فهرست

[خطبه اول: 2](#_Toc169769185)

[توصیه به تقوا 2](#_Toc169769186)

[محور سخن 2](#_Toc169769187)

[ذکر مصیبت 7](#_Toc169769188)

[خطبه دوم 9](#_Toc169769189)

[توصیه به تقوا: 9](#_Toc169769190)

[مناسبات 9](#_Toc169769191)

[عظمت روز عرفه 9](#_Toc169769192)

[مناسبات مذهبی 11](#_Toc169769193)

[نکات تأکیدی 11](#_Toc169769194)

[مناسبات سیاسی 12](#_Toc169769195)

[مقوله انتخابات 12](#_Toc169769196)

[معیار انتخاب اصلح 13](#_Toc169769197)

[مسائل شهرستان 13](#_Toc169769198)

[دعا 14](#_Toc169769199)

# خطبه اول:

...

# توصیه به تقوا

...

عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَ نَفسی بِتَقْوَى اللَّه وَ مُلَازَمَةِ أمرِه وَ مُجَانَبَة نَهیِه

همه شما نمازگزاران گرامی خواهران و برادران ارجمند و خودم را در این دهه مبارک و ایام شریف به کسب تقوا و عمل به اعمال این ایام و رعایت تقوا در همه احوال و شئون سفارش و دعوت می‌کنم.

امیدوارم خداوند همه ما را به کسب تقوا و التزام به راه تقوا در زندگی موفق و مؤید بدارد و ما را از همه آن عواملی که از تقوا دور می‌دارد مصون بدارد.

# محور سخن

روز شهادت امام باقر صلوات الله و سلامه علیه هست و طبیعتاً در چنین روزی و در این ایام سخن از غیر امام باقر علیه السلام شایسته نیست.

چند جمله و نکته درباره امام باقر صلوات الله و سلامه علیه عرض و تقدیم می‌کنم؛

درباره امام باقر و امام صادق به مناسبت‌های مختلف تحلیل‌ها و نکات تاریخی تقدیم شده است، امروز هم عرض می‌کنیم که همان طور که بارها شنیده‌اید و گفته شده است یادآوری می‌کنم که عصر امام باقر و امام صادق با همه ادوار ائمه دیگر متفاوت است و نظام فکری اسلام و مکتب پر افتخار تشیع بدون عصر امام باقر و امام صادق و بدون معارف بلند صادقین ناقص است.

همه ائمه در پایه ریزی مکتب پر افتخار اهل بیت سهیم بوده اند، هر کدام از ائمه هدی، خانه‌هایی از این جدول مکتب پر افتخار اهل بیت را پر کرده اند، بخش‌هایی از این نظام فکری اسلام و معارف اهل بیت توسط هر امامی تکمیل شده است.

ائمه غیر از آن که مرد زمان خود بوده‌اند و می‌بایست در هر عصری به هدایت مردم بپردازند، هر کدام یک ماموریت فرا عصری داشتند؛ مثل رسول خدا، کاری که رسول خدا انجام داد فقط هدایت مردم عصر بعثت نبود، این یک کار رسول خدا بود. این یک نقش امیرمؤمنین و ائمه هدی بود که مردمان عصر خود را هدایت کنند و راه سعادت را به آن‌ها نشان دهند.

اما نقش دومی پیامبر و ائمه هدی داشتند که نقش فرازمانی و فراعصری و پایه ریزی مکتب برای طول تاریخ تا قیام قیامت است. این رسالت اصلی و بزرگی بود که پیامبر خدا و ائمه هدی در قریب کمتر از سه قرن به آن پرداختند. حدود دویست و پنجاه سال در طول تاریخ بشر، دویست و پنجاه سالی که از رسول خدا شروع می‌شود و به غیبت امام عصر منتهی می‌شود؛ این دوره، دوره خیلی ویژه‌ای است.

برای اینکه معارفی و راه و رسمی در این بیش از دو قرن پایه ریزی شده است که برای همه بشر در همه ادوار و در طول تاریخ و تا پایان تاریخ است.

این مقطع، مقطع پایه ریزی مکتب است. تبیین آن نظام جامع فکری و راه و رسم عبودیت و سبک زندگی و راه تعالی و تقرب به خداست. از این جهت است که این منظومه‌ای که از پیامبر خدا شروع می‌شود و تا به غیبت امام عصر منتهی می‌شود. این منظومه هر کدام قرار بر آن بود که این جدول کامل دین و معارف اهل بیت را پایه ریزی کنند.

رسول خدا گوشه‌هایی و مبانی و پایه‌های مکتب را استوار کرد. امیرمؤمنان و دیگر ائمه هدی به بخش‌هایی از این نظام جامع فکری و معرفتی و عملی اسلام پرداختند.

در میان این معصومین علیهم السلام که هر کدام نقشی فرازمانی و فرا تاریخی داشتند، هر کدام گوشه‌هایی از مکتب را تبیین کردند، ابلاغ کردند و پایه‌هایی از آن را بنیان نهادند.

امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقش متفاوت با همه ائمه دارند. این جایگاه رفیع به خاطر این است که این دو امام بزرگوار ریزه کاری‌های مکتب، تفصیل افکار دین و معارف اهل بیت، بخصوص احکام و فقه اسلام را تبیین کردند. بیش از هشتاد تا نود درصد فقه شیعه، احکام عبادی و معاملات با روایات امام باقر و امام صادق علیهما السلام پایه ریزی شده است.

بیش از ۸۰٪ از تفاصیل و جزئیات احکام از کتاب طهارت تا نماز و روزه و حج و زکات و خمس تا معاملات و بیع و تجارت و تا قصاص و دیات برسیم.

فقه امروز ما بیش از شصت باب و کتاب است؛ کتاب الطهاره، کتاب الصلاة، کتاب الحج، کتاب القصاص، کتاب البیع، کتاب التجاره، کتاب الاجاره، کتاب الدیات. اینها حدود شصت قلمرو و کتاب فقهی است که راه زندگی توسط ائمه هدی در آن‌ها تبیین شده است.

و این کتاب‌ها در طول زمان هم می‌تواند افزایش پیدا بکند، آنچه مهم است این است که امام باقر و امام صادق یک رسالت بسیار مهم آن‌ها تکمیل شریعت و پایه ریزی فقه و احکامی که سبک زندگی مسلمانی را تبیین می‌کند بود، این مهمترین رسالت امام باقر و امام صادق علیهما السلام بود.

الان هم خدمت شما عرض می‌کنم اگر تراث و میراث گرانبهای روایات و اخبار امام باقر و امام صادق در همه ابواب فقهی و در تمام این اعمالی که ما انجام می‌دهیم نبود؛ بیش از هشتاد درصد از احکام دین در دست ما نبود.

این آن رسالت بزرگ امام باقر و امام صادق علیهما السلام بود. خداوند تمشیت کرده بود و تدبیر کرده بود که در طول این حدود چهل سال عصر امامت امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در جهان اسلام شرایطی فراهم شد، زمینه‌هایی پدید آمد، وضعیتی پیدا شد که ممهز شدند این دو امام بزرگوار در پایه ریزی فقه شیعه.

آن هم در روزگاری که مذاهب اسلامی در حال شکل گیری بود و جریان‌ها مختلف فقهی و معارف احکام دین در حال پایه ریزی بود، خط اصیل فقه اسلام و مبانی درست فقه اسلام در عهد این دو امام تمام و کمال پیدا کرد.

یعنی تا امام سجاد فرصتی برای اینکه معارف فقهی تبیین بشود و عرضه بشود و شاگردانی در معارف فقهی تربیت شوند، مطلقا نبود. گرفتاری‌های امیرالمؤمنین، مسائل زمان امام حسن، آن حوادث سنگین و فشرده عصر امام حسین علیه السلام و بعد هم آن مشکلات عصر امام سجاد اصلاً اجازه یک کار علمی پیوسته جامع نداد.

بعد از امام صادق هم داستان از همین قرار بود؛ یعنی امام کاظم و ائمه دیگر ابداً این فرصت برای آن‌ها فراهم نشد. یک فرصت طلایی در این حدود چهل سال عصر امام باقر و امام صادق پیدا شد، فقه ما برای این دوره است.

باز هم یادآوری و تأکید می‌کنم اگر معارف فقهی ما در این دوره نبود، حدود ۱۰ الی بیست درصد بیشتر فقه از ائمه هدی برای ما باقی نمانده بود. فقهی که نماز آن چند هزار مسئله دارد، نماز، روزه، حج، زکات، خمس و همه ابواب فقه.

فقه هم راه عملی به سوی خداست، برای ما عقاید بسیار مهم است، معارف پایه و بنیادی اسلام بسیار مهم است ولی همه آن‌ها می‌آید در شکل عملیاتی که بخواهد ظهور و بروز پیدا بکند، فقه می‌شود. این دست امام باقر و امام صادق پایه ریزی شد.

در نوزده سالی که امام باقر سلام الله علیه در پایان عهد اموی و عمدتاً در عهد مروانی بودند، کار امام باقر پایه ریزی یک خط جدید برای تکمیل معارف اهل بیت و به خصوص تنظیم فقه اسلام و گستره فقه شیعه بود که سابق هم در ایام شهادت امام صادق علیه السلام عرض کرده‌ایم که قریب بیست هزار خبر و حدیث از امام باقر و حدود چهل هزار حدیث از امام صادق، قریب شصت هزار خبر و حدیث و نیمی از معارف شیعه توسط این دو امام برای جامعه تبیین و ترویج شد.

و بخش عمده‌ای از این معارف شصت هزار حدیث و روایت مربوط به فقه است، احکام عملی ما برای تقرب به سوی خدا و تبیین نظامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اسلام است. این نظامات عملی، این نظامات فقهی توسط این دو امام با حدود شصت هزار حدیث و خبر پایه ریزی شد.

امام باقر در این نوزده سال، ولایت و امامتشان همزمان بود با عبدالملک بن مروان، با ولید بن عبدالملک، با عمر بن عبدالعزیز، با یزید بن عبدالملک و نهایتاً با عهد خلافت هشام بن عبدالملک.

فقط دو سالی که عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید یک گشایشی در کار امام پیدا شد. آن گشایش فوق العاده‌ای بود دوره دوساله عمر بن عبدالعزیز در طول دوره حکومت بنی امیه و بنی مروان، کاملاً استثنائی بود.

در ادوار حکومت بنی عباس هم آن دو سه سال مأمون و ولایت عهدی امام رضا یک مقدار استثناء بود. تقریباً در بیش از این دو قرن عصر ائمه که خلافت بعد از خلفاء، خلافت بنی امیه، بعد بنی مروان و بعد بنی عباس بود، دو سه مقطع هست که یک گشایشی خود آن حاکم‌ها ایجاد کردند؛

یکی مقطع عمر بن عبدالعزیز بود که حدود دو سال عمر بن عبدالعزیز حاکم شد. در آن دو سال لعن امیرالمؤمنین و ائمه را از مساجد برداشت، فدک را به امام باقر برگرداند و مدح و ثنای امیرالمؤمنین را آزاد کرد و مقداری هم زمینه برخورد خوب با مردم و دوری از آن ظلم و ستم‌ها را فراهم کرد، خیلی دوره کوتاهی بود. این یک دوره است.

یک دوره هم در عهد بنی عباس است که آن دوره ولایت عهدی امام رضا و حضور ایشان در مرو و خراسان بود.

غیر از این دو مقطع کوتاه، سیاست این سه خاندان اموی، مروانی و عباسی بر هضم و خفقان و سرکوب ائمه هدی و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام بود. در این دو مقطع گشایشی ایجاد کردند.

در عصر امام باقر و بخصوص در عصر امام صادق یک گشایش ناخواسته‌ای حاصل شدو علت این بود که اینها دیگر زورشان نمی‌رسید.

درگیری‌ها و انتقال قدرت موجب می‌شد که آن فشار را نتوانند اعمال کنند و الا خود خواسته، فشار را کم کردن، برای دو سه مقطع کوتاه است. عمر بن عبدالعزیز و دوره مامون.

خلفا تفاوت داشتند، اما فرقی نداشتند، قرار همه آن‌ها بر لعن و سب امیرمؤمنان بود، حدود هشتاد سال و بعد بر حصر و تبعید و فشار و نهایت اختناق نسبت به خاندان پیامبر بود.

این یک سیاست مستمر لاینقطع بود، چرا؟ برای اینکه می‌دیدند اگر اندکی فضا را بگشایند، جامعه به سمت خاندان پیامبر سوق پیدا خواهد کرد، استقبال پیدا خواهد کرد و بنیان خلافتشان بر چیده می‌شود. اگر این نبود معنا نبود این همه فشار و سختی که بر خاندان پیامبر به وجود آورده اند.

جالب این است که غالب این خلفا و دور اطرافیان آن‌ها در طول این دویست و چند سال معتقد به فضل این خاندان بودند.

این قصه را ملاحظه بکنید که در زمان عبدالملک بن مروان که یکی از خلفای هم عصر امام باقر علیه السلام بود نامه‌ای نوشت، (مقر خلافات بنی مروان شام بود، در ادامه معاویه و بنی امیه) از شام برای عامل خود نامه‌ای نوشت در مدینه، گفت این نامه که رسید امام باقر را جلب کن و به شام بفرست؛ (این کار چندبار انجام شد) گفته می‌شود، در تاریخ آمده که این عامل عبدالملک بن مروان پاسخ برای عبدالملک نوشت و فرستاد برای شام، گفت گزارش‌هایی که درباره این مرد به تو رسیده است، گزارش‌های درستی نیست، در آن جوابی که عامل و کارگزار عبدالملک بن مروان از مدینه برای عبدالملک در دمشق و شام فرستاد، اینجور نوشته است: (این دشمنان و گروه مقابل امام باقر و خاندان پیامبر هستند)، نوشت: لیس علی وجه الارض اعف منه و لا ازهد و لا اورع منه.

عبدالملک بدان، اینکه گفتی با حدت و شدت او را جلب کن و او را به سمت من بفرست، عقیده من این است که در کره زمین انسانی با این پاکی، با این زهد و با این ورع و تقوا مثل امام باقر نیست و بعد می‌گوید وإنه فی محرابه فیتجمع إلیه الطیر و السباع الیه تعجبا لصوته می‌گوید: این کسی که تو من را مامور برخورد و اعزام به شام کردی، کسی است که وقتی به محراب می‌رود چنان صوت عارفانه‌ای و دعای جذابی دارد که پرندگان به صدای او گوش می‌دهند. اینقدر روح معنوی و جاذبه عرفانی در این شخصیت وجود دارد. این اعلم الناس است.

با این نامه کمی نگاه عبدالملک تغییر کرد گرچه سیاست یک سیاست بود، خط یک خط بود و آن این بود که بر روی این خورشید امامت و ذخیره آسمان معنا و عالم غیب پرده بیفکنند، نگذارند جامعه به این منبع علم و به این ذخیره آسمانی متصل شود. می‌دانستند هر جایی که فضایی باز شد، این خاندان، این فکر نورانی تشعشع و تلالؤ پیدا می‌کند و پیش می‌رود.

هر جا یک زمینه‌ای فراهم شد نور این خاندان انعکاس پیدا می‌کرد، انتشار پیدا می‌کرد، مردم به دنبال آن راه می‌افتادند و این برای خاندان اموی، مروانی و عباسی قابل تحمل نبود.

این یک مسئله، امام باقر و امام صادق نظام فکری اسلام و شیعه را پایه ریزی کردند، نظامات فقهی ما برای این دو امام است، بقیه ائمه مجالی نیافتند با این طول و تفصیل و با این انبوه سوالات و جواب‌ها مبانی و پایه‌های فقه اسلام را استوار کنند.

البته در همین زمان در قلمرو مباحث اعتقادی، اخلاقی، تفسیری هم میراث زیادی از این دو امام هست ولی آن خط اصلی که در میراث امام باقر و امام صادق باید جستجو کرد؛

۱- خط فقاهت، تربیت شاگردان فقیه و توسعه مرزهای فقه اسلامی بود.

۲- و در پرتو این با فقه شیعه مذهب به کمال و تمام می‌رسید. یعنی اگر منظومه فکری شیعه را مانند یک درخت تصویر کنیم پایه‌های آن عقاید و مباحث کلامی، اخلاقی و تفسیری، شاخه و برگی که این درخت را به صورت یک درخت تناور و بزرگ و کامل می‌آورد، نظامات فقهی، مسائل احکام شرعی بود که این امام باقر و امام صادق انجام دادند و مذهب با معارف امام باقر و امام صادق به کمال رسید.

اوج آن الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا[[1]](#footnote-1) با میراث امام باقر و امام صادق علیهماالسلام شد.

این درخت تنومند شد، مذهب جامع و کامل شد و تقریباً همه معارف و به طور تقریباً جامع‌تر تمام فقه در میراث امام باقر و امام صادق جمع شده است.

این همان امامی است که در مدت نوزده سال در مقابل این خلفا مقاومت کرد، کار علمی، دینی، معرفتی، تبلیغی، ترویجی و تبیینی خود را انجام داد. در برابر ادیان و مذاهب دیگر مواقف و مواضع قاطع و روشن گرفت و در عین حال هضم در خلافت هم نشد. با اینکه امام ممهز در این ساماندهی به فکر شیعه بود در عین حال هرگز مسامحه نکرد، هضم نشد، لذا همیشه تحت فشار بودند و نهایت به شهادت رسیدند و وصیت کردند به امام صادق ده سال در منا، روضه بخوان برای من و عزاداری بکن.

# ذکر مصیبت

السَّلامُ عَلَیْکَ یا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِی یَا بَاقِرَ العِلْمِ ٱلۡأَوَّلِينَ وَٱلۡأٓخِرِينَ

تو مظلومانه مسموم شدی، سختی‌های زیادی را تحمل کردی، وصیت کردی که ده سال برای تو عزاداری کنند، اما لا یوم کیومک یا اباعبدالله.

همه ائمه عزادار حسین بودند، همه مظلوم بودند و مقتول و مسموم و شهید اما همه ائمه عزادار سالار شهیدان بودند و صحنه‌های عاشورا اشک را از چشم‌های آن‌ها جاری می‌کرد.

از جمله صحنه‌هایی که همه در عزای آن می‌گریستند؛ وقتی بود که امام برگشت به سوی خیام، امام برگشت به سوی خیمه‌ها در حالی که دیگر ناصر و یاوری نداشت، با اهل خیام وداع کرد.

وداع اباعبدالله با اهل حرم یک وداع جانسوزی بود که قلب تاریخ را می‌سوزاند. خداحافظی کرد و زینب به مشایعت امام آمد، ساعتی نگذشت که به خیمه‌ها حمله شد و أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ

فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ

إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیم

# خطبه دوم

أعوذ بالله مِنَ الشَّیطَانِ الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

الحَمْدُ للهِ الَّذِی لَیْسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ وَلا کَصُنْعِهِ صُنْعُ صانِعٍ وَهُوَ الجَوادُ الواسِعُ

وَ الصَّلاةُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلی سَیِدنَا وَ نَبیِنَا أبی القَاسِمِ الْمُصْطَفَی 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

سَاسَةِ الْعِبَادِ وَ أَرْکَانِ الْبِلادِ وَ أَبْوَابِ الْإِیمَانِ وَ أُمَنَاءِ الرَّحْمَنِ وَ سُلالَةِ النَّبِیِّینَ وَ صَفْوَةِ الْمُرْسَلِینَ وَ عِتْرَةِ خِیَرَةِ رَبِّ الْعَالَمِینَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِمْ أَجمَعین

# توصیه به تقوا:

أعوذ بالله مِنَ الشَّیطَانِ الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ وَ جَاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَخْشَاکَ کَأَنِّی أَرَاکَ وَ أَسْعِدْنِی بِتَقْوَاکَ وَ لاَ تُشْقِنِی بِمَعْصِیَتِکَ

همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی و پرهیزگاری و پارسایی و کسب فیض از فرصت‌های دهه نخست ماه شریف ذی الحجه سفارش و دعوت می‌کنم.

# مناسبات

## عظمت روز عرفه

دهه مبارک اول ذی الحجه از فیوضات فوق العاده‌ای برخوردار است و به عرفه و عید قربان منتهی می‌شود. این دهه مبارک را گرامی می‌داریم و امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصت بسیار مغتنم و کم نظیر در طول سال که عرفه آن شانه به شانه ماه رمضان و شب‌های قدر می‌زند بهره‌مند شویم.

باید همدیگر را توصیه کنیم به بهره گیری از این فرصت‌های پر فروغ و کم نظیر و بسیار مغتنم و عزیز. فرصت دهه اول ماه ذی الحجه آن قدر شریف است که گفته شد وَ الْفَجْرِ وَ لَیَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ سوره فجر، آیات ۱ – ۳ آن ده شب نورانی، آن ده شب پرفروغ آسمانی که شب‌های دهه اول ماه ذی الحجه باشد آن قدر مرتبت دارد که خداوند در آغاز سوره فجر به آن سوگند یاد کرده است.

باید تلاش کنیم از هر فرصتی برای بازگشت به خود و بازشناسی خویشتن و اصلاح نفس بهرهمند شویم.

ما مردمانی که در این کره زندگی می‌کنیم در کشاکش زندگی طبیعی و مسائل روزمره غرق در دوری از خدا و بی‌توجهی به عالم غیب می‌شویم، انواع هواها و هوس‌ها، انواع جاذبه‌های دنیایی و شیطانی ما را به این سمت و آن سمت می‌کشاند، انواع غل و زنجیرها دست ما را برای پرواز به عالم غیب و حرکت در مسیر معنا و عالم قدس می‌بندد. ما اسیر این عالم هستیم، ما گرفتار در این چاه طبیعت هستیم، ما دست بسته عوامل شیطانی هستیم. دائم قلب ما که عرش رحمان است، جولانگاه شیطان‌ها و هواها و هوس‌های دنیایی است، باید بیدار شد.

دهه ذی الحجه و عرفه و فرصت‌های ناب عرفانی، هشدارهایی است برای بیداری ما و شما، به کجا می‌رویم؟ در کدام سمت حرکت می‌کنیم؟ چرا این جور تابعی از هواها و هوس‌های شیطانی هستیم؟ شیطان و هواهای او و جنود شیطان ما را به سمت دوری از عالم آخرت می‌کشاند. وای بر ما! وای بر ما! اگر نفهمیم دهه ذی الحجه یعنی چه؟ لیالٍ عشر، یعنی چه؟ عرفه و آن قله‌های بلند آن یعنی چه؟ وای بر ما!

فلسفه فرمان به تقوا در هر جمعه آن است که لا اقل یک بار به خود برگردیم، به خود آییم، نگاهی به درونمان بیفکنیم، دنیای درونمان را بازخوانی کنیم، خود را محاسبه و بررسی کنیم، ببینیم چه کسی هستیم؟ در پرتو فرمان چه کسی حرکت می‌کنیم؟ چه بر قلب و روح و جان ما حاکم است؟ این فلسفه روز جمعه است. این فلسفه اتَّقُوا اللَّهَ است که خطیبی به نمایندگی از مردم آن را ندا می‌دهد.

روز عرفه و این دهه نورانی برای بیداری است، بیدار باش است، زنگ خطر است، هشدار دهنده است برای بیداری بشر، این دهه ذی الحجه است.

این روز عظیم عرفه است، آن دعای امام حسین با آن عظمت و شکوهی که قابل وصف نیست، چطور امام سلام الله علیه تمام ریزه کاری‌های نعمت‌های خدا را یک به یک بر می‌شمارد و نشان می‌دهد که ما در دریای نعمت خدا غرق هستیم و هرگز توان شکر او را نداریم.

دعای عرفه یعنی تبیین غرق بودن در نعمت‌های بی‌کران خدا و سر بر آستان آن غنی مطلق سائیدن است. این دعای عرفه است.

آن دعای چهل و هفتم صحیفه سجادیه هم بسیار مهم است، دوستان اگر بتوانند در کنار سنت خواندن دعای زیبای عرفه که از امام حسین سلام الله علیه صادر شد با آن شکوه و عظمت بخوانند چقدر زیباست که در کنار آن، دعای چهل و هفتم هم خوانده شود و ابواب و آفاقی که در این دعا در روز عرفه به روی انسان گشوده می‌شود بسیار مغتنم است.

خدایا به ما توفیق بهرهمندی از روز عرفه و این شب‌های نورانی عنایت و کرامت بفرما.

## مناسبات مذهبی

شهادت امام باقر علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنم، شهادت حضرت مسلم را تسلیت عرض می‌کنم، روز عرفه و شب عرفه را گرامی می‌داریم و پیشاپیش عید سعید قربان را تبریک عرض می‌کنم و همینطور پیشاپیش عید بزرگ غدیر خم را تبریک عرض می‌کنم.

### نکات تأکیدی

چند نکته را اینجا تأکید می‌کنم؛

نکته اول

اولین تأکید بهره گیری از این چند روز برای رشد معنوی و تعالی اخلاقی و تقرب الی الله است

نکته دوم

آمادگی برای برگزاری جشن‌های غدیر و دهه ولایت است که بسیار مهم است. غدیر خم مشعل فروزان هدایت بشر بود که رسول خدا آن را روشن کرد تا در همه تاریخ غدیر نورافشان باشد و مناره‌ای برای هدایت بشر و پرچم سعادت و راهنمایی برای بشر باشد.

از این رو است که گرامی غدیر خم، برگزاری برنامه‌های معرفتی برای آشنایی بیشتر با مقوله ولایت و پاسخ به شبهه‌ها و سوالاتی که نسل جوان دارد و علیه معارف شیعه و مبانی دین انتشار پیدا می‌کند. این وظیفه ماست اعیاد ما هم باید نمادی از عرض ادب و احترام و عواطف و احساسات پاک در برابر اولیای الهی و خاندان پیامبر باشد و هم باید نشانی از تقویت مبانی فکری و عمق بخشیدن به معارف دین باشد.

هر دو نقش باید در مراسم‌های معنوی و عبادی ما و در شعائر ما تجلی کند.

## مناسبات سیاسی

### مقوله انتخابات

انتخابات در زمانی که ما هستیم مثل زمان‌های قبل و بیش از زمان‌های قبل مایه اقتدار و اعتلا و عزت روز افزون کشور است.

در مراسم‌های شهدای خدمت و رئیس جمهور شهید و عزیز دیدید که دنیا بیش از هشتاد هیئت خارجی برای عرض تسلیت به ایران گسیل داشتند، این اقتداری بود که در پرتو وعده صادق و در پرتو انتخابات در ایران پدید آمده است.

ما هیچ چیزی را نمی‌توانیم بهانه قرار دهیم برای دور بودن از مشارکت در تعیین سرنوشت و دور شدن از صندوق‌های رأی، این افتخار شما مردم و انقلاب اسلامی شما و امام ما بود که بعد از صدها و هزاران سال رأی و مشارکت مردم را در قالب قانون اساسی و انتخابات در ایران پایه ریزی کرد؛ آن هم در چارچوبی که با قواعد و مبانی دین و ارزش‌های الهی انسجام و هماهنگی دارد.

این از دستاوردهای شما مردم و انقلاب اسلامی شما و انقلاب اسلامی بود.

انتخابات یکی از مهم‌ترین اضلاع ساختن کشور، اصلاح کارها، پیشرفت برنامه‌ها و تولید قدرت برای ملت و انقلاب اسلامی و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و جهان است.

وعده صادق هم در پرتو حضور مردم شکل می‌گیرد، حضور در راهپیمایی ها، حضور در مراسم‌ها گوناگون که اوج آن در این برهه اخیر در تشییع جنازه شهدای خدمت بود و حضور در پای صندوق رأی، مایه افتخار و عزت و عظمت کشور است.

هیچ شبهه و بهانه و استدلالی برای دور شدن از این مشارکت از کسی مقبول نیست. نسل جوان و آینده سازان کشور ما باید بدانند با حضور آن‌ها، با انتخاب آن‌ها، با تولید قدرت با حضور در پای صندوق رأی توسط آن‌ها، کشور پیش می‌رود

پیشرفت کشور راهی جز مشارکت مردم در همه اضلاع و ابعاد ندارد و نماد مهم آن حضور در انتخابات است که انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو است و سال بعد انتخابات شوراها وجود دارد و این مشارکت جایگاه و منزلت این کشور، گفتمان انقلاب اسلامی، محور مقاومت و ارزش‌های متعالی دین و پیام‌های ملت ایران به جهان امروز را رشد می‌دهد و بالا می‌برد و گسترش می‌دهد.

بنابراین حداکثر مشارکت مقوله‌ای است که متوقع و مورد انتظار است و امیدواریم که در شهر ما و استان ما، در کشور پهناور و عزیز ما شاهد یک حماسه جدید و مشارکت گسترده در انتخابات باشیم.

البته این یک وظیفه جوانان و ملت و مردم و زنان و مردان بزرگروار ماست.

وظیفه دوم هم آن است که در چارچوبی که تایید صلاحیت‌ها انجام شده است که آن کف است و حداقل است، همه بر اساس تکلیف الهی با معیارهای دقیق و درست انتخاب بکنند.

## معیار انتخاب اصلح

در این معیارها گفتمان انقلاب اسلامی، پای‌بندی به این گفتمان نورانی که برآمده از خون دویست هزار شهید بزرگوار ماست و برآمده از ایثار و مقاومت ملت بزرگ ایران است. اولین و مهمترین ارزش است.

ملاک و معیار شناخت و پایبندی و اعتقاد به گفتمان انقلاب اسلامی که یک فکری منسجم است، مهمترین ملاک است

در کنار آن، آشنایی به مشکلات، بهره گیری از علم و دانش و تجربه درست برای حل مشکلات.

پایبندی به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که از طریق نهاد‌های نظام ترسیم شده است.

و اخلاق و فرهنگ و کار جهادی، تلاش شبانه روزی، عشق به مردم، نشناختن مشکل و خستگی، امید به آینده، افق گشایی جدید و پیش برد کارها و به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی این ملاک‌هایی است که هر کس به این مبانی و ملاک‌ها و ارزش‌ها و کار آمدی‌ها نزدیک‌تر است مورد انتخاب قرار داد.

امیدواریم که ملت ما در این مسیر موفق باشد و امیدواریم در این دنیای سخت و در شرایط بسیار ملتهبی که در منطقه و دنیا داریم، ملت ما انتخاب کند، مشارکت وسیع را رقم بزند و انتخاب هر بیشتری انجام دهد.

دشمنان این ملت هم بدانند که این ملت منبع جوشان قدرت است و پایبند ارزش‌های الهی و به فضل خدا این ملت با انتخابات خود امیدهای دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.

## مسائل شهرستان

۱- از دستگاه‌های استانی و کشوری انتظار می‌رود که مشکلات صنایع و برخی از سختی‌هایی که در کار آن‌ها است مورد توجه قرار دهند.

دیروز هم دوستان برنامه ریزی کرده بودند جلسه‌ای با تشکل‌های کارگری و برخی از صنایع بود و مطالب مهمی در جلسه سه‌ساعته دیروز مطرح شد، برخی از مسئولان استان بودند، ما همین اندازه بایدی بگوییم که در سال مشارکت مردمی و رونق تولید انتظار می‌رود هر چه بیشتر کارگران و صنعت گران و صنایع مورد توجه قرار بگیرند و گره‌های آن‌ها گشوده شود.

تلاشی که انجام می‌شود، تلاش ارزشمندی است، امیدواریم با تلاشی که نماینده محترم، فرماندار محترم، مسئولان محترم انجام می‌دهند و حمایتی که باید در استان و کشور باشد، صنایع و مجموعه صنعت ما در مسیر درست پیش برود و برخی از مشکلات و گره‌هایی که در کار هست گشوده شود.

و البته برای ارتقای این امور با ملاحظه همان پیوندهای عدالت و محیط زیست و سلامت، تدابیری اندیشیده شده است و کارهایی در حال انجام است که امیدواریم با سرعت پیش رود.

۲- مسائل مربوط به آب هست. مراجعات زیادی با پیام و پیامک و نوشته و گفتار وجود داشت از کمبود فشار آب و مشکلاتی که در تامین آب شرب پدید آمده است.

از همان ابتدا دوستان عزیز و مسئولان محترم پیگیر بودند و باید تشکر کرد، امیدواریم که با سرعت و دقت هر چه بیشتر تلاش شود که مقوله آب و به ویژه آب شرب، تولید مشکلی برای مردم نکند.

البته در اولویت‌ها هم برنامه‌های سال قبل، چند طرح مهم در منابع آبی و ذخائر آبی و انتقال آب هم برای استان وجود دارد و هم برای شهرستان و باید تشکر کنیم و امیدواریم آن طرح‌ها با سرعت پیش رود.

قطع برق هم که مشکل ایجاد می‌کند انشاءالله کاهش پیدا بکند.

نکته و خواسته‌ای که مکرر مردم مطرح کرده‌اند مد نظر دوستان و مسئولان هست اما باید با تلاش بیشتر و همت والاتر کاری کنیم که مردم عزیز ما در مشکل تامین آب قرار نگیرند.

# دعا

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

أللّهُمَّ انصُرِ الإسلَامَ وَ أهلَهُ وَ اخذُلِ الکُفرَ وَ أهلَهُ

اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه

اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات

خدایا گناهان ما را ببخش، اعمال و عبادات ما را بپذیر، ما را به کسب فیوضات این دهه و روز عرفه و عید قربان موفق بدار.

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

این ملت را در همه شرایط یار و همراه باش و آن‌ها را کمک کن.

مشکلات آن‌ها را مرتفع بفرما.

باران رحمتت را بر ما فرو بفرست

ما را از همه دشمنی‌ها و عداوت‌ها و کینه‌های جهانخواران مصون بدار.

محور مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی را روز به روز در عالم به سوی اهداف آن کمک و راهنما باش.

شر اسرائیل و دشمنان این ملت و اسلام و انقلاب اسلامی را به خودشان باز بگردان.

خدایا شر این خونخواران و درندگان وحشی که به جان غزه و مردم مسلمان افتاده‌اند به خودشان باز بگردان و امت اسلام را بر آن‌ها پیروز بگردان.

سلام و درود ما را به محضر حضرت امام باقر علیه السلام و اولیای الهی و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما.

بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما.

أعوذ بالله مِنَ الشَّیطَانِ الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اللَّهُ الصَّمَدُ

لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ

وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ

و السلام علیکم و رحمةالله

1. - سوره مائده، آیه ۳ [↑](#footnote-ref-1)