فهرست

[خطبه اول: 2](#_Toc141546911)

[توصیه به تقوا 2](#_Toc141546912)

[محور سخن 2](#_Toc141546913)

[نشانه‌های اخلاص 5](#_Toc141546914)

[ذکر مصیبت 7](#_Toc141546915)

[خطبه دوم 10](#_Toc141546916)

[توصیه به تقوا: 10](#_Toc141546917)

[محور سخن 11](#_Toc141546918)

[بیان چند نکته 11](#_Toc141546919)

[پیام عاشورا به مستکبران 12](#_Toc141546920)

[پیام عاشورا به امت اسلام 13](#_Toc141546921)

[پیام عاشورا به مسئولان 13](#_Toc141546922)

[دعا 14](#_Toc141546923)

# خطبه اول:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین و صلی الله عَلَی سَيِّدِنا وَ نَبِيِّنا أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلْمُصْطَفَی مُحَمَّدٍ وَ علی آلِهِ الأَطیبین سیُّما بَقیةِ اللَّهِ فی الأَرَضین

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

## توصیه به تقوا

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُون‏

عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله

اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا من الطالبین بثاره

ایام سوگواری سالار شهیدان و روز عاشورای حسینی را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و شما و خودم را به تقوای الهی به سوگواری خالصانه سالار شهیدان و تاسی پر افتخار عاشورا سفارش و دعوت می کنم

امیدوارم خداوند همه این سوگواری ها و عزاداری های عاشقانه پرشور ملت و همه ما را مورد لطف و عنایت و کرم خود قرار دهد و همه ما را عاشورایی زنده بدارد و عاشورایی بمیراند و عاشورایی در قیامت و عالم آخرت محشور بفرماید.

# محور سخن

از جمله ویژگی‌های بزرگ عاشورا خلوص و اخلاص بی‌پایانی بود که در عاشورا و در این کاروان عاشورایی تجلی کرد.

عالم برای عبادت خدا خلق شده است وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ[[1]](#footnote-1) تمام نظام عالم و هستی و آدم و عالم و جهان برای آن است که ما و شما و انسان در مدار عبودیت خداوند قرار بگیرد، در ریل بندگی خداوند حرکت کند، درون انسان جز انگیزه خدا حضور نداشته باشد.

این فلسفه خلقت است، این حقیقت هستی و جهان خلقت است، وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ تمام این نظام بی‌پایان عالم، تمام این آسمان‌ها و ستارگان و کهکشان‌ها و تمام نعمت‌های بی‌حد و حصر جهان، برای آن است که انسان به مقام عبودیت و پرستش و بندگی خدا نائل شود.

عبادت روح عالم است، پرستش حقیقت حیات است، حقیقت و فلسفه واقعی وجود ما و جهان آن است که به قله‌های عبادت و نیایش و پرستش و بندگی خداوند نائل آییم این حقیقت عالم و وجود ما و شماست.

و حقیقت عبادت و پرستش و نیایش خداوند آن است که در جان ما جز خدا جلوه‌گر نشود، در عالم روح ما در انگیزه‌های ما فقط خدا حاکم باشد، خدا راهنمای ما باشد، خدا سائق وجود ما باشد، خدا انگیزه هر فعل و ترک ما، هر حرکت و سکون ما، هر اقدام و عمل ما باشد.

این حقیقت عبادت است وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ[[2]](#footnote-2) روح عالم عبادت است و روح عبادت اخلاص و خلوص است اینکه جان از هر انگیزه غیر الهی، از هر سائق و محرک درونی جز خدا و فرمان خدا تهی شود این قله بلندی است که عبادت باید ما را به آن رهنمون شود.

حقیقت وجود ما و شما پرستش و نیایش است و حقیقت پرستش و نیایش و عبودیت خداوند اخلاص است، پاک شدن از هر انگیزه غیر الهی، صاف شدن از هر خط و خطوط شیطانی و اهریمنی است، این البته مقول به تشکیک است مراتب دارد، در مراتب اخلاص باید سیر کرد و روز به روز از ناخالصی‌ها و نا پاکی‌ها، اهداف و اغراض دنیوی پاک شد

این مرتبه مخلِص و مخلَص است که قله آمال عارفان و مشتاقان خداست، این قله اخلاص را باید هدف گیری کرد.

مکتب عاشورا و مدرسه سرافراز و پرافتخار عاشورا ما را به این قله‌های بلند اخلاص و تهی شدن از هر انگیزه دنیایی و شیطانی فرا می‌خواند.

بسم الله هیئت‌های ما، عزاداری‌های ما، عرض و ادب و اخلاص‌های ما، ما را به اخلاص برای خدا فرا می‌خواند، بارها گفته‌ایم عاشورا یک فلسفه حقیقی زندگی است، یک مکتب انسان ساز است، در عاشورا همه درس‌های زندگی سعادت‌آمیز جمع شده است و به همین دلیل عاشورا، عاشورا شد به همین عاشورا ماندگار شد، به خاطر همین راز عاشورا جاویدان در تاریخ شد.

راه روشن عاشورا و صراط مستقیم عاشورا ما را به درس‌های فراوانی فرا می‌خواند، روح این درس‌ها، جان مایه این حرکت عاشورایی اخلاص است، پاک شدن از همه شائبه‌های مادی، دلدادگی به حقیقت عالم و به خدای عالم و عشق بازی با خدا و آرمان‌های الهی است، این خلوص است، این اخلاص است.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، جز امر به اخلاص شما هیچ فرمانی ندارید، این صرط مستقیم خداست، این شاه راه کربلا و عاشورای حسینی است،

بندگان خدا، جوامع انسانی، راه خدا را برگزینید مسیر خلوص و اخلاص را بپیمایید. این درس بزرگ عاشورا است

اما هنر سالار شهیدان و هنر عاشورا آن بود که این اخلاص شد یک کاروان، این اخلاص از افراد عبور کرد، یک کاروان کوچک اما به تمام معنا بزرگ، مظهر اخلاص و خلوص برای خدا شد.

همه کسانی که امروز به عشق سالار شهیدان در نماز شرکت می‌کنید، همه عزاداران و سوگواران واقعی همه ما مخاطب به درس اخلاص عاشورایی هستیم.

اخلاص عاشورایی، اخلاص یک فرد نبود، اخلاص یک جمع عاشق بود، اخلاص در شرایط عادی و طبیعی نبود، اخلاص در برابر امواج طوفانی بلا بود، اخلاص در یک کشتی طوفان زده بود، این اخلاص عاشورا را مظهر امید، شجاعت، ایستادگی، مقاومت، نهراسیدن و دل به دریاهای خطر زدن و ریسک‌های بزرگ کرد.

اخلاص جان مایه عاشورا است، اخلاص روح و فلسفه عاشورا است

پیام اخلاص عاشورا آن است که بندگان خدا می‌توانید از همه قیدها و بندها خویشتن را رها کنید، می‌توانید از تشویق‌ها و تهدیدهای مادی خود را آزاد کنید.

این درس بزرگ اخلاص عاشورایی است، در زندگی فردی و جمعی و خانوادگی در حرکت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، همه جا می‌توان خدا را حاکم کرد، انگیزه الهی را مسلط کرد این شدنی است.

عاشورا نشان داد در بدترین شرایط، در دشوارترین شرایط در سخت‌ترین مراحل زندگی می‌شود با خدا معامله کرد، همه ناپاکی‌ها و ناخالصی‌ها را از درون به برون افکند، یک راست در پیشگاه خدا حضور یافت، پاک و پاکیزه و مبرا از هر آلودگی. این خلوص عاشورا یک صفحه نورانی و در حقیقت جان مایه عاشوراست.

## نشانه‌های اخلاص

ما خلوص و اخلاص را چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم؟

چگونه می‌توانیم بفهمیم که خالص و مخلص هستیم یا نه؟

علائم و نشان‌های زیادی وجود دارد، مهمترین آن‌ها این است که انسان کاری را که خوب است و برای خدا باید انجام دهد، بسنجد در شرایطی که هیچ مشوق مادی نیست، هیچ انگیزه مادی وجود ندارد، شرایطی که بلکه مانع‌ها و سدهای برای کار برای خدا وجود دارد باز کار را انجام دهد، به همان اندازه که کار خوب ما و شما تحت تأثیر مشوق‌های مادی است، ما مخلص نیستیم، به همان اندازه که ما اقدممان در گروی آفرین دیگری است، طمع در مادیات داریم کار ما از خلوص دور است.

کار خالص این است که لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا[[3]](#footnote-3) آن قدر کار پاک و پاکیزه می‌شود که انسان از مدار تشویق و از طمع در امور مادی آزاد می‌شود، کار را آگاهانه برای خدا انتخاب کرده است، دیگری او را تشویق بکند یا نکند در او اثر نمی‌گذارد.

بالاتر از آن این است که کار از مدار تهدید و ترساندن دیگران آزاد شود، کار خوب انجام می‌دهد برای این کار خوب هیچ مشوق مادی نیست، این کار خالص است. کار خوب انجام می‌دهد، بالاتر، برای انجام آن مانع می‌تراشند، او را تهدید می‌کنند، او را به خطر می‌افکنند، اما او از مدار این تهدید هم بیرون رفته است، این کار خالص می‌شود.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، معنای آن این است که نماز شما، جماعت ما و شما، انفاق ما و شما، عزاداری ما و شما بدون رعایت و تحت تأثیر مشوق‌ها و تهدید‌های مادی باز انجام پذیرد، هیچ مقامی، هیچ پولی و هیچ مشوق مادی نیست باز می‌رود به جبهه این می‌شود خالص.

بالاتر از آن این است که به او طعنه می‌زنند، او را ملامت می‌کنند، او را مورد تهدید و خطر قرار می‌دهند باز هم برای خدا انجام می‌دهد. اینها نشانه‌های خلوص و اخلاص است.

رهایی از مشوق‌های مادی طمع به نعمت‌ها و مطاع دنیا از مال و مقام و آفرین و تشکر و پاداش، ادم که از اینها رها شد خالص‌تر است.

و گام بالاتر این که آن قدر آگاهانه و آزادانه کار خوب را انتخاب کرده است که امواج تهدید و طوفان‌های خطر باز او را از پا در نمی‌آورد این اوج اخلاص می‌شود.

عاشورا مظهر تجسد این ملاک‌های خلوص است. خطرها در برابر کار خوب ما را پاک‌تر می‌کند، افضل الاعمال اهمزها است خطر ما را آبدیده و پاک می‌کند یک تکه سنگ طلا از معدن طلا بر می‌گیرند وقتی به خلوص و عیار بالا می‌رسد که صد جور فشار بر آن وارد آید، صیقلی داده شود، ماده‌ای که از آن انرژی هسته‌ای تولید می‌شود وارد انواع سختی‌ها و فشارها می‌شود تا به خلوص می‌شود، و ماده دارای انرژی سرشار هسته ای.

این سختی و فشار، این محنت و آلام و رنج‌ها در مسیر خدا کار را خالص‌تر می‌کند.

اینها معیارهای خلوص است، رهایی از تشویق‌های مادی، رهایی از احساس خطر و عقب نشستن در برابر موانع، اینها نشانه‌های خلوص و عواملی است که ما را به قله‌های اخلاص می‌رساند.

بسم الله، عاشورا بی‌مانند است در تاریخ توحید و رسالت، در اوج اخلاص، این اخلاص است که شما را زیر پرچم عاشورا بعد از قریب ۱۴۰۰ سال جمع کرده است.

نه حسینیه‌های میبد، نه حسینیه‌های یزد، نه حسینیه‌های ایران، بلکه عزاخانه‌های حسین در سراسر عالم بعد از ۱۴۰۰ سال روشن است.

دل‌ها پروانه‌وار حرکت می‌کنند، شمع‌ها می‌سوزند، جان‌ها فدایی حسین می‌شوند به خاطر اخلاص عاشورا.

حالا این جمع از مدینه آمده تا کربلا و بعد از آن اسرا به سمت سفر اسارت، همه این جمع خالص است، هسته اصلی عاشورا خالص است، در میانه راه آمدند و رفتند اما این دریای زلال عاشورا چنان پاک است همه خس و خاشاک را بیرون می‌ریزد، همه ناخالصی‌ها باید برود، اینجا جنگ بدر نیست، جنگ احد نیست، جنگ حنین نیست، کارزارهای گوناگون تاریخ اسلام نیست، اینجا یک مثال دارد فقط عاشورا، اینجا هیچ ناخالصی نیست، اینجا همه ناخالصی‌ها بیرون ریختند، همه ناپاکی‌ها کنار زده شدند، این صفحه، صحفه‌ای به زلالی آسمان و عالم غیب است، عاشورا زلال و زلال، خالص خالص است هیچ جای دیگر عالم عاشورا نیست.

امام می‌داند چه بکند، امام می‌خواهد الگویی بیافریند تا به همه عصرها و نسل‌ها بگوید می‌شود در بحرانی‌ترین شرایط پای خدا و آرمان‌های خدا ایستاد، این سخن عاشوراست، این پیام رسای عاشورا است که گوش عالم را درنوردیده است، از عصرها و نسل‌ها عبور کرده است و پیام آن هر روز زنده‌تر از قبل است این عاشورای پر افتخار ماست.

همه ناخالصی‌ها باید برود، آن جمع معدودی بمانند که جز برای خدا هیچ انگیزه‌ای ندارند، جمع معدودی بمانند که روز عاشورا می‌بینند که امام می‌فرماید نمی‌بینید که چگونه درهای بهشت به روی شما باز شده است برای این جمع نه آینده‌ای وجود دارد نه طمعی در دنیا وجود دارد و نه خستگی از مقاومت در برابر خدا وارد امواج بلا می‌شوند بی‌هیچ چشم داشت مادی.

خدایا ما کجاییم؟ و این خورشید تابناک عاشورا کجا؟

امام این جبهه را تصویه می‌کند، دائم اینها را که گوشه دلشان به دنیا چسبیده است بیرون می‌ریزد، چراغ‌ها را خاموش می‌کند، اعلام می‌فرماید بروید، شب عاشورا هم به یارانش می‌گوید اینها فقط من را هدف گرفته اند، بروید، من به هیچ کسی نیاز ندارم من خود را برای لقای خدا آماده کرده ام، من آرمان بزرگ الهی را دنبال می‌کنم همه ناخالصی‌ها رفتند، چنان شد که همه خلوص تاریخ، همه اخلاص رسالت و توحید در عاشورا به شکل بی‌مانند در گذشته و آینده جمع شد و در نقطه مقابل همه پلیدی‌ها اجتماع کردند، این کارزار بزرگ عاشوراست.

درس بزرگ عاشورا اخلاص است، اخلاص، اخلاص، انقطاع الی الله، دلدادگی به خدا، معامله با خدا، استقبال از خطرها برای انجام تکالیف الهی است، این عاشوراست همه کسانی که بعد از قریب ۱۴۰۰ سال زیر این بیرق جمع شده‌اید اخلاص برای خدا و جانفشانی برای آرمان‌های الهی است.

## ذکر مصیبت

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

بعد از شهادت یاران و اصحاب با وفا، نوبت ابالفضل العباس می‌رسد، بعد از اینکه همه به شهادت رسیدند عباس آمد خدمت حضرت، بکی العباس و قال انی الی لقاء ربی اشتاق و احن، جنازه‌ها را می‌بیند، معرکه رزم را می‌بیند، عباس در محضر برادر می‌گوید من عاشق مرگم، عاشق لقای خدا هستم، آمد در محضر حضرت فرمود هَل مِن رُخصَة؟ برادر اجازه می‌دهی؟ چون عباس رمز لشگر است، علمدار لشکر است، امید خیمه هاست، اجازه می‌گیرد، اجازه می‌دهی؟ امام اجازه داد؟ خیر، امام اجازه رزم به عباس نداد، امام گریست، و بکی بکائاً شدیداً، یکی از آن صحنه‌هایی که در مقتل آمده است که بکی بکائاً شدیداً وقت اذن عباس است، امام سخت گریست، تا اینکه محاسن او از اشک‌های او سیراب شد، بعد امام به ابالفضل فرمود تو علامت عسکر من، صاحب لوای من هستی، اگر تو برای رزم به سوی اینها عازم شوی، همه چیز فرو خواهد ریخت، تو برو برای بچه‌ها آب بیاور، اذن امام برای آوردن آب است، ابالفضل العباس وارد شریعه فرات می‌شود.

حضرت فرمودند فاطلب اولاً لهولاء قلیلا من الماء جمله خیلی ظریفی است، امام می‌فرماید آب بیاور ولی به همین اندازه نه، می‌گوید یک کمی آب برای این بچه‌ها بیاور، کمی، قلیلاً من الماء معلوم است که نمی‌شود این خیام را و زنان و بچه‌های تشنه را با آب سیراب کرد، می‌گوید یک کمی آب بیاور برای اینها.

عباس رفت ابتدا موعظه کرد، موعظه اثری نکرد، برگشت که خبر بیاورد که این موعظه‌های من در دل‌های پرقساوت اینها اثر نکرد، فَسَمَعَ الأَطفَالُ يُنادُونَ : العَطَشَ! اَلعَطَشَ! دید همه بچه‌ها می‌گویند العطش العطش، فَرَكَبَ فَرَسَهُ وَ أَخَذَ رُمحَهُ وَ القُربَةُ وَ قَصَدَ نَحوَ الفُراتِ وَ أَحَاطَوا مِمَّن كَانُوُا مُوَكِّلِينَ بِالفُرَاتِ مشک را گرفت، امد نزدیک فرات، تعبیر مقتل این است أَحَاطَوا مِمَّن كَانُوُا مُوَكِّلِينَ بِالفُرَاتِ دور حضرت را حلقه زدند که راه فراری برای حضرت نماند.

و رموه بالبال او را تیرباران کردند حضرت اینها را کنار زد همان طور که می‌دانید، امد آب بیاشامد، فذکر العطش الحسین، یاد عطش امام حسین و خاندان او به ذهنش امد صدا زد وَاللهِ لَا اَذُوقُ المَاءَ وَ سَیِّدِی الحُسَینِ عَطشَانُ ، هرگز آب نمی‌آشامم، این خلوص عاشوراست، این اخلاص عاشورای حسینی است.

آب را کنار زد، مشک را پر کرد، در میانه راه، با آن حوادثی مواجه شد که مستحضرید، حتی ضرب نوفل الازرق بیده الیمنی، نوفل به دست راست حضرت زد، حضرت اب و مشک را به دست چپ گرفت فرمود:

وَ اللهِ اِنْ قَطَعْتُموا يَميني اِنّي اُحامي اَبَداً عَنْ ديني.

بعد جلوتر آمد بعد آمدند حضرت مشک را به دست چپ گرفت، فجائه فاصاب القربه به دست چپ اصابت کرد حضرت مشک را به دهان گرفت، تیری امد و مشک را سوراخ کرد همه انتظار اهل خیام تمام شد امام آمد بالای سر عباس دید یخور فی دمه دید افتاده بر زمین در خون غلطان است، یخور فی دمه و صاح الی اخیه یا اخا ادرک اخاه

امام بالای سرش آمد، وا اخاها، وا عباسا، وا مهجة قلبا اینها صدای حضرت است در کنار جنازه ابالفضل العباس، اما آن لحظه‌های جانسوز عباس آن وقتی است که حضرت چشم‌ها را باز کرد دید برادرش بر سر اوست، حضرت آمد جنازه را و جسد حضرت را حرکت بدهد، ابالفضل العباس سوال کرد برادر الی این ترید بی‌یا اخی، مرا برای چه حرکت دادی؟

چون امام علی اکبر و بعضی از شهدای دیگر را به سمت خیمه آورد، حالا عباس سوال می‌کند برای چه حرکت می‌دهی؟ امام جوابشان چه بود؟ امام جوابشان این بود که تو را می‌برم به سمت خیمه، اباالفضل العباس عرض کرد فقال اخی بحق جدک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیک ألا تحملنی، او را به جدش قسم داد که من را به سمت خیمه نبر، چرا؟ چرا من را به سمت خیمه نبر، لماذا یا أخی، من چرا تو را به سمت خیمه نبرم

جواب ابالفضل این است انّی مستحن من ابنتک سکینه و قد وعدت‌ها بالماء به خدا من خجالت می‌کشم به خیمه بیایم من به سکینه وعده آب دادم.

الا لعنة الله علی القوم الظالمین

و سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

صدق الله العلی العظیم

# خطبه دوم

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین و صلی الله عَلَی سَيِّدِنا أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلْمُصْطَفَی مُحَمَّدٍ وَ علی عَلِيٍّ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَى الصِّدِّيقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ الْخَلَفِ الْقائِمِ الْمُنتَظَر صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ

# توصیه به تقوا:

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

همه شما و خودم را به تقوای الهی سفارش می‌کنم

امام در روز عاشورا چند خطبه دارند؛ در یکی از خطبه‌های خود چنین ما و شما را و تاریخ بشریت را به تقوا توصیه کرده اند.

امام حسین علیه السلام روز عاشورا اینگونه ما را به تقوا فرا می‌خواند: عِبادَاللّهِ -امام را در عاشورا مجسم کنید- این ندای تقوا را از آن مجسمه تقوا بشنویم؛ عبادالله اتقوا الله

روز عاشورا همه یاران و دشمنان را به این خطاب ندا می‌کند، اِتَّقُواللّهَ خدا را پرهیز کنید، از خدا بترسید، وَ کُونُوا مِنَ الدُّنْیا عَلی حَذَرٍ از دنیا بیمناک باشید این دنیا شما را زمین خواهد زد، از دنیا بیمناک باشید، فَاِنَّ الدُّنْیا لَوْ بَقِیَتْ لاِحَدٍ اَوْ بَقِیَ عَلَیْها اَحَدٌ، کانَتِ الاْنْبِیاءُ اَحَقَّ بِالْبَقاءِ اگر قرار بود دنیا بماند شایسته‌ترین افراد برای بقای در دنیا انبیاء بودند این دنیا جای بقا نیست، دنیای جاویدی نیست، إن الله خلق الدنیا للفناء و جدیدها بال و نعیم‌ها مزمهل و سرورها مکفهر امام در روز عاشورا می‌فرماید این دنیا برای پایان‌پذیری و فناست، تازه‌های دنیا کهنه است تازه‌ترین نعمت‌های دنیا کهنه است، دنیا ناچیز است تازه‌های آن کهنه است، نعمت‌های آن پایان می‌پذیرد و خوشی‌های آن هم عبوس و گرفته است، تازه دنیا فرسوده و کهنه است، خوشی دنیا هم عبوس و تلخ است این دنیاست.

امام این دنیاشناسی و آخرت‌شناسی و جهان‌شناسی داشت که برای خدا آن گونه فداکاری کرد.

خدایا همه ما را مجهز به تقوای عاشورایی و کربلایی بفرما.

## محور سخن

از همه عزاداران، هیئت‌های عزاداری، جوانان و مردان و زنان و نوحه خوانان و سرایندگان و اهل وعظ و منبر و همه کسانی که در این ده روز بهترین صحنه‌های عزاداری و سوگواری را خلق کردند.

بار دیگر علی رغم همه سختی‌ها و مشکلات پایداری در راه حسین را نشان دادند، نشان دادند که عزای امسال حسین علیه السلام با شکوه‌تر از سال قبل است، نشان دادند که این ملت و این عاشقان حسین پای حسین و آرمان‌های عاشورا ایستاده‌اند

شکرالله مسائیکم، اعظم الله اجورکم، تقبل الله اعمالکم

خدا همه این تلاش و سوگواری‌ها و عرض ارادت‌ها و خدمت‌ها و تلاش‌هایی که انجام داده‌اید را مورد قبول خود قرار بدهد

## بیان چند نکته

اولین نکته آن است که عاشورایی، عاشورای واقعی است که انسان ساز، جامعه ساز و تمدن ساز باشد، این نشانه عاشورای مقبول حسینی است، اگر عاشورای شما و ما در زندگی فردی ما، در زندگی خانوادگی ما، در محیط اجتماعی ما اثر گذاشت، آن عاشورای خالص و واقعی است.

عاشورایی که جامعه را از فساد پاک می‌کند، عاشورایی که بی‌عفافی و بی‌حجابی را ترد می‌کند، عاشورایی که فقر و فساد را می‌زداید، عاشورایی که انسان‌ها را برای خدمت به خلق خدا متحد می‌کند این عاشورای واقعی است.

عاشورای انسان ساز، عاشورای جامعه ساز، عاشورایی که اربعین آن مژده دهنده تمدن نوین اسلامی است، این عاشورای واقعی است.

کمربندها را ببندید عزم‌ها را جزم کنیم، دل‌ها را به خدا بسپاریم، با آرمان‌های شهدای کربلا بیعت و میثاق ببندیم، عاشورای این قرن و این عصر و زمان، برخورد و کارزار گفتمان مترقی انقلاب اسلامی و شهدای عالیقدر ما با جبهه امریکا و اسرائیل، با جبهه مستکبران عالم، با جبهه منافقان و بدخواهان و مسخره کنندگان ارزش‌های الهی است

همه عزاداران و سوگواران، عاشورا تمام نشده است، پرونده کربلا بسته نشده است، امروز هم عاشوراست متناسب با خود آن.

نمی‌بینیم مستعمران و مستکبران عالم راه یزید را طی می‌کنند، نمی‌شنویم با گوش‌های باطنمان که امام می‌فرماید دنیا را ببینید افلا ترون الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه نمی‌شنویم که امام می‌فرماید: الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین الذله و السله ندای عاشورا این است هیهات منا الذله

امروز هم معرکه عاشورا و میدان عاشورا به روی ما و شما گشوده است جانبازی برای خدا، فداکاری برای آرمان‌های اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی، انقلاب اسلامی که برای شماست، سهام دار آن ملت عزیز ماست، شهدا و ایثارگران ما هستند، انقلاب اسلامی در عاشورا ریشه دارد نه هیچ جای دیگر.

انقلاب اسلامی عاشوراست، عاشورا همه خوبی را در بر دارد، هرچه بدی در این جریان پیدا می‌شود از منِ مسئول، از شخص خطاکار، از جریان نفاق و ناپاکی هاست، انقلاب اسلامی مثل عاشورا زلال است باید پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاد.

امروز هم معرکه عاشورا در سراسر عالم برقرار است، حسینی‌های راستین باید با همه وجود فریاد زنند «لبیک یا حسین» این راه پرافتخاری است که باید آن را بپیماییم

فکر نکنیم عاشورا یک قطعه تاریخی تمام شده است، هرگز، امام عاشورا را خلق کرد تا در همه تاریخ، همه انسان‌های پاک و آزاده زیر پرچم او جمع شوند، به آرمان‌های او عشق بورزند

## پیام عاشورا به مستکبران

پیام عاشورا به همه مستکبران عالم آن است که ما عاشورایی هستیم، ایران و محور مقاومت، آزادگان عالم خط خود را از عاشورای سرخ حسین یاد گرفته اند.

اگر فکر می‌کنند با تحریم و فشار، با فتنه‌انگیزی و هزار مصیبتی که بر سر این عاشوراییان می‌آورند آن‌ها عقب می‌نشینند آن‌ها اشتباه می‌کنند

ملت ایران عاشورایی است، جوانان ما حسینی هستند و هرگز در برابر شما تسلیم نخواهند شد.

ملت ایران انقلاب اسلامی، محور مقاومت، محور عاشوراست این را بدانید، از یمن تا سوریه، از سوریه تا لبنان و عراق و هر جایی که مسلمان آزاده و عاشورایی هست محور خود را کربلا می‌دانند و عاشورا

پیام عاشورای امسال به اسرائیل و دشمنان اسلام، به قرآن سوزان تبهکار آن است که ما از عاشورا یاد گرفته‌ایم، پای قرآن‌مان می‌ایستیم، پای آرمان‌های دینمان می‌ایستیم، پای عزت و شرافت و کرامت الهی خود خواهیم ایستاد، آرزوی خود را باید به گور ببرید این ملت عاشورایی بوده است و به فضل الهی خواهد بود.

## پیام عاشورا به امت اسلام

پیام عاشورای ایران و اسلام و امت اسلام این است به دوستان که عاشورا باقی خواهد ماند، شما باقی خواهید ماند، دشمنان اباعبدالله در تاریخ محو شده‌اند، پیشگویی زینب کبری محقق شد؛ و الله لا تمحوا ذکرنا و لا تمیت وحینا آن زن آزاده، آن زن قهرمان کربلا، آینده تاریخ را پیش بینی کرد، زینب به تاریخ گفت دشمنان ما محو خواهند شد، پرچم ما در اهتزاز خواهند ماند،

یاد ما، نام ما، مصیبت زدگان کربلا، مهنت دیدگان کربلا می‌ماند این امروز هم هست.

انقلاب اسلامی می‌ماند، شهدای ما می‌مانند، عاشورای ما می‌ماند

## پیام عاشورا به مسئولان

پیام عاشورا به مسئولان آن است که ودیعه سختی و سنگینی در دست شما هست، باید قدر این ملت را دانست، باید تلاش کرد، باید مجاهدت کرد.

از همه عزاداران سپاسگزارم امیدوارم درس امید، شکیبایی، مقاومت، دین داری، امر به معروف و نهی از منکر، عبادت و نماز، جمعه و جماعت را از عاشورا فرا بگیریم

درس عاشورا درس خدمت به مردم است، این اطعام‌ها، انقاق‌ها، فعالیت‌های خوب عاشورایی که در هیئات و مساجد هست بسیار سنجیده و قابل ستایش است اینها باید در طول سال ادامه پیدا بکند.

حسینیه‌ها باید با مسجدها گره خورند از فردا باید مسجدها که مسجدهای آبرومند دارید آبرومندتری شود

جوانان شما الهی‌تر شوند، حرکت ما انقلابی‌تر شود، فسادها کاهش پیدا کند، کوی و برزن ما از ناپاکی‌ها زدوده شود. این پیام عاشوراست

همه مسئولیم همه در کنار هم باید برای رشد و تعالی کشور، پیشرفت در همه ابعاد کشور تلاش بکنیم.

## دعا

نَسْئَلُکَ اللَّهُمَّ وَ نَدْعُوکَ بِاسْمِکَ الْعَظیمِ الْاعْظَمِ، الْاعَزِّ الْاجَلِّ الْاکْرَمِ، یا اللّهُ یا اللّهُ یا اللّهُ

خدایا عزاداری‌ها و سوگواری‌های ما را با عنایت و کرم خود قبول بفرما

ما را عاشورایی زنده بدار

ما را عاشورایی بمیران

ما را با عاشورائیان محشور بفرما

به ما توفیق تجلی بخشیدن به درس‌های عاشورا در زندگی فردی و اجتماعی عنایت بفرما

نسل جوان عزیز و شریف ما را هر چه بیشتر با آرمان‌های عاشورا و معارف بلند حسینی آشنا بفرما

آنان را از همه خطرها مصون بدار

همه خطرها را از ملت ایران و امت اسلام دور بدار

خطر همه دشمن‌ها را به خودشان باز بگردان

این ملت را در کنف حمایت خود قرار بده

به برکت عاشورا ما را از همه مصیبت‌ها و سختی‌ها دور بدار

اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، درگذشتگانی که سال قبل بودند و امسال نیستند، شهدای عالیقدر، امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما.

گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر،

خدمت گزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را موید و منصور بدار.

سلام و درود این جمع عزادار و عاشق و شیدا را به محضر اولیا و انبیاء الهی به ویژه سالار شهیدان و یاران او و حضرت ولی عصر ارواحنا فدا ابلاغ بفرما.

بر فرج حضرت ولی عصر تعجیل بفرما.

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اللَّهُ الصَّمَدُ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

صدق الله العلی العظیم

1. - سوره ذاریات، آیه ۵۶ [↑](#footnote-ref-1)
2. - سوره بینه، آیه ۵ [↑](#footnote-ref-2)
3. - سوره انسان، آیه ۹ [↑](#footnote-ref-3)