهمیت والای مسجد در جامعه اسلامی تأکید شده و مساجد همواره مورداحترام و محل تجمع مؤمنین بوده است. مطابق حدیثی که از معصومین (علیهم‌السلام) آمده است، همان‌گونه که اهل زمین به آسمان و ستاره‌های درخشان آن می‌نگرند، اهل آسمان نیز به زمین نگاه می‌کنند و مساجد را همچون ستارگان درخشان مشاهده می‌کنند.   
نیاز امروز جهان اسلام، وحدت و همبستگی و اتحاد در مقابل دشمنان اسلام است و مساجد می‌توانند نقش اصلی را در تحکیم همدلی و یکپارچگی مسلمین ایفا کنند.

رفت‌وآمد به مساجد نیز عبادت محسوب می‌شود، این احادیث و روایات زیاد در ارتباط با مسجد، نشان از تأثیرگذاری سازنده مساجد بر جامعه اسلامی دارند و می‌طلبد که همگان و به‌خصوص متولیان امر نسبت به مسجد نگاه ویژه‌ای داشته باشند. مساجد خاستگاه و کانون انقلاب اسلامی است، اما متأسفانه مساجد تنها در ماه مبارک رمضان پررونق هستند که با توجه به نقش مساجد در آگاهی‌بخشی و بیداری مردم، باید از این ظرفیت دینی استفاده بیشتری شود.

در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی، مردم ایران علیه نظام ستم‌شاهی، جلوه‌هایی از نقش مسجد را در بعد ستم‌ستیزی، آشکارا مشاهده کردند و این تا بدان‌هاست که می‌توان انقلاب اسلامی ایران را فرزند مسجد برشمرد. ازآنجایی‌که مسجد بار هدایت فکری و تربیتی نیروهای جامعه را بر دوش دارد لذا محل پرورش نیروهای متعهدی است که حکومت اسلامی به آن‌ها نیاز دارد.

 در سایه رفت‌وآمد به مسجد، خلق‌وخوها و آداب و منش‌های افراد تا حد زیادی آشکار می‌شود و این شناسایی در روابط افراد با یکدیگر سازنده و مؤثر است و حاکمیت اسلامی نیز می‌تواند از این رهگذر، نیروهای متعهد و موردنیاز خود را شناسایی کند. مساجد مرکز حضور و تجمع نیروهای زبده و برگزیده است و با حضور و رفت‌وآمد نسل جوان مسئله امربه‌معروف و نهی از منکر به‌خودی‌خود تحقق می‌یابد.

# حفظ اخلاق اجتماعی در جامعه

حفظ ارزش‌های دینی و اعتقادی در ایجاد و رعایت اخلاق اجتماعی در جامعه اثرگذار است به‌عنوان‌مثال در ماه مبارک رمضان قاعده بر این است که هنجارشکنی روزه‌خواری رخ ندهد که در همین راستا تظاهر به روزه‌خواری نیز به‌عنوان یک هنجارشکنی در جامعه محسوب می‌شود.

مهم‌ترین خواستگاهی که انسان را نسبت به رعایت اخلاق سوق داده و حمایت می‌کند خانواده است که می‌تواند با تقویت جنبه‌های رفتاری در نهاد خانواده حوزه ارتباطات اجتماعی انسان را ارتقا داده و روحیه توجه و رعایت اخلاق بر پایه قوانین را از نهاد خانواده در وجود انسان نهادینه سازد.

# 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 و...

**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. . نهج‌البلاغه، ص 79 [↑](#footnote-ref-3)
4. . آل عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-4)