فهرست

[خطبه اول: 2](#_Toc162364551)

[توصیه به تقوا 2](#_Toc162364552)

[محور سخن 2](#_Toc162364553)

[عوامل تکفیر 3](#_Toc162364554)

[اجتباب از گناهان کبیره 3](#_Toc162364555)

[اقسام گناهان 4](#_Toc162364556)

[گناهان کبیره 4](#_Toc162364557)

[گناهان صغیره 5](#_Toc162364558)

[درجات محو گناه به واسطه توبه 7](#_Toc162364559)

[دعا 8](#_Toc162364560)

[خطبه دوم 9](#_Toc162364561)

[توصیه به تقوا: 9](#_Toc162364562)

[مناسبات 9](#_Toc162364563)

[مناسبات ماه رمضان 9](#_Toc162364564)

[شعار سال ۱۴۰۳ 10](#_Toc162364565)

[محور دوم 11](#_Toc162364566)

[عوامل تزلزل خانواده 11](#_Toc162364567)

[محور سوم: غزه 13](#_Toc162364568)

[محور چهارم 14](#_Toc162364569)

[دعا 15](#_Toc162364570)

# خطبه اول:

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِکِ الْمُلْکِ مُجْرِی الْفُلْکِ مُسَخِّرِ الرِّیَاحِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ دَیَّانِ الدِّینِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

وَ صَلَّی اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا العَبد المؤید و الرسول المسدد الْمُصْطَفی الامجد أبِي الْقاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی آلِهِ الاطیبین و لا سیُّما بقیةِ الله فی الارضین

## توصیه به تقوا

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

عِبادَ اللّهِ اُوصِيكُم و نَفسی بِتَقوَی الله وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه

 همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزه دار، در نخستین جمعه سال جدید و در ماه شریف و مبارک رمضان به کسب فیوضات ماه مبارک رمضان، تقرب الی الله در این ماه شریف و رعایت حدود و ضوابط و شرائط تقوا که فلسفه اصلی ماه مبارک است سفارش و دعوت می‌کنم.

و از خداوند متعال می‌خواهیم که همه ما را در این ماه شریف به ترقی در مدارج تقوا و پیشرفت در درجات خداترسی توفیق روز افزون عنایت و کرامت بفرماید.

# محور سخن

در خطبه قبل عرض کردیم که در اعمال نیک و بد ما، قوانینی وجود دارد و حدود دوازده قانون بر اعمال خوب و بد ما حاکم است.

یکی از این قوانین عبارت است از تکفیر و معنای تکفیر این است که در مواردی عمل‌های خوب برتری پیدا می‌کند به گونه‌ای که بعضی از عمل‌های ناشایست و معصیت را می‌پوشاند، عقاب و عذاب آن‌ها را کنار می‌زند، آثار آن‌ها را محو می‌کند.

محو گناه و آثار گناه با عمل‌های نیک و کارهای خوب و طاعت خدا یک قانون است که در قرآن با تعبیر تکفیر و بعضی از تعابیر دیگر به آن اشاره شده است.

عرض کردیم که در نقطه مقابل این قانون حبط یا احباط است، معنای این قانون این است که گاهی هم به عکس می‌شود یک عمل‌های بد و معصیت‌های بزرگ بسیاری از خوبی‌ها را و طاعات الهی را محو می‌کند آن هم در قرآن مطرح است.

از نگاه کلامی و فلسفی اشاره کردیم که اینجا سه نظریه است که یک نظریه کلاً احباط و تکفیر را نفی می‌کند، یک نظریه احباط و تکفیر را در حداکثر قائل است و نظریه درست این است که ما در مواردی بر اساس آن چه که از قرآن و روایات استفاده می‌شود محو آثار یک عمل به عمل دیگر وجود دارد.

منتهی این در چهارچوبی است که قرآن و روایات آن را تبیین می‌کنند.

یک محو هست که احباط می‌باشد؛ خوبی‌ها به وسیله بدی از بین می‌رود و یک محو هم هست که تکفیر است که بدی‌هایی و اعمال ناصحیحی زدوده می‌شود و محو می‌شود به خاطر کارهای خوب برجسته و ممتاز، این تکفیر است تجاوز خداست و عبور خداست با لطف و کرم خود از گناهانی به خاطر یک شایستگی‌هایی که عبد آن را به دست آورده است.

# عوامل تکفیر

در قرآن کریم و روایات اگر دقت شود می‌شود به حدود پانزده عامل از عوامل تکفیر و پوشاندن گناهان به واسطه خوبی‌ها اشاره کرد.

در اینجا فهرست‌وار به بعضی از این عوامل اشاره می‌کنم.

پس سؤال این است؛ چه عواملی، چه خوبی‌هایی، چه اعمال برجسته و ممتازی است که اگر از انسانی صادر شود بعضی از گناهان و معصیت‌ها پوشانده می‌شود، محو می‌شود، آثار آن زائل یا کم می‌شود؟

در پاسخ به این سؤال بر اساس آنچه که مستفاد از ظاهر آیات و برخی از روایات هست، به عواملی حدود پانزده عامل می‌شود اشاره کرد.

اجتباب از گناهان کبیره

این محو گناهان صغیره می‌کند، در دو سه آیه قرآن کریم که یکی از آن‌ها صراحت بیشتری دارد و آیات دیگر احتمالا به همین اصل اول اشاره می‌کند می‌بینیم که قرآن با این بیان مبارک می‌فرماید: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ[[1]](#footnote-1)، این آیه شریفه، آیه بنیادی و پایه‌ای است که بر اساس آن و بعضی تفاسیری که قابل دفاع هست، گناهان به دو قسم تقسیم می‌شود، گناهان کبیره و گناهان صغیره.

## اقسام گناهان

گناهان بزرگ و گناهان کوچک، در توضیح این تقسیم اینطور فرموده‌اند که از یک نگاه هر گناهی بزرگ است برای اینکه در هر گناه انسان و بنده خدا پا روی خطوط قرمز الهی می‌گذارد و از خط قرمزها و حرمت‌های خدا عبور می‌کند.

عبور از خط قرمز خدا در هر درجه و مستوایی باشد این عصیان و گناه و بزرگ است وقتی که انسان خود را با مقام ربوبی مقایسه کند، آن حق مطلق خداوند را ببیند، هر تخطی و عصیان، هر عبوری از خط قرمزها و حرمات الهی گناه است و بزرگ و زشت و شکستن حریم کبریایی خداوند است و لذا همه گناهان بد است، همه گناهان بزرگ است، همه گناهان عبور از حرمت الهی است که بالاترین حرمت‌ها در جهان و عالم هستی است.

اما در عین حال خداوند به دلیل اینکه اراده مقول به تشکیک دارد و مراتب حکم خدا متفاوت است یک برش زده است بر اساس این تفسیر از آیه و ظواهری از آیات و بر خلاف آنچه بعضی این را نفی کرده اند، درست این است که تقسیم گناهان به کبیره و صغیره هست، بعضی از گناهان کبیره است، برخی صغیره است.

### گناهان کبیره

گناهانی است که خدا در آن جا اراده قاطع دارد، نهی مؤکد دارد، به صورت غلاظ و شداد انسان‌ها را از آن بر حذر داشته است و در قرآن بر آن‌ها وعده عذاب داده است. اینها یک دسته از گناهان است که زشت‌تر است، این گناهان هفت تاست، بیست تاست، هفتادتاست؟ روایات در اینجا متفاوت است.

غصب اموال مردم، قتل و کشتن دیگران، شرک به خداوند، اینها نمونه‌هایی از گناهان کبیره‌ای است که در آن حقوق بزرگ خدا زیر پا گذاشته می‌شود یا حقوق مهم مردم مخدوش می‌شود و کنار زده می‌شود.

اینها گناهان کبیره هستند، خدا به آن‌ها وعده عذاب داده است، ما را به شدت از آن‌ها منع کرده است.

اینها یک دسته هستند و عرض کردم روایات طوایف مختلفی دارد و جمعی و در جای خود باید بحث کرد، از حدود هفت تا هفتاد گناه کبیره با نگاه مختلف بر شمرده شده است که تفصیل آن در جای دیگر است.

### گناهان صغیره

غیر از این می‌شود گناهان کوچک‌تر و صغیره، این تقسیم را اگر بپذیریم که مشهور فق‌ها تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته اند، در دوره‌هایی هم برخی از آقایان این تقسیم را نپذیرفته اند، درست این است که این تقسیم وجود دارد یعنی ضمن اینکه در یک نگاه همه گناهان زشت و پلید و بزرگ است، به خاطر حرمت‌شکنی خداوند، اما از یک نگاه دیگر این گناهان به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم می‌شوند و قواعد و قوانینی دارد این تفاوت اینها و مسائلی که بر این گناهان صغیره و کبیره حاکم است. با این مقدمه اولین چیزی که به عنوان مکفرات در قرآن برشمرده شده است در آیه سی و یک سوره نساء آمده است.

خداوند به ما خطاب می‌کند اگر شما خویشتن داری بکنید، خود را از ارتکاب کبیره‌ها باز دارید، گناهان بزرگ را ترک بکنید، خود را پرهیز بدهید، از ارتکاب بزرگ، خدا می‌فرماید اینجا من لطف می‌کنم. به این انسانی که این خویشتن داری را از خود نشان می‌دهد این تقوا و تحفظ را از خود نشان می‌دهد، از گناهان کبیره اجتناب می‌کند در حقوق الناس رعایت می‌کند، در حقوق بزرگ الهی توجه می‌کند یعنی سبک زندگی او یک سبک زندگی است که گرد گناهان درشت و بزرگ در حقوق الله و حقوق الناس نمی‌چرخد، خدا می‌گوید در اینجا ما لطف می‌کنیم این خویشتن داری تو را مکفر گناهن کوچک تو قرار می‌دهیم.

این یک روزنه امید، یک دریچه نوری است که خدا به مؤمنان باز می‌کند و نشان می‌دهد؛ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ اگر از گناهان بزرگ خویش را باز دارید ما گناهان کوچک را می‌پوشانیم. وَنُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیمًا و شما را به جایگاه با کرامت و بزرگ که رضوان الهی و بهشت و فردوس برین است، هدایت خواهیم کرد.

پس این برای انسان‌ها یک روزنه امیدی است که اگر گناهان بزرگ را کنار گذاشتیم، آن‌ها پوشانده می‌شود.

البته در این که پوشاندن گناهان معنای آن چیست؟ نظراتی است و ظاهراً مراتبی دارد؛

یک نوع پوشاندن گناهان به این است که خداوند عقاب را از آن گناه بر می‌دارد، مجازات نمی‌کند. بالاتر و درجه مهمتر این است که علاوه بر آنکه گناه بر آن عقاب و عذاب مترتب نمی‌شود، خداوند آثار وضعی دنیای آن را بر می‌دارد، چون می‌دانیم گناه دو اثر زیان بار دارد، چند اثر زیانبار دارد، یکی آن عقابی است که خدا در آخرت و قیامت و جهنم متوجه گناهکاران و عاصیان می‌کند، یکی آن سیاهی قلب و آثار وضعی دنیوی، چه مادی و چه قلبی است که بر گناه مترتب می‌شود؛ گناه قلب را تاریک می‌کند، گناه آثار وضعی دارد که در عالم تکوین و در خانه و جامعه و دودمان انسان اثر می‌گذارد، ممکن است برداشتن گناه درجه‌ای باشد علاوه بر اینکه خدا عذاب نمی‌کند، آثار وضعی آن را هم بر می‌دارد.

درجه بالاتر تکفیر آن است که آن آثار اخروی در قیامت را غیر از عذاب بردارد، چون مستحضرید در قیامت غیر از عذابی که متوجه انسان به خاطر گناهان می‌شود، یک آثار دیگری هم هست؛ یکی رسوایی انسان پیش چشم دیگران، رسوایی انسان در میان ملائکه و در مرئا و منظر ملائکه، این رسوایی‌ها هم بسیار زیانبار و خفت‌آور است، ممکن است که گناه، عقابش برداشته شود ولی پرونده اعمال انسان در معرض دید ملائکه و انسان‌ها و خلائق باشد، آن هم سخت و دشوار است.

درجه بالاتر تکفیر این است که خدا به خاطر اجتناب از کبائر کل گناه را از دید همه بردارد، این در بعضی از روایات هم نقل شده است؛

۱- گاهی خدا چنان لطف می‌کند که گناهی را می‌بخشد به گونه‌ای که عقاب بر آن نمی‌کند.

۲- آثار وضعی دنیوی را از آن بر می‌دارد.

۳- آثار روحی و قلبی و معنوی را که مخرب بوده است را هم بر می‌دارد.

۴- گاهی آثار اخروی در قیامت و رسوایی مترتب بر گناه را هم بر می‌دارد. این لطف نهایی خداست، حتی در روایاتی نقل شده است و وارد شده است که خدا گاهی چنان لطف می‌کند که گناه انسان را از دید ملائکه مخفی می‌کند، این دیگر قله لطف و عنایت خداست، یعنی فقط وَ کُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِیبَ عَلَیَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَ اَلشَّاهِدَ لِمَا خَفِیَ عَنْهُمْ[[2]](#footnote-2) یعنی گاهی اثر مکفرات گناه آن قدر بالا می‌آید که صفحه اعمال انسان، در نزد ملائکه از این گناه پاک می‌شود، این دیگر اوج نگاه لطف خداست.

ماه رمضان برای این است که وارد این درجات شویم، این مفاهیم و حقایق بلند را بدانیم. چقدر حریصیم که نکته‌های کوچک مربوط به شغل و زندگی و درآمدمان را بدانیم، زیان نکنیم.

رمضان برای این است که ما را به این حقایقی که با سعادت جاویدان ما گره خورده است آشنا شویم.

ماه رمضان، جلسات قرآن و قرائت، مسجد و منبر و محراب، همه باید جامعه را وارد شناخت این حقایق و معارف بلند کند.

اولین مکفر ذنوب اجتناب از کبائر است.

دومین آن‌ها که مشهور و واضح است، توبه است؛ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَیٰ رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ[[3]](#footnote-3)، توبه غوغا می‌کند، آن حال پشیمانی، آن حال بازگشت به سوی خدا، آن گذر از مطامع دنیوی و بازگشت به خدا، یک گوهر نابی است که اگر بر انسان عرضه شد، غوغا می‌کند.

توبه خورشید فروزانی است که اگر بر قلب ما تابید نورانی می‌شویم، از آثار توبه تکفیر سیئات است. یعنی توبه گاهی علاوه بر اینکه این گناه خاص را می‌پوشاند، انسان تائب از همه گناهان یا برخی از گناهان برو می‌رود.

توبه اکسیر اعظم است، توبه واقعی که نَدَم و پشیمانی واقعی است، عزم به بازگشت به خداوند است، موجب تحولات بزرگ در وجود انسان می‌شود

شنیده‌ایم گناهکاران بزرگ با یک توبه نصوح از صالحان بزرگ شده اند، امثال حرّ و دیگر انسان‌های مرتکب گناهان بزرگ تا حد شرک، دیده‌ایم وقتی توبه می‌کند، پاک می‌شود.

# درجات محو گناه به واسطه توبه

عَسَیٰ رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ البته توبه هم که محو کننده است، گاهی محو یک گناه می‌کند و گاهی محو گناهان زیاد انجام می‌شود، این محو گناه به واسطه توبه هم همانطور که در عامل اول اشاره شد، درجاتی دارد.

۱- این است که عقاب را از این گناه بر می‌دارد.

۲- این است که علاوه بر عقاب، آثار وضعیِ دنیوی گناه که در خانه و جامعه و عالم مؤثر می‌شود تا اینکه باران را منع می‌کند و زندگی را تباه می‌کند، آن را هم بر می‌دارد.

۳- این است که توبه علاوه بر این دو اثر، اثر قلبی را که سیاهی قلب به واسطه گناه است می‌زداید.

۴- و بالاتر این است که با توبه و بازگشت عمیق، دلدادگی به خداوند، دست شستن از آلودگی‌ها، چنان انسان پاک می‌شود که صحیفه اعمال او هم این گناه را در بر ندارد و جز خداوند هیچ کسی بر خطای او نخواهد بود.

اینها درجات توبه است، اینها درجات عبادت و بندگی خداست، می‌شود این دروازه‌ها را گشود، ماه مبارک رمضان آن دروازه بزرگ الهی، آن مهمانی آسمانی است که ما را به توبه، به روزه که روزه هم یکی از مکفرات گناهان است، فرا می‌خواند.

# دعا

خدایا تو را به اولیای مقربت سوگندت می‌دهیم، این ماه رمضان را ماه رهایی ما از گناه و آلودگی قرار بده و همه ما را مشمول لطف و کرامت و عنایت بی‌کران خود بفرما.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیم

# خطبه دوم

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ بَارِئِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِینَ

وَ الصَّلاةُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلی سَیِدنَا وَ نَبیِنَا وَ حَبِیبُ قُلُوبِنَا و طَبیبِ نُفوسِنا وَ شَفیعِ ذُنوبِنا أبِی الْقاسِمِ الْمُصْطَفی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی عَلِیٍّ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَی الصِّدِّیقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ الْخَلَفِ الْقائِمِ الْمُنتَظَر

ساسَةَ الْعِبادِ وَ اَرْکانَ الْبِلادِ وَ اَبْوابَ الْأیمانِ وَ اُمَنآءَ الرَّحْمنِ وَ سُلالَةَ النَّبِیّینَ وَ صَفْوَةَالْمُرْسَلینَ وَ عِتْرَةَ خِیَرَةِ رَبِّ الْعالَمینَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ

# توصیه به تقوا:

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه

همه شما و خودم را در نخستین جمعه سال جدید و در دومین جمعه ماه شریف رمضان به تقوای الهی و تقرب به خداوند و فرمانبردن از خدا در همه شئون و احوال سفارش می‌کنم.

خداوندا، به عظمت و شکوه ماه رمضان ما را رمضانی مقرر بفرما.

ما را به کسب فیوضات و تحفه‌های بلند آسمانی این ماه موفق و مؤید بدار.

# مناسبات

## مناسبات ماه رمضان

میلاد امام مجتبی صلوات الله علیه را تبریک عرض می‌کنم و پیشاپیش شهادت امام امیرالمؤمنین را تسلیت عرض می‌کنم و به عظمت و فرصت بی‌نظیر شب‌های قدر یادآوری می‌کنم، شب‌های قدر ممکن است تکرار نشود، عظمت شب‌های قدر آن چنان است که از اکنون باید خود را پیراسته کرد و آماده ساخت برای رسیدن به ان قله‌های بلند معنوی شب‌های قدر.

## شعار سال ۱۴۰۳

در محور اول اشاره‌ای کوتاه به شعار سال و سخنان رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی در آغاز سال جدید داشته باشم.

شعار سال را ایشان جهش تولید با مشارکت مردم قرار دادند و در سخنرانی آغاز خود هم ارزیابی از شعار سال گذشته را ارائه فرمودند و هم نکات مهمی را برای سال جدید برای دولت و مسئولان و مردم عزیز و بزرگوار تأکید فرمودند.

از جمله نکات مهم در حوزه اقتصاد، جهش تولید، سرمایه‌گذاری، تلاش برای تولید بیشتر به ویژه در کالاهای اساسی و راهبردی و تأکید بر این که جهش تولید، پیشرفت و ترقی در شاخص‌های اقتصاد بر اساس نگاه اسلامی و عادلانه با مشارکت مردم محقق می‌شود.

مشارکت مردم در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، از جمله اقتصادی گره گشا، خط‌شکن و پیشران تحول و پیشرفت است.

ما از مشارکت مردم باید استقبال کنیم. بدون تردید مشکلاتی که ما در خودرو داریم، اگر به درستی بر مردم تکیه می‌شود، سرمایه‌گذاری درست انجام می‌شد، مراقبت درست انجام می‌شد، دولت بی‌جهت در خیلی از مسائل اقتصادی دخالت نمی‌کرد، آن مشکلات قابل حل بود.

بنابراین مشارکت مردم، با محافظت بر آسیب‌هایی که در اینجا وجود دارد لازم است، هم مشارکت باید باشد هم مراقبت از این که مشارکت به انباشت سرمایه و ظلم و ستم نینجامد این الگوی بر آمده از اندیشه اسلامی است و در شعار و اندیشه ایشان منعکس شد.

قطعاً باید برنامه هفتم، برنامه بودجه سالانه و قوانین و مقررات کشور، راه را برای مشارکت مردم و حمایت خوب از سرمایه‌گذاری و جهش تولید انجام شود.

تأکید دیگر ایشان بر رسیدگی به مشکلات حاد مردم هست و علی رغم پیشرفت‌های فراوان برخی از مشکلات حاد، واقعاً فشار سنگینی را متوجه مردم عزیز کرده است که باید با تدابیر لازم، با عزم جزم، با روح جهادی و انقلابی، با مشارکت مردم، با اتکال بر خداوند آن‌ها را حل کرد. اینجا هم خود مردم باید همراهی داشته باشند.

تأکید ایشان بر امید، به ویژه در نسل جوان، تأکید مکرری بود که همه ما باید به آن اهتمام بورزیم.

جنگ ادراکی و ترکیبی و شناختی بسیار پیچیده مستکبران عالم، آن است که تمام خوبی‌های انقلاب، تمام تحولات و پیشرفت‌ها در شاخص‌های گوناگون را از چشم و ذهن جامعه ما و جوان و نسل جدید ما بزدایند و در برابر آن دائم ناامیدی و یأس را تزریق کنند، ما باید هم مشکلات را بشناسیم و هم نقد بکنیم و هم تلاش بکنیم برای رفع آن و در عین حال آن دستاوردهایی که از آن شهدای عالیقدر است و انقلاب اسلامی به وجود آورده است غافل نشویم.

نسل جوان باید همچنان پیشران و پیشگام باشد، همان جوان عصر انقلاب و عصر دفاع مقدس و عرصه‌های علم و دانش و فن آوری و همان جوان جبهه مقاومت باید الگوی نسل‌های آینده جوان ما باشد و امید موتور محرک و پیشران نسل جوان و جامعه ماست.

توجه به برنامه هفتم و اجرای درست آن، مراقبت از فساد در جامعه و در مسئولان از تاکیدات مهم ایشان بود و نیز وحدت و همگرایی جامعه و اینکه جامعه نباید دچار نگرش‌های دو قطبی پراکنده‌زا باشد، این نکته مهمی است که باز ایشان تأکید فرمودند.

این خط مشی و راهی است که در قالب حدود ده محور مهم در سخنان ایشان منعکس شد، امید است که ما و مسئولان و مردم و همه ما گوش شنوایی داشته باشیم، تلاش بکنیم، این سخنان را در کار و برنامه خود منعکس بکنیم. این محور اول.

## محور دوم

از آسیب‌های بزرگ جامعه ما، زلزله‌ای است که در ارکان خانواده افکنده شده است و فروپاشی خانواده که در غرب شاهدیم که به سمت آن رفته اند، زنگ خطری است که متوجه جامعه ماست.

برادران و خواهران، در نگاه اسلام، خانواده سلول بنیادین جامعه است، هسته اساسی سعادت جامعه است، اگر خانه‌های ما، خانه‌های آباد و صمیمی و نورانی و معنوی باشد، این نور و صمیمیت بر جامعه هم منعکس می‌شود و می‌تابد.

## عوامل تزلزل خانواده

خانه آن نقطه اصلی و پایه نخست سعادت و شقاوت جامعه است، به علل و عواملی اکنون خانه ما و خانواده ما که هسته اصلی جامعه است در معرض تزلزل و آسیب‌ها و چالش‌های بزرگی قرار گرفته است.

۱- افزایش سن ازدواج

این آفت مخربی است که بنیان خانواده نیرومند را از بین می‌برد. در سن نشاط باید جوانان، خانواده قوی تشکیل دهند، از آن سن نشاط و هیجان عاطفی که گذشت، خانواده آن استحکام لازم را پیدا نمی‌کند. این آسیب بزرگی است که امروز ما را تهدید می‌کند.

۲- کاهش ازدواج در اثر بالا رفتن سن ازدواج و تشریفات و تجملاتی که بر ازدواج و مراسمات حاکم شده است.

۳- افزایش طلاق که بسیار آسیب زیانبار برای سعادت جامعه و تربیت نسل‌های آینده است.

۴- اختلافات و ناسازگاری‌های درون خانواده

اختلاف درون خانواده، خانه را فرو می‌ریزد، آینده بچه‌ها را تباه می‌کند. اختلافات را باید مدیریت کرد، همه این آسیب‌های بزرگ، در اثر ضعف آگاهی نسل جوان و جامعه ما از خانواده و ارزش خانواده است.

ضعف ابعاد عاطفی و معنوی در خانه‌ها و از سوی دیگر اشتغالاتی که جلوی انس خانوادگی را می‌گیرد.

فضای مجازی و موبایل که منافع خوب دارد و همه جای خود محفوظ، از آثار مخرب آن این است که تمام ذهن را به خود مشغول می‌کند و خانه را از انس و معاشرت فرزند و پدر و مادر و پدر و مادر با یکدیگر، باز می‌دارد. این آسیب، یک آسیب بزرگ روانشناختی است، اینکه همه ذهن و ضمیر ما و نسل جوان معطوف به فضای مجازی شود و او را از حقیقت‌های مستقیم، از روابط خوب عاطفی، از انسجام خانوادگی باز می‌دارد، اینها آسیب‌هایی است که وجود دارد و مفاسد اجتماعی، افسار گسیختگی ها، این‌ها سلسله عواملی است که استحکام و انسجام درون خانه را از بین می‌برد.

پدران، مادران، نسل جوان، ما در برابر سیل بنیان برافکن نهاد خانواده قرار داریم. اگر این نهاد فرو ریخت چیزی باقی نخواهد ماند. تمام سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، معنوی، اسلامی و انقلاب بر باد خواهد رفت. این هشدار جدی است، این هشداری که در خانه‌های ماست، خانه‌های ما در حال فروپاشی است.

باید سن ازدواج را در موقع مناسب تنظیم کرد، اختلافات خانوادگی را باید کاهش داد، جلسات خانوادگی، انس خانوادگی، جلسات معنوی، جلسات قرآن را باید مهم شمرد.

خدا توفیق داد در همین ایام حدود پنج جلسه قرآنی، توفیق حضور دقایقی داشتم، بسیار خوب بود، نوجوانان دختر و پسر در مسجد، در خانه ها، کنار هم، انس قرآنی دارند، این از برکات ماه مبارک رمضان است.

جلسات قرآن، جلسان انس خانوادگی، مجالس وعظ و روضه خانوادگی، انس بیشتر پدر و مادر با یکدیگر، تعامل قوی‌تر با فرزندان، اینها راه حل مشکلات بزرگی است که خانواده‌های امروز ما را تهدید می‌کند.

امروز اگر پرونده‌های دادگستری را در کشور و استان و شهرمان ورق بزنیم، می‌بینیم یک درصد بالایی از این پرونده‌ها به مباحث طلاق، اختلافات خانوادگی و مباحث مربوط به خانواده بر می‌گردد.

باید فساد و فحشا را کنترل کرد تا خانه استحکام پیدا بکند. باید سر را از موبایل و فضای مجازی به شکل افراطی بیرون آورد تا خانه، خانه انس و تعامل شود. باید مشاوره‌های درست آورد تا خانه و مشکلات خانواده را اصلاح کند، این وظیفه همه ماست، این زنگ خطری است که به صدا در آمده است و ما باید متوجه آن باشیم.

و امیدواریم ماه رمضان سرمایه‌ای برای اصلاح امور، برای بازگشت به خویشتن و تقویت بنیه خانواده کرد.

خانواده امروز باید خانه مقاومت باشد، چرا؟ برای اینکه سیل‌های مهاجم متوجه خانه و جوان و جامعه ماست، این سیل‌ها را با روح ایمانی، عاطفه سرشار، آگاهی بالا می‌توان معالجه و درمان کرد بدون اینکه خانواده، یک خانواده ایمانی و آسمانی و مقاوم باشد غلبه بر این مشکلات میسر نیست.

شهر ما، استان ما، از سابقه و پیشینه درخشان سلامت و سلامت خانوادگی و استحکام خانواده برخوردار بوده است، این امتیاز و مدال پر افتخار را باید حفظ کرد و ارتقاء داد.

امیدواریم که به این مسئله همه ما، به طور خاص در طول سال، به ویژه در ماه مبارک رمضان توجه کنیم.

# محور سوم: غزه

مسائل مربوط به غزه است، پریروز هم در جمعی عرض کردم که داستان آدم کشی و قتل عام در غزه، غیر از آن که جنایت علیه بشریت بود، غیر از آنکه قساوت بی‌نظیر را به نمایش گذاشت، یک بعد منفی جهان غرب و مستکبران عالم را هم نشان داد.

آن که در غزه می‌گذرد، باطن غرب است، هر جا که از ما تسلیم نبیند، هر جا که ما را تسلیم خود نبیند، حتماً همین باطن بروز و ظهور پیدا می‌کند.

غزه یک نمایشگاه بزرگی بود که باطن خبیث آمریکا و دشمنان بشریت را نشان داد، این را نشان داد که حاکمان مستکبر غرب پای منافع سلطه جویانه خود ایستاده‌اند تا جایی که قتل و عام می‌کنند تا یک غصب را نگه دارند. این خیلی معنی دارد.

امت اسلام، جوانان عالم اسلام و کشور ما، بدانند ما در برابر یک سلطه و قدرت اهریمنی و شیطانی قرار داریم که باطن آن این است. این باطن در جنگ‌های صلیبی، در اشغال کشورهای اسلامی، در مقابله با هر ملت آزاده، بارها ظهور پیدا کرده است، امروز هم در غزه می‌بینیم سی هزار نفر را قتل عام کرده اند. بیمارستان‌ها را با خاک یکسان کرده اند، بچه‌ها را در دامن مادرانشان به شهادت رساندند، آن همه فساد بر انگیختند برای دفاع از غصبی که غصب در غصب در غصب است.

اولین روزها هم بایدن خبیث و امریکا در کنار اسرائیل قرار گرفت. حالا فکر می‌کنند با این هجوم شیطانی و اهریمنی به خواسته‌هایشان نائل می‌شوند.

شما واقعیتی را نشان دادید که هر آدم منصفی در عالم اسلام دیگر به شما اعتماد نخواهد کرد.

امیدواریم این دولت‌های حقیر و مزدور هم از خواب بیدار شوند، همراه موج خروشان عالم اسلام شوند، حتماً این موج باید اسرائیل را از بین ببرد، عزت و شکوه عالم اسلام را به آن بازگرداند.

امروز هم و به یاری خدا در روز قدس در پیش رو ایران و محور مقاومت و امت اسلام یکپارچه صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر خواهند داد.

سرنوشت غزه، سرنوشت همه آزادی خواهان عالم است اگر بیدار نشوند. آن قساوت برابر همه زنان و مردان امت اسلام است اگر مقاوم نباشند، این درس بزرگ غزه است.

این را هم بدانند که به فضل خدا، فلسطین، عرب و امت اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی و محور مقاومت به یاری خداوند با همه صبوری و شکیبایی در برابر شما خواهد ایستاد و به پیروزی‌های بزرگ نائل خواهد شد.

# محور چهارم

نکته دیگر را کوتاه عرض می‌کنم که مسائل شهرسازی، چیدمان شهر، کارهایی که باید برای آبادانی شهر انجام شود، کارهای کوچکی نیست، هم باید تشکر کرد از شورا و شهرداری و دستگاه‌هایی که برای آبادی و عمران شهر و روستا و شهرها تلاش می‌کنند و هم اینکه مطالبه از آن‌ها وجود دارد که باید آن‌ها هم محقق شود.

دو سه روز قبل جلسه دو سه‌ساعته‌ای با شورا و شهرداری و نماینده محترم و فرماندار محترم درباره مسائل شهر برگزار شد. آنجا گزارش‌هایی ارائه شد، مطالبی مطرح شد، توصیه‌هایی انجام شد، ما ضمن اینکه تشکر می‌کنیم از خدمات انجام شده، طبعاً تأکید بر این است که باید به خواسته‌های مردم توجه کرد.

مستحضرید بودجه‌ای که لازم است برای اداره یک شهر صدو پنجاه هزار نفر حداقل باید ۱۰۰۰ میلیارد باشد که الان یک سوم آن است، باید این بودجه با روشی که فشار به مردم نیاید افزایش پیدا بکند. باید کارشناسی و دقت علمی بالا برود، روح جهادی، همکاری مردم افزایش پیدا بکند.

در آن جلسه جمع‌بندی بنده ۲۳ نکته بود؛ که در آغاز شورای جدید هم عرض کرده بودیم خدمت دوستان گاهی جلسات دیگر گفته شده است، کارهای خوبی هم پایه ریزی شده است، شَکَر الله مساعیهم

اما ما همچنان نیاز به همکاری مردم، همگرایی، تلاش بیشتر برای پیشبرد کارها داریم و عرض ما آن ۲۳ نکته‌ای است که در فضای مجازی هم منتشر شده است امیدواریم که مردم همکاری کنند، ادارات و دستگاه‌ها همراهی بکنند و تلاش شود برای ساختن یک شهر آباد و اسلامی و سالم و قوی انشاءالله.

در پایان هم تأکید می‌کنم مساجد را محکم نگاه دارید، جلسات قرآن و خانگی را ارتقاء بدهید، به حمدالله مراسمات خوب و متعددی است باید باز هم قوی‌تر بشود، این هفته توفیق داشتم، یک روز در مراسمی که سرور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فرشاد ارائه می‌فرمودند و سخنرانی می‌کردند شرکت کردم انتظار این است که از این وجود شریف، از منبرهای خوبی که روحانیون عزیز دارند استفاده بشود.

ما روحانیون هم باید تلاش بکنیم خود را عاشق و خادم مردم نگه داریم و از هر چیزی که تزلزلی در ایمان مردم به وجود می‌آورد پرهیز کنیم.

ما وظایف دشواری داریم، باید به خدا پناه ببریم، باید بر مردم اتکاء بکنیم، بر خدا اعتماد بکنیم، مسجد‌ها باید آبادتر شود، برای آینده دین و دنیایمان.

# دعا

نسئلک اللهم و ندعوک، باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله… یا ارحم الراحمین

اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و اهله.

اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات

خدایا گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار.

خدایا بر ایمان و معرفت ما به ویژه در این ماه مبارک بیفزا.

آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی را از جامعه عزیز ما دور بدار.

همه گرفتاری‌ها و مشکلات را مرتفع بفرما.

محور مقاومت، مجاهدان در راه خدا و گفتمان انقلاب اسلامی را در ایران و جهان نصرت روز افزون عنایت بفرما.

اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، عزیزانی که سال و ماه‌های قبل، در میان ما، در جمعه و جماعت بودند و اینک در پیشگاه خدا هستند، شهدای عالیقدر، امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما.

خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار.

سلام ما را در این ماه به محضر انبیاء و اولیای الهی، حضرت امام مجتبی علیه السلام، امام امیرالمؤمنین و محضر ولی عصر ابلاغ بفرما.

بر فرج نورانی آن حضرت 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 كُفُوًا أَحَدٌ

و السلام علیکم و رحمة الله

1. - سوره نساء، آیه ۳۱ [↑](#footnote-ref-1)
2. - إقبال الأعمال، ج ۲، ص ۷۰۶. [↑](#footnote-ref-2)
3. - سوره تحریم، آیه ۸ [↑](#footnote-ref-3)