$$
\begin{aligned}
& \text { بخش اول } \\
& \text { نهضت حسينى در كلام مقام معظم رهبسى }
\end{aligned}
$$

## $V \varepsilon / 1 \cdot / 0$

نام حسين بن على عليه الصلاة و السلام، نام عجيبى است. وقتى از لحاظ عاطفى نگاه مى كنيد، مىيينيد خصوصيت اسم آن امام در بين مسلمين با معرفت، اين است كه دلها را مثل مغناطيس و كمربا به خود جذب مى كند. البته در بين مسلمين كسانى هستند كه اين حالت را ندارد و در حقيقت، از معرفت بها امام حسين
 بسيارى هستند كه اسم حسين عليه السلام، اشكشان را جارى مى اسازد و و دلشان را منقلب مى كند. خداى متعال، در نام امام حسين اثرى قرار داده است كه وقتى اسم او آورده شود، بر بر دل و و جان مان ما ما ملت ايران و ديگر ملتهاى شيعه، يك حالت معنوى حاكم مى شود. اين، آن معناى عانى الطى آنى آن ذات و و وجود مقدس است. از اول هم در بين اصحاب بصيرت، همين طور بوده است. در خانهى نبى اكرم عليه و آله
 طورى كه انسان از روايات و تاريخ و اخبار و آثار مىفهمد ـ اين وجود عزيز، خصوصيتى داشته و مورد محبت و عشق ورزيدن بوده است. امروز همه همين كونه است.

## VO/r/r.

يكى از عوامل كه در كارهاى بزرگَ جلو انسان را سد مى كند، عذرهاى شرعى است. انسان، كار واجب و وائى

 اين گونه عذرهاى شرعى مىتوانست هر انسان ظاهر بينى را الز دامه راه منصرف كند، چقدر بود!

امام حسين عليه السلام مىفرمود:

ديگر عذرشرعى است و تكليف ساقط شد. مى خواستيم با يزديد بيعت نكنيم؛ ولى ظاهرا در در
 از روى اجبار و ناجارى بيعت مى كنيم.

$710 / 11$

امروز اين حادثه، پشتوانهى يیى نهضت است. اگر امروز به ما بگويند ريشهى اين زهضتى كه به وجود آوردهايد، كجاست؟ ما مى گوييه: ريشهاش پيامبر و اميرالمؤمنين و امام حسين(عليمهم السلام) است.

امام حسين كيست؟
كسى است كه اين حادثه را به وجود آورده و در تاريخ از او نقل شده است.
پس اين حادثه، پشتوانهى اين زهضت است. اگر ما ندانسته و بیتوجه و از روى سهلانگارى، حادثه را با
چيزهايى كه جزو آن نيست، مشوب كرديم، به آن حادثه و نيز به انقلابى كه ناشى از آن حادثه است، خدمت نكردهايم.

$$
V * / \varepsilon / F
$$

ماجراى حسين بن على (عليهاللسلام) حقيقتاً موتور حركت قرون اسلامى در جهت تفكرات صحيح اسلامى بوده است. هر آزادى خواه و هر مجاهد فى سبيل الله و هر كس كه مى خواسته است در ميدان خطر وارد بشود، از آن ماجرا مايه گرفته وآن را پشتوانه ى روحى و معنوى خود قرار داده است. در انقالاب ما، اين معنا به صورت بينى واضح بود. معلوم نبود اگر ما اين حادثه را نمىداشتيه، چه طور

مىتوانستيم در اين معر كه خوض كنيه.
اين خودش فصل عريض و قابل تعمقى است كه تمسك به ذيل ماجراى عاشورا و مجاهدت سيد الشهداء (عليه الصلاة و السلام)، چه تأثيرى در وضع انقلاب ما داشت.

انسان وقتى در اين مساله غور مىكند، از عظمت تأثير آن حادثه به دهشت مىافتد و فكر مى كند كسانى كه از آن محرومند، اين خلأ را چگُونه مىتوانند پر كنند.
$\wedge \varepsilon / 11 / 0$

عاشورا يک حادثهى تاريخى صرف نبود؛ عاشورا يک فرهنگگ، يک جريان مستمر و يک سرمشق دائمى براى امت اسلام بود.
حضرت ابى عبدالله(عليه السلام) با اين حر كت ـ كه در زمان خود داراى توجيه عقلانى و منطقى كاملا روشنى بود - يک سرمشق را به براى امت اسلامى نوشت و گذاشت. اين سرشق فقط شهيد شدن هم

#  <br> نيست؛ يك چپيز مركب و پیچییده و بسيار عميق است. <br> سه عنصر در حر كت حضرت ابى عبدالله (عليه السلام) وجود دارد: <br> عنصر منطق و عقل، عنصر حماسه و عزت و عنصر عاطفه. 

## $\wedge \varepsilon / 0 / 11$

عنصر منطق و عقل در اين حركت، در بيانات آن بزر كوار متجلى است؛ قبل از شروع اين حركت، از هنگام حضور در مدينه تاروز شهادت
جمله، جملهى اين ييانات نورانى، بيان كنتدهى يك منطق مستحكما است. خلاصه إين منطق هم اين اين
 باشد در عالىترين مراحل، يا نداشته باشد.


 تكان دهنده است.
بنابراين، ختى اكر خطر در اين حد هم وجود داشته باشله، وقتى شرايط برايى اقدام متناسب با اين خطر وجود دارد، انسان بايد اقدام كند و دنيا نبايد جلوى انسان را بكييد؛ ملاحظه كارىى و محافظه كاريكارى نبايد مانع
 اكر حركت نكرد، اركان ايمان و اسلام او بر جا نيست.
ان رسول اله (صلى الهُ عليه و آله) قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الهُ و لم يغير عليه بفعل و لاقول كان حقا على الهّ اين يدخله مدخله:

منطق، اين است. وقتى اساس دين در خطر است، اكر شما در مقابل اين حادثهى فزيع، با قول و فعل
 آن مستكبر و آن ظالم - راب با آن روبه رو مى كند، مواجه كند.

## $\lambda \varepsilon / 11 / 0$

حسين بن على(عليه السلام) عاقبت اين كار را مىدانست؛ نبايد تصور كرد كه حضرت براى رسيدن به قدرت ـ كه البته هلف آن قدرت، مقدس است ـ خشپش را با بست و براى آن قدرت حركت كرد؛؛ نه، هيجّ

لزومى ندارد كه يك نگاه روشن فكرانه ما را به اين جا بكشاند.
نخير، عاقبت اين راه هم بر حسب محاسبات دقيق براى امام حسين(عليه السلام) با روشنبينى امامت قابل حدس و واضح بود؛ اما »مسأله< آن قدرت اهميت دارد كه وقتى شخصى با نفاست جان حسين بن على (عليهالسلام) در مقابل اين مساله قرار مىگيريد، بايد جان خود را در طبق اخلاص بگذارد و به ميدان ببرد؛ اين براى مسلمانها تا روز قيامت درس است و اين درس عمل هم شده است و فقط اين طور نبوده كه براى سرمش دادن روى تختهى سياه بنويسند، كه بعد هم پاك بشود؛ نه، اين با رنگی الاهى در پيشانى تاريخ اسلام ثبت شد و ندا داد و پاسخ گرفت، تا امروز.

## $\wedge \varepsilon / 11 / 0$

عنصر دوم، حماسه است؛ يعنى اين مجاهدتى كه بايد انجام بگيرد، بايد با عزت اسلامى انجام بگيرد، چون العزة الله و لرسوله و للمومنين.

مسلمان در راه همين حركت و اين مجاهدت همى بايستى از عزت خود و اسلام حافظت كند. در اوج مظلوميت، چهره را كه نگاه مى كنى، يک چهرهى حماسى و عزتمند است. اگر به مبارزات سياسى، نظامى گوناگون تاريخ معاصر خودمان نگاه كنيد، حتى آنهايى كه فتنگ گرفته اند و به جنگگ روياروى جسمى اقدام كردماند، مىيينيد كه كاهى اوقات خودشان را ذليل كردند! اما در منطق عاشورا، اين مساله وجود ندارد؛ همان جايى هم كه حسين بن على(عليه السلام) يك شب را مهلت مى گيرد، عزتمندانه مهلت مى گيرد؛ همان جاى كه همه مى گويد: هل من ناصر ـ استنصار مى كند ـ از موضع عزت و اقتدار است؛ آن جايى كه در بين راه مدينه تا كوفه با آدمهاى گوناگون برخورد مى كند و با آنها حرف مىزند و از بعضى ازآنها يارى مى گیيرد، از موضع ضعف و ناتوانى نيست؛ اين هم يك عنصر برجستهى ديگر است.
اين عنصر در همهى مجاهداتى كه رهروان عاشروايى در برنامهى خود مى گنجاننل، بايد ديده شود.
 بايد از موضع عزت باشد.

ك| ........................................................................................................

## 人 $\varepsilon / 11 / 0$

در روز عاشورا در مدرسهى فيضيهى جهرهى امام را نگاه كنيد:
يكك روحانىاى كه نه سرباز مسلح دارد و نه يك فشنگك در همهى وجود خود دارد، آن جنان باعزت حرف مىزند كه سنگينى عزت او، زانوى دشمن را خم ميكند؛ اين موضع عزت است. امام در همهى احوال همين طور بود؛ تنها، بى كس، بدون عده و عده، اما عزيز؛ اين چجهرهى امام بزر گوار ما بود.
خدا را شكر كنيه كه ما در زمانى قرار گرفتيه كه يك نمونهى عينى از آن چه را كه بار بارها و سالهها
 ما بود.

## 人 $\varepsilon / 11 / 0$

عنصر سوم، عاطفه هست؛ يعنى هم در خود حادثه وهم در ادامه و استمرار حادثه، عاطفه يك نقش تعيين كنتدالى ايجاد كرده است، كه باعث شد مرزى بين جريان عاشورايى و جريان شيعى با جريانهاى ديگر
پییدا شود.

حادثهى عاشورا، خشك و صرفا استدلالى نيست، بل كه در آن عاطفه با عشق و محبت و ترحم و
گريه هم راهاست.

قدرت عاطفه، قدرت عظيمى است؛ لذا ما را امر مى كند به گريستن، گرياندن و حادثه را تشريح كردن. زينب كبرى (سلام الله علييا) در كوفه و شام منطقى حرف مىزنده، اما مرثيه مى

منبر شام، با آن عزت وصابات بر فرق حكومت اموى مى كوبد، امام مرثيه مى خواند. اين مرثيهخوانى تا امروز ادامه دارد و بايد ادامه داششته باشل، تا عواطف متوجه بشود. در فضاى عاطفى و در فضاى عشق و محبت است كه مىتوان خيلى از حقايق را فهميد، كه در خارج از اين فضاها نمىتوان

## $V 1 / \varepsilon / 1$.

در انقلاب بزرگ ملت ايران هم، عاشورا و خاطره حسين بن على عليه السلام و قضاياى محرم، نقشى اساسى داشت.

موضوع عاشورا، يك موضوع تمام نشدنى و هميشگى است. چرا اين حادثه، اين قدر در تاريخ اسلام تأثيرات بزركى كذاشته است؟
 اين قضيه انجام گرفت، يك فداكارى استثنايى بود. از اول تاريخ اسلام تا امروز، جنگَها و ششهادتها وا و اريا كذشتها، هميشه بوده است.
و ما هم در زمان خودمان، مردم زيادى را ديديم كه مجاهدت كردند و از خود كذشتگى به خرج دادند و شرايط سختى را تحمل كردند.

 بوده است و در تاريخ آنها را ا خواندايدا
 زمان صدر اسالام. انسان تلبر مى كند، مىفهمد چرا از زبان چند نفر از ائمه ما عليمهم السلام، نقل شده است
كه خطاب به سيدالشهها عليه الصلاة و السلام فرموداند:
لا يوم كيومك يا اباعبداش

## VI/\&/1.

لُبّ و جوهر حادثهِ عاشورا اين است كه در دنيايى كه همه جاى آن را ظلمت و فساد و ستم كَرفته بود، حسين بن على عليه السلام براى نجات اسلام قيام كرد و در اين دنياى بزر ک، هيجّ كس بها بها او كمك نكردرا

يزدى بكشانند، هر كدام با عذرى، از ميدان خارج شدند وكريختند!

 مبارزه را گرم كنند، هر كدام يك طور از ميدان خارج شدند.

 كوشهاى فرار كردند وامام حسين عليه السلام را در صحنه تنها كذاثشتند.

ك
حتى براى اين كه كار خودشان را توجيه كننه، خلدت حسين بن على عليه السلام آمدند و به آن
بزر كوار اصرار كردند كه:
آقا، شما هم قيام نكنيد! بها جنگَ با يزيد نرويد!! اين، يك عبرت عجيب در تاريخ است.

## V1/ $/$ /q

آن جا كه بزر كان مىترسند، آن جا كه دشمن چهرْى بسيار خشنى را الز خود نشان مىدهل، آن جا كه همه
 جوهر ها و باطن افراد شناخته مى شود.
 جدا هستنه، آن روز يك كشور بودند ـ با جمعيت بسيار زياد، كسى كه اين تصميه، عزم و جرأت أت را اد اشت كه در مقابل دشمن بايستل، حسين بن على عليه السلام بود.

## V1/\&/1.

اين، مظلوميت است. ين مظلوميت، به معناى كوچكى و ذلت نيست. امام حسين عليه السلام، عظيمترين

 غربت هم به شهمادت رسيد.
فرق است بين آن سرباز فداكار وانسان پرشورى كه به ميدان نبرد مىرود؛ مردم به نام او شعار مىدهند



 كربالا به اين است!
يعنى براى احساس تكليف، كه همان جهاد در راه خدا و دين بود، از عظمت دشمن نترسيسيدذ؛ از تنهايى
 اين است كه يك آدم را، يك رهبر را، يك ملت را عظمت مى مبخشد: نترسيدن از عظمت يوشالى

## $V 1 / \varepsilon / 1$.

سيد الشهدا عليه الصلاة و الستام، مىدانست كه بعد از شهادت او، دشمن تمام فضاى جامعه و دنياى آن روز را از تبليغات بر ضد او پر خواهد كرد. امام حسين عليهاالسلام، كسى نبود كه زمان و وشمن را نشناسد.








 حسين عليه السلام يبيرز شد و هم در بلند مدت.

## V $/$ / $/ 1$ •

در كوتاه مدت



 در كربلا به شهادت رسانده بود، آن طور مغلوب انعكاس فرياد آن آن امام شود؟!


 قرنها، امرز، يرچه اسالام بر فراز بلنترين بامهاى دنيا، در اهتزاز است.
rQ ........................................................................................................

## $V 1 / \varepsilon / 1$.

آن مبارز و مجاهد فى سبيل الهّ كه آن طور مظلومانه در مقابل دنيا ايستاد و خونش ريخته شد و خاندانش

 را، از حسين بن على عليه السلام ياد كرَفتيه.
 فهمييند كه كشته شدن، دليل مغلوب شدن نيست. فهمييند كه در مقابل دشمن على الظاهر مسلط، عقب نشينى كردن، موجب بلبخختى و روسياهى است.


بالأخره شكست با دشمن و ييروزى با فئه هؤمنه است. اين را ملت ما هم مىفهميلند.

## VI/\&/1.

كربلا الگوى هميشگى ماست. كربلا مثالى است براى اين كه در مقابل عظمت دشمن، انسان نبايد دهار
 السلام، با هفتاد و دو نفر به شهادت رسيد؛؛ اما معنايش اين نيست كه هر هر كس ران راه حسين عليه السلام را
 ملت ايران، بحمدالله امروز راه حسين عليه السلام را آزمايش كرده است ور و با با سربلندى و عظمت، در

ميان ملتهاى اسلام و ملتهاى جهان، حضور دارد. آن چهه كه شما يشش از پيروزى انقالاب انجام دايد و رفتيد، راه حسين عليهالسلام؛ يعنى نترسيدن از
خصم و تن دادن به مبارزه با دشمن مسلط بود.

در دوران جنگى نيز همين طور بود. ملت ما مىفمهميد كه در در مقابل او، دنياى شرف و و غرب و و همه


 است؛ پرحָه اسلام برافر اشته شده است. اين، بها بركت آن ايستادگى است.

## V1/\&/1.

آن ايستادگى، امروز هم واجب و لازم است.

امروز قدرت استكبارى آمريكا مى مواهد ملت ايران و ملتهایى مبارز مسلمان را در همه دنيا، از سطوت
و بطش خود بترساند..


آريكا رفتتد.

تسلط مططق استكبار ر ابايد از ين بيرد. مى كوين: :


 امروز، آن روزى است كه ملتهاى اسلاكمى نبايـ. در مقابل ظاهر قلدرتمتمنانها استكبار، دهار ترس و
ترديد شون.اين مبارز امامه دارد.

## VI/\&/1.

اين ملت، يك ملت با سابقه و بزرى است. ما نزديك شصت ميليون جمعيت، با اين كشور ريناور، با اين
 ارعاب، زير بال خودشان بگيرند و ما را بترسانند. ملت و دولت، دست در دست يكديگر، با سرمايههایى





السلام است. به بر كت روح عاشوراست.

YV ........................................................................................................

## $V \cdot / \varepsilon / r$.

مجالس عزادارى براى اين است كه دلهاى ما را با حسين بن على، عليه السلام و اهداف آن بزركوار


امام حسين عليه السلام كه:
راه امام حسين عليه السلام معنايش اين است كه همه ملت ايران كشته شونل. كدام انسان نادانى، چخنين حرفى را ممكن است بزند!! يك ملت از حسين بن على عليه السلام بايد درس بعَيرد.
 است، اين شوكت، نإيايدار است. بداند اكر جبهیهى دشمن، به ظاهر كسترده و قوى است، اما توان واقعىاش كم است. مكرَ نمىينيد كه نزديك چجهار ده سال است كه شممنان خواستهاند جممورى اسلامى را از بين ببرند و نتوانستهاند!
اين چیيست جز ضيف آنها و قدرت ما؟



## $V \varepsilon / r / r$

نهضت عباسيان هم كه بالاخره به بيروزى رسيد، با نام حسين بن على عليه السلام شروع شد. اكر تاريخ را

 مايه مى گرفتند تا بتواند تبليغات خودشان را به راه بنداز
 عباس، همواره لباس رسمى آنها، لباس سياه بود. بلاس سياه، براى اولين بار به مناسبت عزادادى امام حسين استفاده شد.
آنها مى گفتند: هذا حداد آل محمد صلى الشّ عليه و آله. يعنى اين لباس عزاى ذريّه ييغمبر است.

اين كونه شروع كردند و آن تحول را به راه انداختند. البته منحرف شدند و خود آنها همم دنباله كار بنى اميه را يشش بردند. اينها تأثيرات عاشورايى است.

## $V \varepsilon / r / 1$.

هر چه زمان مى كذرد، احساس مىشود كه چهره ى بیزوال اين خورشيد منور كه مىشود آن را به خورشيد




> عدماى احساس كردند كه وظايفى دارند. ماجراى توابين ييش آمد.
 بنى عباس كه عليه بنى اميه به پا خاست، در اواسط قرن دوم هجرى، در همه إيا اطراف عالمه اسالام آن روز، بخصوص در ايران و شرق ايران - خراسان - و غيره، با فرستادن دعاتى، زمينه را براى ازالهى حكومت ظالهى سستكبر و نثاديرست اموى، فراهم كردند.

## V1/11/17

يك مسالهى بسيار مهم در باب ماجراى سيد الشهدا عليهالصلاء والسلام مطرح اين سؤل، تاريخى يا انسانى است و جاى طرحش همين جاست.
 الشعاع خود قرار مىدهل، وجود دارد دو آن عا عاشورا است.

 روايات و احادث بود.
اما قضيهى عاشورا آن قدر مهم است كه شما از زندگى آن بزر كوار، كمتر فراز و نشانهى ديگرى را با به
خاطر مى آوريد دربارمى حسين بن على عليهاالسلام، چنين آمده است كه

بكته السماء و من فيها و الارض و من عليها و لما يطلا بتيها.
هنوز پا به اين جهان نگَذارده، آسمان و زمين بر حسين عليه السلام، گريستند. قضيه اين قدر جائز

كq .........................................................................................................
اهميت است. يعنى ماجراى عاشورا و شههادت بزرگى كه در تاريخ بىنظير است، در آن روز اتفاق افتاد. اين جريانى بود كه چشمها به آن بود. به راستى اين چها قضيهالى بود كه از ي يش تقدير شده بود؟ الموعود بشهادته قبل استلاله و ولادته.
قبل از اين كه حسين بن على عليه السلام جهره بنمايد، با شهادت ناميده و خوانده مىشـد. به نظر مىرسد كه در اين جا رازیى وجود دارد، كه براى ما آموزنده است.

## $V \varepsilon / r / r$

درست است كه امروز تبلينات دشمن، همه فضاى ذهن بشريت را فرا گرفته است. در اين، شكى نيست. درست است كه اموال كلانى براى تشويق چیره اسلام، بخصوص تشيع، خرج مى انشود. درست است كه هر كس كه منافع نامشروعى در زندگى ملتها وكشور ماهِا دارد، خود را موظف به فعاليت عليه اسالام و حكومت اسلام مىييند.




چرا نتوان؟! سختى دارد؛ اما ممكن است. همت و فداكارى لازم دارد. راه باز است؛ بن بيست نيست.

## $V \varepsilon / r / \mu$

دردى كه امروز گرييان جوامع مادى دنيا و تمدن غربى را گَرفته است، عدم اطمينان، عدم آرامش، عدم








حقايق و ارزشها، معارف اسلامى، و در قله ى و اوج اين معارف، معرفت عاشورايیى است. قدرت اينها را بايد دانست.

## $V \varepsilon / \Gamma / \Gamma$

## عزيزان من؛

مؤمنين به حسين بن على عليهاالسلام! امروز حسين بن على مىتواند دنيا را نجات دهد؛ به شرط آن كه
با تحريف، جهره او را مششوش نكنند.

نَخاريد مفاهيم و كارهاى تحريفآميز وغلط، حشمهها و دلها را ا از چهرْى مبارك و منور سيد الشهها
عليهالصلاة و السلام، منحرف كند.
با تحريف مقابله كنيد.

## $7 \mathrm{~N} / 0 / 11$

آن په كه نهضت ما را جهت مىدهد و امروز هم بايد بدهد، دقيقا همان چيزى است كه حسين بن على
 حفظ آن، به شهلادت مىرسنل، با معرفت عزادارى مى كنيه. آن شهيديد جوانى كه يا يا در جنگى تحميلى ويا در برخورد با انواع و اقسام دشمنان و منافقان و كفار به شهيادت رسيده، هيجّ شهبهيّيى براى مردم ما وجيا وجود ندارد



اسلام، آنها را منع مى كردند، متفاوت است.
 رسيدنـ. وضع شهدلاى كربالا، با شهبايى كه تمام دستگامهاناى تبليغى و مشوقهانى
 ديگرى است.

ك ك كربُ (كزيدهى سخنان مقام معظه رهبرى).......................................................................................................

## Vo/q/r\&

امام حسين تكى و تنها بود.
البته چند ده نفرى دور و بر آن حضرت ماندنذ؛ إما اكر نمىماندند همه آن حضرت مى ايستاد. مكَر غير از اين است؟! فرض كنيم شب عاشورا، وقتى حضرت فرمود كه: من بيعتمر را برداشتهم، بوريد. همه مى مرفتند.


 صدقوا ما عاهدوا الهُ عليه.
قلقلى زبان را كه ـ خوب همه داريه. ديديل، يكى انسان حسينى و عاشورايی چها كرد؟خوب؛ اكر هملى ما عاشورايى باشيه، حركت دنيا به سمت صلاح، سريع، و زمينه ظهور ولى مطلق حق، فراهم خواهد

## Vr/0/10

حركت موكبهاى حسنى در دهه اول ماه محرم به مانند جارى شدن آب بارانى است كه تقامى پِليدىها وتلقينات فاسد دشمنان را از محيط و فضاى جامعه مىزدايد و به آن روح تازهالى از عشق و ايمان الاهى مىدمد.
علم عزاى حسينى در دست هيأتهالى مذهبى است و اين مقام و مرتبه مقدسى در نهضت بزر بر كـ
 بنابراين هيأتهاى مذهبى بايد اين علم را آن چنان كه شايستهى است قدر بداند.

## V9/1/r7

نهضت حسينى در واقع با دو نگاه قابل ملاحظه است، كه هر دو هم در دست است؛ يك نغَاه، حركت ظاهرى حسين بن على است؛ كه حركت عليه يك حكومت فاسد و منحرف و ظالم و سر كوبكر - يعنى
 و آن حركت عليه جهل و زبونى انسان است. در حقيقت، امام حسين اكرحهه با يزد مبارزه مى كند، اما

مبارزمى گستردمى تاريخى وى با يزيد كوته عمر بیارزش نيست؛ بل كه با جهل و پستى و گمراهیى و زبونى و ذلت انسان است. امام حسين با اين مبارزه مى كند.

## $V \varepsilon / r / 19$

فما لم يبق معه سوى اهل بيته؛ يعنى وقتى كه همه اصحاب امام حسين به شهيادت رسيدند وكسى غير از خانواده او باقى نماند، خرج على بن الحسين عليه السلام؛

على اكبر از خيمهكاه خارج شد.
و كان من اصبح الناس خلقا ؛ على اكبر يكى از زيباترين جوانان بود. فاستأذن اباه فى القتال؛
 فاذن له؛

هيجّ مقاومتى نكرد و بها او اجازه داد! اين ديگر اصحاب و برادر زاده و خواهر زاده نيست كه امام بها او
 دهد. اين انفاق امام حسين است؛ اين اسماعيل حسين است كه به ميدان مىرود.

فاذن له؛
اجازه داد كه برود. اما همين كه على اكبر به طرف ميدان راه افتاه،
ثم نظر اليه نظر يائس منه؛
امام حسين نگاهى از روى نوميدى، بها قد و قامت على اكبر انداخت. و ارخى عليهالسلام عينه و بكى، ثم قال اللهم اشهد؛

كفت: خدايا خودت شاهد باش.
فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا بر سولك؛ جوانى را به جنگگ و به كام مرگ فرستادم كه از همه مردم، شبيه تر به بي يغمبر بود؛ هم در چهره، هم در حرف زدن، هم در اخلاق، از همه جهت! به به، چهه جوانى! اخلاقش همه به

Yr ................................................................................................................

پيغمبر، از همه شبيهتر است. قيافه و حرف زدنش هم به پيغمبر و به حرف زدن پيغمبر، از همه شبيلتر است.

## ^人/q/ヶ

روز مباهله، روزى است كه پيامبر مكرم اسلام، عزيزترين عناصر انسانى خود را به صحنه مىآورد. نكتهى
مرهم در باب مباهله اين است:

عزيزترين انسانها را ييغمبر اكرم انتخاب مىكند و به صحنه مىآورد براى محاجهاى كه در آن بايد
مايز بين حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض ديد همه قرار بگيرد. هيج سابقه نداشته است كه در راه تبليغ دين و به اين حقيقت، ييغمبر دست عزيران خود، فرزندان خود و دختر خود وامير المومنين را ـ كه برادر
 دهنده اين است كه بيان حقيقت، ابلاغ حقيقت، چقدر ممهم است؛ مى آورد به ميدان با اين داعيه كه مى گويد بيائيم مباهله كنيه؛ هر كدام بر حق بوديه، بماند، هر كدام بر خلاف حق بوديه، ريشه كن بشود با عذاب الاهى. همين قضيه در محرم اتفاق افتاده است به شكل عملى؛ يعنى امام حسين (عليهالصلاء و السلام) هم براى بيان حقيقت، روشن گرى در طول تاريخ، عزيزترين عزيزان خود را بر مىدارد مىآورد وسط ميدان. امام حسين(عليه السالم) كه مىدانست حادثه چه جور تمام خواهد شد؛ زينب را آورد، همسران خورن خرد را را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزيز خود را آورد.

## Vr/r/iv

يكى از مهم ترين امتيازات جامعل شيعه ى بر ديكر جوامع مسلمان، اين است كه جامعل شيعه، برخوردار از خاطر عاشورا است. از همان روزى كه موضوع ذكر مصيبت حسين بن على عليه السلام مطرح شد،
 اين چمشهى جوشان، تا امروز هم چخان ادامه و جريان داشته است؛ بعد از اين هم خواهد داشت و

بهانهى آن هم يادآورى خاطره عاثوراست.

## Vr/r/iv

بيان ماجراى عاشورا، فقط بيان خاطره نيست. يادآورى اين خاطره، در حقيقت مقولاهاى است كه مىتواند به بركات فراوان و بیشمارى متنهى شود. لذا شما مالاحظه مى كنيد كه در زمان ائمه عليمهالسالامه،



 و در آنها جاى منطق و استدلال نيست.

## Vr/r/iv

در حركتهاى معنوى، عاطفه سهم و جاى خود را دارد. نه عاطفه جاى استدلال را مى گيرد و نه استدلال مىتواند به جاى عواطف بنشيند. حادثهى عاشورا، در ذات و طبيعت خود، يك درياى خروشان عوان صادق است. يك انسان والا، پاك، منور و بدون ذرهاى شائئلى ترديد در شخصيت ملكوتى والاى او، براي براى
 است، تتقنته، حركت شكَرفش را آغاز مى كند و مى كويد:
ايها الناس! ان رسول اله، صلى الها عليه و آله، قال: من رأى سلطانى الها جانـا جائراً ... بحث سر اين است. امام حسين عليه السلام، فلسفهى حركت خود را مقابله با جور قرار مىدهد:
يعمل فى عباد الش بالائم و العدوان .

بحث بر سر مقدسترين هدفهاست كه هماسلى منصفين عالم آن را را قبول دارند. چخنان انسانى، در راه
چخين هدفى، دشوارترين مبارزه را تحمل مى كند.

## Vr/r/iv

دشوارترين مبارزه، مبارزه ى غريبانه است. كشته شدن در ميان هياهو و هل هلانى دوستان و تحسين
 باطل در مقابل همم صف كشيدند و كسانى چون ييغمبر و امير المومنين عليیمه السلام، در رأس جهبه حق
ra ......................................................................................................... كربُ (كزيدهى سخنان مقام متظم رهبرى
قرار داشتله، ييغمبر از سياهيان اسالام، دواطلب شد. ييغمبر دستى بر سر او كشيد و او را ابدرقه كرد. مسلمانان هم برايش دعا كردند و او به ميدان نبرد رفت، جهاد كرد و كشته شد. اين، يكى نوع كشته شدنو جها جهاد كردن
 به او يا منكرنل، يا غافلنه، يا كناره مى جويند و يا يا در مقابلش مى ايستند. كسانى همه كه قلبا وى را تحسين مى كنند ـو تعدادشان كم است ـ جرأت ندارند زبانى به تحسينش بيردازازنـ.

## Vr/r/IV

> به يكى از آن ها فرمود:




 تهاجم قرار خواهند كرفت.




 كنيد كه اين مبارزه پقدر سخت است؟!

## Vo/r/r.

> عوام يعنى كسانى كه وقتى جوّ به سمتى میرود،

 اين طور است؛ اين جا مى آيد. يك وقت جو آن طور است؛ آن جا مىرود! يك وقت ـ فرض بفرماييد ـي
\&

حضرت »مسلم" وراد كوفه مىشود. مىگويند: »پپر عموى امام حسين عليه السلام آمد. خاندان بنىهاشم آمدند. برويه. اينها مى خواهند قيام كنند، مىخواهند خروج كنندپ و چه و چه. تحريك مىشود، مىرود دُور و بَرِ حضرت مسلم؛ مىشوند هجله هزار بيعت كننده با مسله! پنج، شش ساعت بعد، رؤساى قبايل به كوفه
مىآيند؛ به مردم مىگويند:
" چ چه كار مى كنيد؟! با چه كسى مىجنگید؟! از چه كسى دفاع مى كنيد؟! پدرتان را در
مى آوردند!"
اينها دور و بر مسلم را خالى مى كنندم و به خانههايشان برمى گردند. بعد كه سربازان ابنزياد دور خانهى »طوعه" را مىگيرند تا مسلم را دستگير كنند، همينها از خانههايشان بيرون مىآيند و عليه مسلم مىجنگَند! هر چه مى كنند، از روى فكر و تشخيص و تحليل درست نيست. هر طور كه جو ايجاب كرد، حر كت مى كنند. اينها عوامند.

$$
V \varepsilon / r / 19
$$

عزيزان من!
امام حسين به چه زبانى بگويدكه تكليف شما چیست؟ شرايط، همان شرايط است؛ زندگى، همان نوع زندگى است، اسلام هم همان اسلام است. خوب؛ امام حسين به همه نسلها عملا نشان داد. اگر يك كلمه حرف از امام حسين نقل نمىشد، ما بايد مىفهميديه كه تكليفان چيست. ملتى كه اسير است، ملتى كه در بند است، ملتى كه دچار فساد سران است، ملتى كه دمشنان دين بر او حكومت مى:ند و زندگى و سرنوشت او را در دست گرفتهاند، بايد از طول زمان بفهمد كه تكليفش چیست؟ چون پسر پيغمبر ـ امام معصوم ـ نشان دادكه در چنين شرايطى بايد چه كار كرد.

Vr/r/iv

اين همان چشمهى جوشانى است كه از ظهر روز عاشورا شروع شد؛
از همان وقتى كه زينب كبرى سلام الله عليها ـ طبق نقلى كه شده است ـ بالاى تل زينبيه رفت وخطاب به پيغمبر عرض كرد:

يا رسول الله، صلى عليک! ملائكة السمائ هذا حسينك مرمل بالدمائ، مقطع الاعضاء مصلوب العامة والرداء.

YV ...............................................................................................................

او خواندن روضهى امام حسين عليهالسلام را شروع كرد و ماجرا را با صداى بلند گفت؛ ماجرايى كه مى خواستند مكتوم بماند.
خواهر بزر گوار امام، چه در كربال، چه در كوفه و چه در شام و مدينه، با صداى بلند به بيان حادثه عاشورا پرداخت.

اين چشمه، از همان روز شروع به جوشيدن كرد و تا امروز، هم چنان جوشان است. اين حادثه عاشوراست.

## $\mathrm{Vr} / \mathrm{r} / \mathrm{IV}$

يك وقت است كه كسى از داشتن نعمتى بى بهره است و در مقابل نعمت نداشته از و سوالى هم نمىشود. اما يكى وقت كسى از نعمتى بهرهمند است و از آن نعمتى كه دارد از وى سوال مىشود. يكى از بزرگترين نعمتها، نعمت خاطره و ياد حسين بن على عليه السلام، يعنى نعمت مجالس عزا، نعمت محرم و نعمت عاشورا براى جامعل شيعى ماست. متسدسفانه براردان غيرشيعى ما از مسلمين، خود را از اين نعمت برخوردار نكردند. اما مىتوانند از اين نعمت بهرهمند شوند و امكانش هم وجود دارد. البته بعضى از مسلمين غير شيعه در گوشه و كنار، ذكر محرم و عاشورا را دارند. ولى آن گونه كه بايد و شايد، بين شان رايج نيست؛ در حالى كه بين ما رايج است.

اكنون كه ذكر محرم و عاشورا و ياد و خاطره امام حسين عليه السلام، در بين ما رايج است، از اين ذكر و خاطره و جلسات بزرگ دشات، چه استفادهاى بايد كرد كه و شكر اين نعمت چيست؟ اين همان مطلبى است كه مى خواهم به عنوان سوال مطرح كنم -

## Vr/r/IV

اين نعمت عظيم، دلها را به منبع جوشش ايمان اسلامى متصل مى كند. كارى مى كند كه در طول تاريخ كرد و ستمگران حاكم، از عاشورا ترسيدند. و از وجود قبر نورانى امام حسين عليه السلام، واهمه داشتند. ترس از حادثه عاشورا و شهداى آن، از زمان خلفاى بنىاميه شروع شده وتا زمان ما ادامه يافته است و شما يك نمونهاش را در دوران انقلاب خودمان ديد. وقتى كه محرم از راه مىرسيد، نظام مرتجع كافر فاسق فاسد پهلوى، مىديد ديگر دستش بسته است و نمىتواند عليه مردم مبراز عاشورايى، كارى انجام دهد.

در واقع مسئولين آن نظام، ناتوانى خود را ناشى از فرا رسيدن محرم مىدانستنـ. در كزارشهایى بر جا

محرم، دست و پايشان را حسابى گم مى كردند.

## Vr/r/iv

امام بزر كوار ما رضوان الهَ عليه،

 خون بر شمشير بيروز مىشود. مطرح نمود و به بركت محرم، با همين تحليل و منطق، خون رين را بر شا شمشير يبيروز كرد. اين يك نمونه از جلوههاى نعمت ماه محرم و مجالس ذكر و ياد امام حسين عليهالسلام است كه شما ديديد.
لذا هم مردم و هم روحانيون، بايد ازاين نعمت استفاده كنند. استفاده مردم اين است كه به مجالس
 اقامه كند. مردم بايد مخلصانه و براى استفاده، در مجالس عزادارى حسينى شركت كنند؛ نه براى وقت كذراننن، يا به صورت عاميانهاى، فقط به عنوان ثواب اخروى كه نمىدانند همه، اين ثواب اخروى از كجا مى آيد؟

## Vr/r/iv

مسلماً شركت در مجالس مذكور، ثواب اخروى دارد؛ اما ثواب اخروى مجالس عزا، از چپه ناحيه و به چچه
 اين نكته نيستند. همه بايد در اين مجالس شركت كنتد، قدر مجالس عزادارى را بدانند، از اين مجالس استفاده كند و روحا و قلبا اين مجالس را وسيلهاى براى ايجاد ارتباط و اتصال هر چها محكمهتر ميان خودشان و حسين بن على عليهالسلام، خاندان ييغمبر و روح اسالام و قرآن قرار دهند. اين از وظايفى كه در اين خصوص مربوط به مردم است.


## $7 \mathrm{~N} / 0 / 11$

امام (ره) با ظرافيت، آن تصور غلط روشن فكر مابانهى قبل از يِيروى انقالاب را كه در برههاى از زمان رايج بود، از يين بردند.
ايشان، جهتگيرى سياسى مترقى انتلابى رابا جهتگيرى عاطفى در قضيهى عاشورا يبيوند و گره زدند
و روضه خوانى و ذكر مصيبت را احيا كردند و فهماندند كه اين، يك كار زياد واد و تجمالاتى و قديمى و ونسوخ در جامعلى ما نيست؛ بل كه لازم است و ياد امام حسين و ذكر مصييت و بيان فضايل آن بزگوار -

 بارها بر اين مطلب تأكيد مى كردند و عملا هم خودشان وارد مى مشلنــ مرحم دوران انقالاب، با مرحمهاى قبل از انقالاب و دوران عمر ما و قبل از ما، متفاوت است. اين محرمها، محرمهايى است كه در آن، معنا و روح و جهتگيرى، واضح و محسوس است. ما نتايج محرم رادر زندگى خود مى ينينيه. حكومت و حاكميت واعلاى كلمهى اسالام و ايجاد اميد به بركت اسامام در دل مستضعفان عالم، آثار محرم است.

## Vr/r/IV

در مجالس عزادارى ماه محرم، اين سه ويثگگى وجود داشته باشد: 1. عاطفه را نسبت به حسين بن على و خاندان ييغمبر، عليهم صلواة اللّ، بيشتر كند. (علقه و رابطه و "ييوند عاطنى را بايد مستحكم سازد.)
 r.. نسبت به معارف دين، هم ايجاد معرفت و هم ايجاد ايمان - ولو بها نحو كمى ـ ـ كند.

## Vr/r/iv

من واقًاً مىترسم از اين كه خداى ناكرده، در اين دوران كه دوران ظهور اسلام، بروز اسام، تجلى اسامام و

تجلى فكر اهل بيت عليهم السلام و السام است، نتوانيم وظيفهمان را انجام دهيمه برخى كارهاست كه



 عواطف عمومى را نسبت به خاندان ييغمبر، يرجوش مى كند و و بسيار خوب است است. در مقابل، برخى كارها ها هم انم هست كه پرداختن به آنها، كسانى را از دين بر مى كرداند.

N1/1/9

 يك بعل، مبارزه حق در مقابل باطل مقتدر است كه امام حسين عليه السلام و حركت انقلابى و
اصلاحى او چنين كرد.

يك بعد ديگر، تجسم معنويت و اخلاق در نهضت حسين بن على استى است. در اين نهضت عرصه





 غلبه ييدا كرد و به عنوان عده انسان نمونه، والا و بزر گ، در تاريخ ماندكار شدند.

## Vo/r/r.

السلام عليكى يا ثار الش و ابن ثاره.

يعنى خداى متعال، صاحب خون امام حسين عليهاسلام و صاحب خون پیر او امير المومنين عليه الصلاة و السلام است. اين تعيير، براى هيجّ كس ديگر نيامده است. هر خونى كه بر زمين ريخته مىشود،
|1 ........................................................................................................
صاحبى دارد. كسى كه كثته مىشود، پيرش صاحب خون است؛ فرزندش صاهب خون است؛ برادرش



خون اين دو نفر، خود ذات مقدس يرورددًار است.

## N1/1/9

در دوران امام حسين عليه السلام امامت اسلامى را به خنين چيزى تبديل كرده بودند: يعمل فى عباد الها بالاثم و العدوان.

امام حسين عليه السلام در مقابل چنين وضعيتى مبارزه مى كرد. مبارزه او بيان كردن، روشنگرى،
 زمان يزيد يشش آمد و اضافه شه، اين بود كه آن يشيواى ظظله و كمرراهى و خالالت، توقع داشت كه اين امام هدايت پֶ حكومت او را امضاء كند. بيعت، يعنى اين، مى خواست امام حسين عليه السالام را مجبور كند به جاى اين كه هر مردم را ا ارشاد و هدايت فرمايد و گَم راهى آن حكومت ظالم را براى آنان تشريح نمايد، بيايد حكومت آن ظالم را المضا و ا الما

 رابر مىافراشت؛ مردم را ارشاد و هدايت مى كرد و حقايق را مى كفت.

## N1/1/9

 فرزندان امير المومنين و امام حسن وامام حسين علييهم السلام ـ به ميدان جنسَ بروند.
 برويد. وقتى كه نبوت به جان بازى و شهيادت بنى هاشهم رسيد، اول كسى كه درخواست الجا اجزاز براى ميدان
 پس براى فداكارى از همه شايسته تر است. اين هم يكى مظهر امامت اسالامى است؛ اين جا جايى نيست كه دنيا، منافع مادى، سود اقتصادى و شهوات نفسانى كنتذ؛ اين جا مجاهدت و سختى است؛ اول اول كسى كه

داوطلب مىشودعلى بن الحسين، على اكبر است.
اين، معرفت اين جوان را مىنماياند و امام حسين هم عظمت روحى اشم را در مقابل اين كار نشان مىدهل و به مجرد اين كه او در خواست مىىكنه، امام حسين عليه السلام همم اجازم مىدهد كه به ميدان برود.

## 人V/r/ir

در روز عاشورا كسى نفهميد چهه اتظاقى افتا.
 ى كثته شدن فرزندان و نور ديدكان ييغمبر بر كسى روشن نبود. اكثر كسانى كه آن جا با بودند هم نفهميلند.

 انسانيت چهِ دارد اتفاق مىافتل، سكينه خوب فקميل، سكينه خوب فهمييد، آن زننها و دخترهالى مظلوم خوب فجمييند چهه اتفاقى افتاد.

## V9/1/r7

در پانزده خرداد كه در سال چجل و دوى شمسى ـ هشتاد وسه قمرى - با دوازدهم محرم مصادف بود، امام
 عاشورا و محرم، توانستند يِيم حق و داد برآمده از دل خل خود را به گوش مرا مردم برسانند و مردم را را متحول كنندي اولين شههاى ما هم در ماجراى پانزده خرداد، در تمران، ورامين و بغضى جاهاهى ديگر، همين
 مشاهده كرديد ماجراى آن روز و ماهى را كه در آن، خون بر شمشير ييروز مىشود. اين نام را ا امام بزركار از

 موضوع در ماجراى امام حسين چيز عجيبى است.


## 人V/r/ir

اگر به تحليل ظاهرى قيام امام حسين نگاه كنيه،
اين قيام، قيام عليه حكومت فاسد و ضد مردمى يزيد است؛ اما در باطن، يك قيام براى ارزشهاى اسلامى و براى معرفت و براى ايمان و براى عزت است. براى اين است كه مردم از فساد و زبونى و ستتى و جهالت نجات ييدا كنند. مبارزمى امام حسين دو وجه دارد و ممكن است دو نتيجه به بار بىىآورد؛ اما هر دو
نتيجه خوب است.

يكى نتيجه اين بود كه امام حسين عليه السلام بتواند بر حكومت يزيد پيروز شود و قدرت را از چنگگ كسانى كه با زور بر سر مردم مىكوبيدند و سرنوشت مردم را تباه مىكردند، خارج كند وكار را در مسير صحيح خود بيندازد.
يی وجه ديگر اين بود كه امام حسين نتواند به هر دليلى اين پيروزى سيايسى و نظامى را به دست بىآورد؛ آن وقت امام حسين در اينجا ديگر نه با زبان، بل كه با خون، با مظلوميت، با زبانى كه تاريخ تا تا ابد آن را فراموش نخواهد كرد، حرف خود را مثل يك جريان مداوم و غير قابل انقطاع در تاريخ به جريان مىاندازد.
و اين كار را امام حسين كرد.

## 人V/r/ir

در رفتار امام حسين، از اولى كه از مدينه حركت كرد، تا مثل فردايى كه در كربلا به شهادت رسيد، همان معنويت و عزت و سرافرازى و در عين حال عبوديت و تسليهم مطلق در مقابل خدا محسوس است. در همهى مراحل هم اين طور است.
آن روز كه صدها نامه و شايد هزارها نامه با اين مضمون براى او آوردند كه ما شيعيان و مخلصان توايم
و در كوفه و در عراق منتظرت هستيه، دچار غرور نشد. آنجا كه سخن رانى كرد و فرمود:
خط الموت على ولد آدم مخط القلاده فى جيد الفتاة

صحبت از مرگ كرد. نگفت چنان و چنين مى كنيه. دشمنانش را تهديد و دوستانش را تطميع به تقسيه مناصب كوفه نكرد. حر كت مسلمانانهى همراه با معرفت، هم راه با عبوديت وهم راه با تواضع، آن وقتى است كه همه دستها را به طرفش دراز كردماند و به او اظهار ارادت مى كنتن.

آن روز هم كه در كربال هم راه يك جمع كمتر از صدنفر، توسط سى هزار جمعيت از ارادذل و اوباش
 ذرهاى اضطراب در اين مرد خدا و اين بندمى خداو و اين عزيز اسلام مشاهر الهده نشد.

## NV/r/ir

آن راوىاى كه حوادث روز عاشورا را نقل كرده و در كتابها دهن به دهن متتقل شده است، مى كويد:




 چجرماى شاد، مصمه، حاكى از عزم و اراده و متوكل به خدا داشتهن باشد. اين همان عزت الاهمى است.

## NV/r/ir

اكر يِيام امام حسين را زنده نكَه مىداريم، اكَر نام امام حسين را بزرگَ مىشماريه، اگر اين نهضت را را حادثهى عظيم انسانى در طول تاريخ مىدانيه و بر آن أج مینهميه، و انگگشت اشارمى امام حسين را را


داريه، معنايش اين نيست كه ما اين كار را مى كنيم؛ نه.


## V9/1/r7

آن طور كه از مجموع قراين به دست مى آيه، از مردان رزم آور - غير از كودك شش ماهه، يا بِجهى يازده

 در زيارات و كلماتى كه از ائمه علييمه السلام راجع بها بالفضل العباس رسيده است، روى دو جمله تاكيد

شده است: يكى بصيريت، يكى وفا.
بصيرت ابالفضل العباس كجاست؟ همهى ياران حسينى صاحبان بصيرت بودند؛ اما او بصيرت را بيشتر نشان داد. در روز تاسوعا، مثل امروز عصرى، وقتى كه فرصتى ييدا شد كه او خود را از اين بلا نجات
 مردانهاى كرد كه دشمن را پشيمان نمود. گفت: من از حسين جدا شوم؟! واى بر شما! اف بر شما و اماننامهى شما!

## 人 $\varepsilon / r / \Gamma_{0}$

زينب كبرى (سلام الله عليها) يك نمونهى كامل از زن مسلمان است. يعنى الكويى كه اسلام براى تربيت
 خبير و داراى معرفت و الا و يك انسان برجسته است كه هر كس با آن بزرگوار مواجه مىشود، در مقابل عظمت دانايى و روحى و معرفت او احساس خضوع مى كند. شايد ممهترين بعدى كه شخصيت زن
 شخصيت زن اسلامى به بركت ايمان و دل سیردن به رحمت و عظمت الاهى، آن چنان سعه و و عظمتى پيدا مى كند كه حوادث بزرگ در مقابل او، حقير و ناچيز مى شود. در زندگى زينب كبرى، اين بعد از همه بارزتر و برجسته تراست. حادثهاى مثل روز عاشورا نمىتواند زينب كبرى را خرد كند. شكوه و حشمت ظاهرى دستگاه ستمگر جبارى مثل يزدى و عبيدالله بن زياد

 شكوه معنوى را با خود حفظ مى كند و شخصيتهاى ديگً را مقابل او تحقير مىشوند.

## $V o / r / r$.

اصلاً پ>نيا<< يعنى هیه؟

 جانشان به خطر مىافتد، يا باراى مقامشان يا باراى شنلشان يا باراى يولشان يا يا محبت به اولاد، غانواده و

نزديكان و دوستانشان، راه خدا را رها كنند، آن وقت حسين بن علىها به مسلخ كربا كالا خواهند رفت و به
 وجود آورده بود، حكومت خواهند كرد و غامامت> به 》 (سلطنت) بتبديل خواهد شد!

## V1/711

كسانى ييدا شدند و با اين كه از دوران صدر اسلام دورتر بودند، ارادششان از دوران امام حسن مجتبى عليه
 مدينه كه به "حرهر" معروف است، شروع كنيد تا قضاياى بعدى و قضاياى توابين و مختار، تا دوران بنى اميه و بنى عباس، مرتب در داخل ملتها قيام وجود آمد.
اين قيامها را چه كسى به وجود آورد؟

حسين بن على عليه السلام. اگر امام حسين عليهالسلام قيام نمى كرد، آيا روحياءى تنبلى و كريز از




جمع بوذند و هيج كس حاضر نشد در آن قيام خونين و تاريخى، بها امام حسين عليه السلام كمك كند.

## V1/11/7

تا قبل از شروع قيام امام حسين عليهالسلام، خواص هم حاضر نبوذندم قدمى بردارند. اما بعد از قيام امام حسين عليه السلام، اين روحيه زنده شد. اين، آن درس بزرگى است كه در در ماجراى عاشورا، در كنار درسهاى ديگر بايد بدانيه. عظمت اين ماجرا اين است. ين كه الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته؛ اين كه از قبل از ولادت آن بزر كوار
يكته السماء و من فيها و الارض و من عليها؛
 به تبعير اين دعا يا زيارت، بر او كريه كردند، به اين خاطر است.

YV ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

## Vo／r／r．

عظمت مقام امام حسين عليه السلام در بين خواص چنين است كه حتى »ابن عباس＂در مقابلش خضوع مى كند؛ 》عبدالهه بن جعفر《 خضوع مى كند، عبدالله بن زبير ت با آن كه از حضرت خوشش نيهآيد ـ خضوع مى كند．بزرگان و همهى خواص اهل خواص اهل حق، در برابر عظمت مقام او، خاضعند．خاضعان به او،
 حتى شيعيان زيادى هستند كه امير المومنين عليه الصلاء و السلام را قبول دارند واو را خليفهى اولي مىدانند．
اما همهى اينها، وقتى كه با شدت عمل دستگاه حاكم مواجه مىشوند و مىبينند بناست جانشان، ساکتىشان، راحتىشان، مقامشان و پولشان به خطر بيفتل، پس میزنند！اينها كه پس زذند، عوامل مردم
هم به آن طرف رو مى كنند.

يزيد هم عبيدالله بن زياد، فرماندار بصره را حكم داد كه عاوه باوه بر بصره ـ به قول امروز، „با حفظ

هنگامى به دروازهى كوفه رسيد كه شب بود.

نقاب بر چهره وارد شهر شد، تصور كردند امام حسين عليهالسلام است．
جلو دويدند وفرياد 》السلام عيك يا بن رسول الله« در فضا طنين افكند！ويزگى فرد عامى، چنين است．

 »امام حسين، امام حسين＂برآوردند！به او سالام كردند و مقدمش را گرامى داشتند؛ بىآن كه صبر كنند تا حقيقت آشكار شود．عبيداله هم اعتنايى به آنها نكرد و خود را به دارالاماره رساند و ا همان جا طرح مبارزه
با مسلم بن عقيل را به اجرا كَاشت.

## N1／1／9

امام حسين عليهالسلام بايد تا ابد به عنوان پرچم حق باقى بماند؛
پرچم حق نمىتواند در صف باطل قرار گيرد و رنگَ باطل را بيذيرد．اين بود كه امام حسين عليه السلام

حركت امام حسين، حركت عزت بود؛ يعنى عزت حق، عزت دين، عزت امام و عزت آن راهى كه يينمبر ارائه كرده بود.



 بخخواباند.




 كنند؛ اما امام حسين عليه السلام صبر كرد و مغلوب نشد و يكايك كسانى كه با با امام حسين بودنده در اين مبارزه معنوى و درونى ييروز شدند.
 ظاهرى زندگى گذشت و خود را تسليه ميدان جهاد و مبارزه كرد؛ بيرمردانى مثل حبيب بن مظاهر و و مسلم
 آن سردار شجاعى كه در ميان دشمنان جايكاهى داشت ــ حربن يزيد رياحى ـ ـو و از آن جايكاه

صرفنظر كرد و به حسين بن عى ييوست، همه در اين مبارزه باطنى و معنوى يبيروز شدند.

 كردند. مثل چهه كسى؟ مثل „شريح قاضى". شريح قاضى كه جزو بنى اميه نبود! كسى بود كه مىفهميمد
 زندان افكنندن، سربازان و افراد قبيله ى او اطراف قصر عبيدالهَ زياد را با به كتترل خود درآوردند.

 شريح افتاد، فرياد برآورد: لاى مسلمانان! اين چهه وضعى است؟ پس قوم من په شدند؟! چرا سراغ من

كq ..........................................................................................................








 ماه هم طول مى كشيد براى تاريخ، بركات زيادى داشت.

## Vo/r/r.

اما كسانى از خواص، به كربالا هم نرفتند.
 حسين عليه السلام كثته شد؛ وقتى فرزند ييغمبر از دست رفت؛ وقتى فاجعه اتفاق افتادا؛ وقتى حركت تاريخ





## Vr/r/IV

انسانى چنان والا، پֶى، مطקر و منور كه ملائكهى آسمان براى تماشاى جلوّى او بر يكديگر سبقت


 كدام انسانى است كه اين حادثه را بشناسد و بفهمد ونسبت به آن دل بستها نشود؟

## $V \varepsilon / r / r$

> آن چه در زمان ما اتثاق افتاد، از همه اينها بالاتر بود.

يعنى در عصر تسلط ظله، كفر و الحاد بر سرتاسر عالم در عصرى كه عدالت هالت خلاف قانون و ظلم قانون




 ظلمت شكافته و خورشيد حقيقت آشكار شد. حق، به قدر وت و و حكومت رسيد.
 مجبور شد كه حضور اسام راستين و ناب را در شكل حكومت جمهورى اسامامى بيذيرد. شروع نهضت پانزده خرداد هم به بركت عاشورا بود.

## n•/Ir/rv

 وقتى كه اينكاروان از مدينه ييرون رفت و دوباره بركثشت ده، يازده ماه فاصله شده بود ـ يكى نفر خدمت
ايشان آمد و عرض كرد:

يابن رسول الشا! ديد رفتيد، هچه شد!
راست هم مى كفت؛ اين كاروان در حالى رفته بود كه حسين بن على عليهالسلام، خورشيد درخشان اهلبيت، فرزند ييغمبر و عزيز دل رسول الهَ، در رأس و ميان آنها بواني


 نبود، على اكبر نبود، حتى كودك شيرخوار در ميان اين كاروان نبود. امام سجاد عليه السالام در جواب آن

> شخص فرمود:

فكر كن اكر نمى رفتيه، چپه مىشد! بله، اگر نمىرفتنل، جسمها زنده مىماند، اما حقيقت نابود مىشد؛

ه1 .........................................................................................................

روح ذوب مىشد؛ وجدانها پايمال مىشد؛ خرد و منطق در طول تاريخ محكوم مىشد و ختى نام اسام همم نمىماند.

## N•/Ir/rv

> در دوران ما حر كت انقلاب اسلامى و نظام اسلامى در اين راه بود.

كسانى كه اين حركت را شروع كردند، ممكن بود در ذهنشان بگذرد كه يكى روزى بتوانند حكومت و
 اين راه شهيد شوند يا تمام عمرشان را در مبارزه و سختى و ناكامى به سر ببرند. هر دو راه وجود داشت،

 مبارزه بود؛ نه عشق رسيدن به حكومت. اين راه، همان راه امام حسين عليهالسلام بود؛ منتها دو طرف دارد، شرايط زمانى و مكانى متغير است. يكـ وقت امكانات به وجود مى آيد، حكومت اساذمى پرچمش بر برافراشته


بعد از آن كه قضيهى كربلا انجام گرفت ــ آن فاجعهى بزرگ اتفاق افتاد ـ و فداكارى بىنظير ابابدالشه (عليه السلام) و اصحاب و ياران و خانوادهاش در آن محيط محدود واقع شد، حادثهى اسارتها يِيم را بايد متنشر مىكرد و خطبهها و افشاگرىها و حقيقتگوئىهاى حضرت زينب (سلام الله عليها) و امام سجاد (عليه الصلاءٔ و السلام) مثل يك رسانهى پر قدرت بايد فكر و حادثه و هدف و جهت
وسيعى منتظر مى كرد؛ و كرد.

خاصيت محيط اختناق اين است كه مردم فرصت و جرئت اين را يبدا نمى كنند كه حقايقى را كه فهميدهاند، در عمل خودشان نشان بدهند؛ چون اولا دستگاه ظالم و مستبد نمى گذارد مردم بفهمند و اگر
 در كوفه، در شام، در بين راه، خيلىها از زبان زينب كبرى(سلام الله عليها) يا امام سجاد (عليهالصلاءٔ و السلام) يا از ديدن وضع اسرا، خيلى چيزها را فرميدند، ولى كى جرئت ميكرد، كى توانائى اين را داشت كه در مقابل آن دستگاه ظلم واستكبار و استبداد و اختناق، آنچه را كه فهميده است، بروز دهد؟ مثل يى عقدهاى در كلوى مومنين باقى بود. اين عقده روز اربعين اولين نشتر را خورد؛ اولين جوشش در روز اربعين كربلا اتفاق افتاد.

## $7 \mathrm{~N} / 0 / 11$

در زيارت اربين كه يكى از بهترين زيارات است، مى خوانيه:
و منح النصح و بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضلالة.
 ايها الناس ان رسول اله صلى الهُ عليه واله سلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اله ناكثا لعهد اله مخالفا لسنه رسول الشه صلى الهُ عليه وآله و سلم يعمل فى عباداله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل و لاقول كان حقا على اله ان يدخله مدخله.
 را روشن مى كند كه غرض، اقامهى حق و عدل و دين خدا و ايجاد حاكميت شريعت و بر هم زدن بنيان ظلهم و جور و طنيان بوده است.

يا وارث آدم صفوة الهه يا وارث نوح نبى اله ..
و معلوم است كه پيامبران هم براى چها آمدن: ليقوم الناس بالقسط
اقامهى قسط و حق و ايجاد حكومت و نظامى اسلامى.

## $\wedge \varepsilon / 1 \cdot / 0$

عبرت ماجراى امام حسين اين است كه انسان فكر كند در تاريخ و جامعه اسلامى، آن همم جامعdالى كه در
 تصور بشرى و با اتصال به اقيانوس لايزال وحى الاهى و با حكمت بىانتها وبىمثالى كه از از آن برخوردار



$$
\begin{aligned}
& \text { حركت امام حسين طِّدِّ براى اقامه حقن و عدل بود: } \\
& \text { انما خرجت لطلب الاصلاح فى امه جدى } \\
& \text { اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر .... }
\end{aligned}
$$

هr ................................................................................................................
ميكروبى وارد كالبد اين جامعd شده است كه بعد از كذشت نيم قرن از وفات ييامبر و يسيت سال از شهادت
امير المومنين علييما السلام.
در همين جامعه و بين همين مردم، كسى مثل حسين بن على را با آن وضع به شهادت مىرسانند؟!

## Vr/1./r7

خداى متعالى، ناقد بصيرى است.
كار امام حسين عليه الصلاءة و السلام، از كارهايى است كه يك سر سوزن ناخالصى در آن نيست.








 در انقالاب بزر گ ما همه جوهر خلوص مايهى ماندكارى آن شده است؛ همان فلز نابى كه امام بزر كوار،

مظمرش بود.

## Vr/1./r7

من مكرر عرض كردهام شهولاى زمان ما،

و از بسيارى از آن ها بالاترنذ؛ اما با شهدا كربلا، نه!

هيجج كس با شهدالى كربلا، قابل مقايسه نيست. نه امروز، نه ديروز، نها از اول اول اسلام و ونه تا آن زان زمانى كه خداى متعال بداند و بخواهل. آن شهيلا ممتازند؛ و نظيرى ديگر براى على اكبر و حبيب بن مظاهر نمىشود ييدا كرد.

## Vr/1./r7

خداى متعال خواسته است كه اولين تجربهى حاكميت قرآن بعد از دوران حسين بن على، يعنى نظام جمهورى اسامى، پا به عرصه بیخارد.

 داشت و اوضاع احوال آماده شد،
تا امروز حكومتى براساس حاكميت ارزشهاى الاهمى و قرآنى به وجود آيد. بخت و اقبال با شما و با



 خوش خيال بنشينند آن گوشهى دنيا و بكويند: امروز و فردا كار جمبورى اسامى تمام مىشود. اين به انجام مىرسد! خير! اين اساس، تمام شدنى

## 7N/O/ヶ~

در روز يازدهم محرم، يكى از عظيهترين فاجعههای تاريخ اسايلام به وقوع ييوست.
 اسير شدند كه از خاندان وحى و نبوت و عزيزترين و شريف ترين انسانهاى تاريخ اسالام بودند. زنانى در هيأت اسارت در كوپهو بازارها كردانده شدند. كه شأن و شرف آنها در جامعلى اسلامى آن روز نظير نداشت.

كسانى اين عزيزان را به اسارت گرفتتد كه از اسلام بويى نبرده بودند و با اسلام رابطهيى نداشتند و
 طالب (عليمهالسلام) به اسارت دهار شدند و اين خاطره به عنوان يكى از تلخ ترين خاطرهها، براى ما تا امروز و تا آخر مانده و خواهد ماند.


## Vo/r/is

يك وقت به كسى مى كويند: اين راه را نرو، ممكن است شكنجه شوى.



و شكنجه شلن و محروميت كشيدن نيست. مى گويند:
نرو؛ ممكن است كه گروهى از مردم، بها خاطر اين حر كت تو تو كشته شوني

 مى لرزد.
آن كسى پايش نمى لرزد كه اولا در حد اعلى بصيرت داشته باشد و بفهمد پهه كار بزر گیى انجام مىدههـ.
 نشان داد. لذا، حادثه كربلا مثل خورشيدى بر تارى تاريخ درخشيد؛ هنوز هم مىدرخشده، و تا ابدالدهر همه
 حسين عليهالسلام شد. لذا، اين خصوصيت امام، انتقاب رابه يبيروزى رساند.

## $V O / r / 1 \varepsilon$

توجه كنيد برادران و خواهران!
مطلب مهمى است كه در واقعهى كربلا از اين ديدكاناه دقت شود كه اكر امام حيسن عليه السامام مى خواست در مقابل حوادث بسيار تلخ و دشوارى مثل شهادت على اصغر، اسارت زنان، تشنگى كودكا ديان، كشته شدن همهى جوانان و حوادث فراوان ديگرى كه در كربلا قابل احصاست، با ديد يك متشرع

 اما امام حسين عليهالسلام چنين نكرد. اين، نشانگَر استقامت آن حضرت است استا استقامت يعنى اين! استقامت، همه جا به معناى تحمل مشكلات نيست. تحمل مشكلات براى انسان بزر گی، آسان تر است تا تا تحمل مسائلى كه بر حسب موازين - موزاين شرعى، موازن عرفى، موزاين عقلى ساده ـ مـمكن است خلاف مصلحت به نظر آيد. تحمل اينها، مشكلتر از ساير مشكلات است.

## $V O / r / 1 \varepsilon$

روزى به امام كفتند:
اگر شما اين نهضت را ادامه دهيد، حوزه علميه قم را تعطيل خواهند كرد. اين جا ها صحبت جان
 وقتى بكويند: با اين اقدام شما ممكن است حوزه علميه قم تعطيل شود. پایى همه همه مىلر هرد. اما امام نلرزيد؛ راه راعوض نكرد و و بيش رفت. روزى به امام كفتند:

 پِاى امام نلرزيد وراه را ادامه داد تا به نتطه پيروزى انقلاب رسيد. بارها به امام كفته شد:
شما ملت ايران را به ايستاد گى در مقابل رزيم چهلوى تشويق مى كنيد. جواب خونهايى را كه بر زمين مى ريزد چهه كسى مىدهده؟




 منصرف كند. اما امام، استقامت ورزيد، عظمت روح او او و عظمت بصيرتى كـي كه بر او او حاكم بودد، در اين جاها ديده مىشد.


رابا شهداى كربال محشوركن.


كن؛ دشمنان او را مأيوس و ناكام كن.

QV ...............................................................................................................
پرورردكارا! به محمد و آل محمد، امت اسلامى را در هر جاى دنيا كه هستنل، سربلند كن؛
تكليف حسينى را به آنها تعليه بده؛ توفيق انجام اين تكليف را ابه آنها آها عنايت فرما.

ما را از ياران و مواليان آن بزر كوار قرار ده؛ توفيق وسعادت زيار آيارت آن بزر كوار را به ما عانايت فرما.


شرى به تو پناه مىبريم و پناه نبرديه، ما ار الز آن در المان بدار.

