# فهرست مطالب:

[خطبه اول 2](#_Toc429926406)

[سالروز میلاد حضرت ابراهیم (ع) 2](#_Toc429926407)

[حضرت ابراهیم و دعوت به توحید 3](#_Toc429926408)

[منزلت ابراهیم در نزد خداوند و موقف بندگی‌اش 3](#_Toc429926409)

[شخصیت ابراهیم در قرآن 4](#_Toc429926410)

[آثار پربرکت ابراهیم (علیه‌السلام) در جامعه بشری 4](#_Toc429926411)

[خطبه دوم 5](#_Toc429926412)

[اهمیت دعاهای صحیفه سجادیه 6](#_Toc429926413)

[برخی از مباحث صحیفه سجادیه 6](#_Toc429926414)

[حفظ برکات ماه رمضان 7](#_Toc429926415)

[دو عمل مهم برای حفظ اثر ماه رمضان 7](#_Toc429926416)

[خلاصه کلام 8](#_Toc429926417)

[دعا 9](#_Toc429926418)

# 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.**

# سالروز میلاد حضرت ابراهیم (ع)

اولین روز از ماه ذی‌حجه، یادآور تولد بزرگ پیامبر الهی، ابراهیم خلیل علیه‌السلام است؛ او که با گذر از آزمایش‌های دشوار پروردگار، سربلند و سرافراز، جایگاه پیشوایی مردمان را شایسته گردید و اسوه ای نیکو و کامل برای ره پویان کوی حضرت دوست معرفی شد.

پروردگار متعال، در وصف حضرت ابراهیم و بیان ویژگی‌های آن بزرگوار، چنین می‌فرماید: «**إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ یک مِنَ الْمُشْرِکینَ شَاکرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ وَآتَینَاهُ فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ**»[[3]](#footnote-3)

به‌راستی ابراهیم، امتی مطیع خدا و فردی حق جو بود. او به خدا شرک نمی‌ورزید و نعمت‌های خدا را سپاس می‌گفت. خدا او را برگزید و به راه راست هدایت کرد. ما در دنیا به او سعادت دادیم و در آخرت در شمار صالحان و شایستگان خواهد بود. خداوند، در این آیات، ابراهیم علیه‌السلام را به‌عنوان امت معرفی می‌کند؛ زیرا او جامع همه کمال‌های پسندیده بود.

# حضرت ابراهیم و دعوت به توحید

حضرت ابراهیم علیه‌السلام درراه دعوت به توحید، پذیرای رنج‌ها و مشکلات فراوانی شد. تحقیر و تهدید از سوی نمرودیان، افتادن در آتشی که به دستور پروردگار به گلستانی تبدیل شد، تبعید و حکم به مصادره اموال و...، هیچ‌یک نتوانست او را از راهی که در پیش‌گرفته بود، بازدارد. زمزمه‌های عاشقانه او درراه هجرت به سرزمین کنعان و ترک شهر و دیارش باخدایی که همه هستی او بود، شنیدنی است: خدایا، ما بر تو توکل کردیم و اعتماد نمودیم. از خلق بریدیم و به تو پیوستیم و به‌سوی تو بازگشتیم که بازگشت همه به‌سوی توست.

# منزلت ابراهیم در نزد خداوند و موقف بندگی‌اش

 خدای تعالی در کلام مجیدش ابراهیم را به نیکوترین وجهی ثنا گفته و رنج و محنتی را که درراه پروردگارش تحمل نموده بود، به بهترین بیانی ستوده و در شصت‌وچند جا از کتاب عزیزش اسم او را برده، و موهبت‌ها و نعمت‌هایی را که به او ارزانی داشته در موارد بسیاری ذکر کرده است، اینک چند مورد از آن مواهب را در اینجا ذکر می‌کنیم:

1. خدای تعالی رشد و هدایت او را قبلاً ارزانی‌اش داشته بود.

2. او را در دنیا برگزید. و او در آخرت نیز در زمره صالحین خواهد بود، زیرا او در دنیا وقتی خدایش فرمود: تسلیم شو، گفت: تسلیم امر پروردگار عالمیانم.

3. او کسی است که روی دل را به پاکی و خلوص متوجه خدا کرده بود، و هرگز شرک نورزید.

4. او کسی است که دلش به یاد خدا قوی و مطمئن شده و به همین جهت به ملکوتی که خدا از آسمان‌ها و زمین نشانش داد ایمان آورد، و یقین کرد.

5. خداوند او را خلیل خود خواند.

6. رحمت و برکات خود را بر او و اهل‌بیتش ارزانی داشت و او را به وفاداری ستود.

7. او را به وصف حلیم و أواه و منیب توصیف کرد.

8. نیز او را مدح کرده به اینکه امتی خداپرست و حنیف بوده، و هرگز شرک نورزیده، و همواره شکرگزار نعمت‌هایش بوده، و اینکه او را برگزید و به راه راست هدایت نمود و به او اجر دنیوی داده و او در آخرت از صالحین است.

9. ابراهیم (علیه‌السلام) پیغمبری صدیق بود. و قرآن او را از بندگان مؤمن و از نیکوکاران شمرده و به او سلام کرده است. و او را از کسانی دانسته که صاحبان ابصاراند، و خداوند با یاد قیامت خالصشان کرده است.

10. خداوند او را امام قرارداد. و او را یکی از پنج پیغمبری دانسته که اولی‌العزم و صاحب‌شریعت و کتاب بودند.

11. خداوند او را علم، حکمت، کتاب، ملک و هدایت ارزانی داشته و هدایت او را در نسل و اعقاب او کلمه باقی قرار داده. و نیز خداوند نبوت و کتاب را در ذریه او گذاشت. و برای او در میان آیندگان لسان صدق نام نیک قرارداد.

# شخصیت ابراهیم در قرآن

قرآن کریم به‌منظور حفظ شخصیت و حیات ابراهیم (علیه‌السلام)، دین استوار ما را هم اسلام نامیده و آن را به ابراهیم (علیه‌السلام) نسبت داده و فرموده: «**مِلَّةَ أَبِیکمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ**»[[4]](#footnote-4) و نیز فرموده: «**قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**»[[5]](#footnote-5)

خداوند کعبه‌ای را که آن جناب ساخت، بیت‌الحرام و قبله عالمیان قرارداد و برای زیارت آن مناسک حج را تشریع نمود، تا بدین‌وسیله یاد مهاجرتش را به آن دیار و اسکان همسر و فرزندش را در آنجا و خاطره ذبح فرزند و توجهاتش به خدا و آزار و محنت‌هایی را که درراه خدا دیده، زنده نگاه بدارد.

#  آثار پربرکت ابراهیم (علیه‌السلام) در جامعه بشری

ازجمله آثاری که ابراهیم (علیه‌السلام) از خود به یادگار گذاشت، یکی دین توحید است. زیرا از آن روز تاکنون هر فرد و جامعه‌ای که از این نعمت برخوردار شده، از برکت وجود آن جناب بوده است. امروز هم ادیانی که به‌ظاهر دین توحید خوانده می‌شوند از یادگارها و آثار وجودی او می‌باشند، یکی از آن ادیان، دین یهود است که منتهی و منتسب به موسی بن عمران (علیه‌السلام) است، و موسی بن عمران (علیه‌السلام) یکی از فرزندان ابراهیم (علیه‌السلام) شمرده می‌شود، برای اینکه نسب او به اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق (علیه‌السلام) منتهی می‌گردد، و اسحاق (علیه‌السلام) فرزند ابراهیم (علیه‌السلام) است. یکی دیگر دین نصرانیت است که منتهی به عیسی بن مریم (علیه‌السلام) می‌شود و نسب عیسی بن مریم (علیه‌السلام) نیز به ابراهیم (علیه‌السلام) می‌رسد. و همچنین دین اسلام که ازجمله ادیان توحید است، چون این دین مبین منسوب به رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) است، و نسبت آن جناب نیز به اسماعیل ذبیح (علیه‌السلام) فرزند ابراهیم خلیل (علیه‌السلام) منتهی می‌شود.

پس می‌توان گفت دین توحید در دنیا از آثار و برکات آن جناب است. علاوه بر اصل توحید، برخی از فروعات دینی مانند: نماز، زکات، حج، مباح بودن گوشت چارپایان، تبری از دشمنان خدا، تحیت (سلام) گفتن و احکام ده‌گانه مربوط به طهارت و تنظیف که پنج حکم آن مربوط به سر و پنج حکم دیگرش مربوط به سایر اعضای بدن است، نیز از آن حضرت به یادگار مانده است. اما پنج حکم مربوط به سر: گرفتن آبخور (سبیل)، گذاشتن ریش، بافتن گیسوان، مسواک کردن و خلال نمودن دندان‌ها، هست. و اما پنج حکمی که مربوط به سایر اعضای بدن می‌باشند، عبارت‌اند از: تراشیدن و زائده مو از بدن، ختنه کردن، ناخن گرفتن، غسل جنابت و شستشوی با آب.

# 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[[6]](#footnote-6)» 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 دعاهای صحیفه سجادیه

دعا، پیوندی عمیق میان انسان و پروردگار است که اثر تربیتی و سازندگی مهمی در روح آدمی دارد. به همین دلیل، دعا در اسلام و دیگر ادیان آسمانی، جایگاه ویژه‌ای دارد.

دعاهای امام سجاد (ع) از عمیق‌ترین و پر مفهوم‌ترین ادعیه و مناجاتی است که از پیشوایانمان به ما رسیده و در میان بشر موجود است. از طرفی، این دعاها تنها سلاح برنده و مؤثر امام سجاد (ع) بوده است و آن حضرت در برابر سیل هجوم ستم و تجاوز و انحراف حاکمان وقت، رسالت الهی و نورانی خود را در قالب دعا متبلور ساخت؛ زیرا امام سجاد (ع) در آن دوران اختناق همواره زیر نظر حاکمان اموی بود و آمدوشد حضرت را به‌شدت کنترل می‌کردند. آن‌ها، آن بزرگوار را خانه‌نشین کرده و در خانه ایشان را به روی شیعیان بسته بودند و نمی‌گذاشتند مردم به‌راحتی از معارف الهی امام استفاده کنند.

دعاها و مناجات این امام همام، به نام صحیفه سجادیه معروف است و پس از قرآن و نهج‌البلاغه، بزرگ‌ترین و غنی‌ترین گنجینه حقایق و معارف الهی به شمار می‌رود، به‌طوری‌که بزرگان شیعه آن را آخت، انجیل اهل‌بیت (ع) و زبور آل محمد (ص) نامیده‌اند.

مرحوم مجلسی در مورد دلیل نام‌گذاری صحیفه به زبور آل محمد (ص) و انجیل اهل‌بیت (ع) چنین می‌نگارد: همان‌طور که زبور و انجیل از جانب خداوند متعال بر زبان داود (ع) و عیسی بن مریم (ع) جاری شد، صحیفه نیز از جانب خداوند متعال بر زبان سید ساجدین، علی بن الحسین زین‌العابدین (ع) جریان یافت.

# برخی از مباحث صحیفه سجادیه

1. مسائل اعتقادی: توحید خالص، اسماء الله، نبوت و محبت به نبی مکرم (ص)، امامت، معاد؛ 2. اسلام؛ 3. فرشتگان؛ 4. مباحث اخلاقی؛ 5. طاعات؛ 6. ذکر و دعا؛ 7. سیاست؛ 8. اقتصاد؛ 9. مسائلی درباره انسان و جهان؛ 10. مسائل اجتماعی؛ 11. علم؛ 12. تاریخ؛ 13. مسائل مربوط به بهداشت و سلامت جسم و آرامش روانی؛ 14. مسائل نظامی و یک سلسله مباحث دیگر.

هریک از این مباحث دارای زیرمجموعه‌های خاص خود است. امام سجاد (ع) در همه موضوع‌ها، با شیوه‌ای ابتکاری و نوآوری منحصربه‌فرد، تصویر روشنی از معارف اسلامی و جامعه اسلامی زمان خویش را ارائه می‌دهد و تکلیف مسلمانان را بیان می‌کند.

# حفظ برکات ماه رمضان

بدون تردید یک ماه روزه‌داری و مبارزه عملی با هواهای نفسانی، تأثیر بسیار عمیقی در روح و روان و سلامت جسمانی انسان دارد؛ اما چه کنیم روزه ما اثرش بر نفس و جان باقی بماند؟

در مرحله نخست باید بکوشیم تا روزه ما کامل و واقعی باشد و آنگاه اثر آن تا سال آینده، بلکه برای همیشه، باقی می‌ماند.
امام جعفر صادق علیه‌السلام می‌فرماید: هرگاه روزه‌دار هستی، پس باید گوش و چشم تو از حرام به دور و جوارح و اعضای تو از زشتی‌ها پاک باشد و باید کارهای بیهوده و لغو را از خود دور کنی... لازم است بر تو حلم و وقار و خشوع روزه واقعی زیرا روزه‌دار واقعی کسی است که کاملاً مراقب و مواظب تمامی شئون زندگی‌اش باشد تا کوچک‌ترین نواقص شرعی، عرفی و اخلاقی از او مشاهده نگردد... روزه‌دار باید در حد امکان، سکوت و خاموشی را اختیار کند؛ مگر ذکر خدا و بیان نیازمندی‌هایش؛ از قهقهه و بلند خندیدن بپرهیزد؛ زیرا خداوند بر خنده‌های قهقهه خشم دارد.

از این سخنان پرمعنای امام صادق علیه‌السلام، استفاده می‌شود که روزه وقتی کامل است و ما روزه‌دار واقعی محسوب می‌شویم که این عمل، فقط خودداری از خوردن و آشامیدن نباشد؛ بلکه همه اعضا و جوارح ما روزه‌دار باشند و چنین روزه‌ای، کامل و واقعی است و طبعاً اثر آن پایدار خواهد بود.

# دو عمل مهم برای حفظ اثر ماه رمضان

 دو عمل مهم دیگر باید انجام دهیم تا اثر روزه تا ماه مبارک رمضان بعدی باقی بماند که عبارت‌اند از:

1. پرهیز ازآنچه که موجب زایل شدن اثر روزه می‌شود. علت غایی روزه، دست‌یابی به «تقوا» (دوری از گناه) است؛ زیرا گناه باهدف روزه منافات دارد و ما هنگامی می‌توانیم از اثر روزه (تقوای الهی) به‌طور مستمر بهره‌مند شویم که رفتارمان، همسو و هم‌جهت و در راستای پرهیزگاری باشد.

2. علاوه بر اجتناب از گناه، باید ارتباط خود را با آنچه در ماه مبارک رمضان انجام داده‌ایم، قطع نکنیم؛ یعنی برای تقویت آثار روزه، گاهی روزه‌بگیریم؛ البته این روزه‌ها واجب نیست؛ ولی ازنظر کیفیت باید به همان صورتی باشد که در ماه مبارک رمضان روزه می‌گیریم؛ یعنی، همه اعضا و جوارح ما روزه باشند.

بنابراین، استواری عمل و مداومت بر آن، موجب می‌شود تا اثر آن عمل باقی بماند. امام باقر علیه‌السلام فرمود: دوست‌داشتنی‌ترین عمل نزد خداوند، عملی است که بنده آن را ادامه دهد؛ هرچند اندک باشد و یکی از دلایل استمرار عمل، حفظ و بقای اثر آن است. ازنظر علمی و تجربی نیز این حقیقت ثابت‌شده است که برای ماندگاری یادگیری و نهادینه شدن صفات اخلاقی و معنوی، یک فرآیند دومرحله‌ای را باید طی کرد؛ شکل‌گیری و تثبیت و بقا.

# خلاصه کلام

هر مهارتی که انسان به دست می‌آورد، برای تثبیت و بقای آن، باید ارتباط خود را با آن مهارت اگرچه به‌صورت اندک حفظ کند. این مطلب در مورد مسائل معنوی و اخلاقی نیز صدق می‌کند؛ یعنی اگر بخواهیم اثرات ماه مبارک رمضان، نه‌تنها تا ماه رمضان بعدی حفظ شود، بلکه به‌عنوان یک سرمایه معنوی برای همیشه باقی بماند، باید ارتباط خود را با این ماه حفظ کنیم. نگه‌داشتن این ارتباط، ممکن نیست؛ مگر با انجام دادن همان اعمالی که در ماه رمضان انجام می‌دادیم.

ازاین‌رو، توصیه می‌شود که بعد از ماه مبارک رمضان، گاهی روزه‌بگیرید و تلاوت قرآن را هرچند روزی یک صفحه قطع نکنید و دعاهای مربوط به ماه‌های بعد از رمضان را هرروز بخوانید؛ سیره عملی بزرگان دین مانند پیامبر و ائمه علیهم‌السلام همواره این بود که بعضی از روزها را روزه می‌گرفتند و توصیه می‌کردند که حداقل هرماه سه روز، روزه‌بگیرید (اول، وسط و آخر ماه) و حداقل هرروز پنجاه آیه قرآن را تلاوت کنید و... . این سیره و سفارش‌ها، برای استمرار و بقای آثار ماه مبارک رمضان و تبدیل آن حالات معنوی، به صفات و ملکات ماندگار و همیشگی است؛ به‌گونه‌ای که این آثار، جزء وجود و شخصیت انسان شود و همواره رفتارهای او را تحت تأثیر قرار دهد.

# دعا

خدایا دل‌های ما را به انوار توحید و معرفت خودت روشن بفرما. دل‌های ما را با خودت مأنوس بفرما و شیرینی عبادت و لذت بندگی‌ات را به کام ما بریز. ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. فرزندان ما و نسل جوان ما را از بهترین نسل‌ها قرار بده. آفت‌ها و خطرها را از جوامع اسلامی و از امت بزرگ ما رفع بفرما. مسلمانان را در اقطار عالم پیروز بفرما. شر دشمنان اسلام و عزت مسلمانان را به خودشان بازبگردان خدایا جوامع اسلامی را و امت اسلامی را روزبه‌روز بر عزت و عظمت و توفیقات آن‌ها بیفزا خدا اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز شهیدان گلگون‌کفن ما را و امام بزرگوار ما را با اولیای خودت محشور بفرما. همه خدمت‌گزاران به اسلام به‌ویژه مقام معظم رهبری و همه خانواده‌های ایثارگر را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. خدایا باران رحمت و برکاتت را و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. سلام‌های صمیمانه خالصانه و مشتاقانه این جمع نمازگزار را در روزی که به مولا و سید و سرورمان تعلق دارد به محضر آن آقا و امام منتظر ابلاغ بفرما. بر فرج آن تعجیل بفرما. قلب نورانی او را از ما خشنود بدار. ما را از یاران و انصار و سربازان او قرار بده. انقلاب ما را در پناه خودت محافظت بفرما. کشور ما را کشوری آباد و سالم و معنوی هرچه بیشتر قرار بده.

**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 120، 122. [↑](#footnote-ref-3)
4. . سوره حج، آیه 78. [↑](#footnote-ref-4)
5. . سوره انعام،‌آیه 161. [↑](#footnote-ref-5)
6. . آل عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-6)