# [فهرست مطالب](#_Toc427632038)

[خطبه اول 2](#_Toc427632039)

[نکاتی در باب گریه 2](#_Toc427632040)

[گریه‌ی از ترس خدا 2](#_Toc427632041)

[آثار گریه در قیامت 3](#_Toc427632042)

[گریه در مصیبت‌ها 3](#_Toc427632043)

[روضه 4](#_Toc427632044)

[خطبه دوم 5](#_Toc427632045)

[ایام سوگواری سالار شهیدان 5](#_Toc427632046)

[هفته‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر 6](#_Toc427632047)

[توسعه‌ی عزاداری‌ها 6](#_Toc427632048)

# 

# 

# 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.

**همهٔ شما خواهران و برادران نمازگزار را به تقوا، پارسایی، پرهیزکاری و دوری از گناهان و عمل به وظایف الهی سفارش و دعوت می‌کنم.**

**از خداوند می‌خواهیم که به همهٔ ما توفیق بندگی خالصانهٔ خودش را کرامت بفرماید.**

# نکاتی در باب گریه

**در معارف و تعالیم دینی ما بحث بکاء و گریه جایگاه بسیار مهمی دارد.**

**از نظر روان‌شناختی حداقل سه نوع گریه داریم، گریهٔ نوع اول از روی شوق، علاقه و محبت است، گریهٔ نوع دوم از روی اندوه است؛ و گریهٔ نوع سوم از نوع خوف و ترس است.**

**در اسلام هم سه نوع گریه مورد تأکید قرار گرفته است.**

**1. گریهٔ انسان به خاطر گناهانی که انجام داده و ترس از جهنم و عذاب خدا است.**

**2. در اثر اینکه انسان عظمت خدا را تماشا می‌کند و توجه به جلال و شکوه و عظمت خدا پیدا می‌کند اشک از چشمان او جاری می‌شود.**

**3. گریه در عزا و مصیبت‌ها که در اینجا فقط بر عزا و مصیبت سالار شهیدان و اولیای الهی ترغیب شده است.**

**گریه از نظر روحی انسان را پاک می‌کند و زمینه‌ای برای رشد و ترقی معنوی و الهی انسان می‌شود.**

# گریهٔ از ترس خدا

**در روایتی داریم که گریه قلب را نورانی می‌کند و انسان را از گناه بازمی‌دارد.**

**در روایتی از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده**: «البکاء من خشیة الله ینیر القلب و یعصم من معاودة الذنب»[[3]](#footnote-3) **گریهٔ از ترس خداوند، قلب را پاک و نورانی می‌کند، کدورت‌ها و غبارها را کنار میزند و جلوی تکرار گناه را می‌گیرد.**

**اگر هفته، ماه و سالی بر ما بگذرد و چشم ما خشک باشد، نشانه قساوت قلب است.**

**با گریه توبهٔ انسان قبول می‌شود و موجب قرب الهی می‌شود.**

**در روایتی نقل شده:** «کانَ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی عَلَیهِ السَّلَامُ عَلَی الطُّورِ»[[4]](#footnote-4) **در ایام خاصی که حضرت موسی در کوه طور بود، خطاب به حضرت آمد:** «یا مُوسَی أَبْلِغْ قَوْمَک»[[5]](#footnote-5) **به مردم اعلام کن** «مَا یتَقَرَّبُ إِلَی الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْبُکاءِ مِنْ خَشْیتِی»[[6]](#footnote-6) **با هیچ وسیله‌ای به‌اندازه گریهٔ از خشیت خدا به من نزدیک نمی‌شوند.**

**این ارزش گریه در این دنیا است که ثمرهٔ آن قرب الهی است.**

# آثار گریه در قیامت

**چشم گریان در این دنیا در قیامت گریان نخواهد بود.**

«کلُ عَینٍ بَاکیةٌ یوْمَ الْقِیامَةِ غَیرَ ثَلَاثٍ عَینٍ سَهِرَتْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَینٍ فَاضَتْ مِنْ خَشْیةِ اللَّهِ وَ عَینٍ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ»[[7]](#footnote-7)

**سه چشم در روز قیامت گریان نیست،**

**1. چشمی که در ترس از خدا اشک ریخته باشد.**

**2. چشمی که از گناه و نامحرم و مرزهای تعیین‌شدهٔ خدا عبور نکند و چشم به نامحرم نیندازد.**

**3. چشمی که برای دفاع از اسلام شب‌بیداری بکشد.**

**در روایتی از امام رضا (ع) نقل شده: کسی که در این دنیا در خشیت خدا گریه کند، روز قیامت شادی و خندهٔ او فراوان خواهد شد.**

**فاصلهٔ بین اهل گریه و بهشت مانند چشم و پلک چشم است؛ و یا اینکه بدون حساب وارد بهشت می‌شوند.**

# گریه در مصیبت‌ها

**در مصیبت‌ها اسلام یک جا گریه را پسندیده است، به خاطر فلسفهٔ روحی، روانی و فلسفهٔ سیاسی و اجتماعی که داشته و آن گریه بر سالار شهیدان است.**

**امام صادق (ع) می‌فرمایند:** «کلُ الْجَزَعِ وَ الْبُکاءِ مَکرُوهٌ سِوَی الْجَزَعِ وَ الْبُکاءِ عَلَی الْحُسَینِ (عَلَیهِ السَّلَامُ)»[[8]](#footnote-8) **هر عزاداری که همراه با جزع و گریه باشد ناپسند است، مگر برای امام حسین (ع).**

**سالار شهیدان به‌قدری عظمت و جایگاه رفیع در اسلام دارد که هرچه با آن حضرت مرتبط شود جزء مستحبات مؤکد می‌شود، گریهٔ آن حضرت، یاد، زیارت، تربت آن حضرت و هر نوع اظهار علاقهٔ سنجیده و عاقلانه در برابر مقام والای اباعبدالله‌الحسین (ع) ارزش ویژه پیدا می‌کند.**

**امام حسین (ع) می‌فرمایند:** «مَا مِنْ عَبْدٍ قَطَرَتْ عَینَاهُ فِینَا قَطْرَةً أَوْ دَمَعَتْ عَینَاهُ فِینَا دَمْعَةً إِلَّا بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا فِی الْجَنَّةِ حُقُبا»[[9]](#footnote-9) **هیچ‌کس نمی‌تواند برای غم و اندوه ما قطره‌ای اشک بریزد، مگر اینکه خداوند به او جای ابدی در بهشت بدهد.**

**و امام صادق (ع) می‌فرماید:** «أَنْفَاسُکمْ فِیهِ تَسْبِیح»[[10]](#footnote-10) **نفس غم‌زدهٔ ما عبادت است.**

**انسان با گریه یک تعلق روحی به سالار شهدا پیدا می‌کند، از نظر عاطفی وصل به اسلام و اهل‌بیت پیامبر (ص) می‌شود و از نظر اجتماعی و سیاسی عزاداری و گریه مشعلی برای زنده ماندن عاشورا در طول تاریخ می‌شود.**

# روضه

**ظاهر کتب تاریخی این است که شهادت اهل‌بیت (ع) بعد از شهادت سایر اصحاب بوده است. بعدازاینکه همه به شهادت رسیدند و کسی از اصحاب باقی نمانده بود، امام حسین (ع) وقتی جوان رشید حضرت علی‌اکبر را به جنگ می‌فرستاد، با ناامیدی به او نگاه کرد نگاهی که دیگر امید به برگشت او ندارد؛ و چشم‌ها را پایین انداخت و اشک از چشمان اباعبدالله‌الحسین (ع) جاری شد؛ و فرمود خدایا شبیه‌ترین جوان‌ها به پیامبر خدا (ص) به سمت این قوم رفت.**

**اولین کسی که در عزای حضرت علی‌اکبر گریست خود امام حسین (ع) بود.**

**حضرت علی‌اکبر وارد جنگ شد و برگشت و در محضر پدر اظهار شکوه‌ای کرد، از سختی جنگ، گرما، تشنگی و ... حضرت فرمود چیزی در دست من نیست برگرد که به دست جد بزرگوارت به‌زودی سیراب خواهی شد.**

**حضرت به میدان برگشت و جنگ نمایانی انجام داد و یک‌وقتی از بالای اسب به زمین افتاد و پدر را صدا زد، سلام بر تو ای پدر.**

**دو جمله در کتب آمده که خیلی جان‌سوز است،**

**یکی اباعبدالله بر سر جنازهٔ علی‌اکبر آمد و صورت خود را بر صورت حضرت گذاشت و فرمود:** «عَلَی الدُّنْیا بَعْدَک الْعَفَا»[[11]](#footnote-11)

**و بعد زینب (س) به سمت قتلگاه آمد؛ و چه لحظهٔ دشواری بود. راوی می‌گوید دیدم که زینب (س) از خیمه‌ها بیرون آمد و برادرش را صدا زد؛ اما امام حسین (ع) آمد و زینب (س) را به خیمه‌ها بازگرداند.**

«وَسَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَی مُنقَلَبٍ ینقَلِبُونَ»[[12]](#footnote-12)

«بسم‌الله الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»[[13]](#footnote-13)

# 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 وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا»[[14]](#footnote-14) 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.

**همهٔ شما برادران و خواهران نمازگزار را به پارسایی، پرهیزکاری و تقوای الهی سفارش و دعوت می‌کنم.**

**امیدواریم خداوند به همهٔ ما توفیق بندگی خالصانهٔ خودش در همهٔ احوال کرامت بفرماید.**

# ایام سوگواری سالار شهیدان

**در آستانهٔ ایام سوگواری سالار شهیدان هستیم و این روز را تسلیت عرض می‌کنم.**

# هفتهٔ امربه‌معروف و نهی از منکر

**همزمان با دههٔ اول هفتهٔ امربه‌معروف و نهی از منکر است که باید همیشه به این متذکر باشیم که قیام امام حسین (ع) و عاشورا برای احیای دین و امربه‌معروف و نهی از منکر بود.**

**فلسفهٔ امربه‌معروف و نهی از منکر پشتوانهٔ همهٔ عبادات و واجبات و ترک محرمات است.**

**در روایات دارد که امربه‌معروف و نهی از منکر برترین فرایض است. برای اینکه همهٔ عبادت‌ها و تعالیم الهی با این فریضه به پا داشته می‌شود.**

**اگر جامعه‌ای حس امربه‌معروف و نهی از منکر داشته باشد و احساس تعهد در قبال جامعه داشته باشد. آن جامعهٔ سرافرازی خواهد بود.**

**مقابل امربه‌معروف و نهی از منکر حالت بی‌تفاوتی است که یک مرض در جامعه است.**

**در ایام عزاداری اباعبدالله‌الحسین (ع) اولین پیامی که باید از عاشورا بگیریم این است که امربه‌معروف و نهی از منکر را احیا کنیم.**

# توسعهٔ عزاداری‌ها

**عزاداری‌ها باید توسعه و گسترش پیدا کند؛ اما چند نکته را باید دائم یادآوری کنیم.**

**1. اخلاص، در اسلام اخلاص و اقدام برای خدا مهم است.**

**2. روضه‌ها و عزاداری‌های ما باید درست و صادقانه باشد؛ و نباید اجازه داد که دروغ، خرافه و چیزهایی که جزء دین نیست راه پیدا کند.**

**3. نام انقلاب اسلامی، امام (ره) و شهدای والامقام ما باید در حسینیه‌ها، مراکز، مساجد و مجالس عزاداری زنده باشد.**

**4. پرهیز از اختلافات**

**5. هزینه‌هایی را که در این ایام انجام می‌شود، به فقرا برسانید.**

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعزّ الأجلّ الاکرم یا الله ... یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنی توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النیّة و عرفان الحرمة؛ اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر واهله.

1. **. سوره اعراف، آیه 43.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **. سوره حشر، آیه 18** [↑](#footnote-ref-2)
3. **. شرح غررالحکم، ج 2، ص 111** [↑](#footnote-ref-3)
4. . بحارالأنوار (ط - بیروت)، ج 13، ص 349 [↑](#footnote-ref-4)
5. . بحارالأنوار (ط - بیروت)، ج 13، ص 349 [↑](#footnote-ref-5)
6. . بحارالأنوار (ط - بیروت)، ج 13، ص 349 [↑](#footnote-ref-6)
7. . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص 482 [↑](#footnote-ref-7)
8. . الأمالی (للطوسی)، ص 162 [↑](#footnote-ref-8)
9. . الأمالی (للمفید)، ص 341 [↑](#footnote-ref-9)
10. . بحارالأنوار (ط - بیروت)، ج 93، ص 356 [↑](#footnote-ref-10)
11. . بحارالأنوار (ط - بیروت)، ج 98، ص 339 [↑](#footnote-ref-11)
12. . سوره شعرا آیه 227 [↑](#footnote-ref-12)
13. . سوره عصر [↑](#footnote-ref-13)
14. . سوره احزاب آیه 70 [↑](#footnote-ref-14)