

## خوشابهحالتان.








وست، به تو الجاز ماده كهب باو دعا كنى و حرف بزنى واز از و



وهمان تقويت كنندئرحعبوديتاست،

## بهترين دعا

دعا، وسيلئه مؤمن و ملجأ مضطر و رابطاءٔ انسان ضعيف ور
 روحى با خاو وبدون عرض نياز به غنى بالذات، در عرصه
 يعبؤا بكمر ببى لولادعاؤكمه" بهترين دعا آن است كها كهاز
 انســنا انثا شا شه باشد و اين را فقط در مكتب ييامبر خدا

 عليجهمالسلام داريم كه انس با آن، صفاو و معرفتو ومال


هيجّ دعايى:بى|ستجابت نيست

 مزين كنه، بلون ترديد، الجابت المى براى او ميسر خواهد
 نيستِ. استجابت به معناي اين نيست كه خواستها انسان


##  در حال اعتكاف هسـتتند. با عمــل خودتان به ما هم

## دعا يـعنـى جٌـهـ

روح عبادت، دعاست. دعا يعنى چهذ؟ يعنى با خداى متعال
 حرف دل را با او در ميان كذاشاشتن. دعا يا درخد دراست است است يا تمجيد و تحميد است و يا اظهار محني



دعا در تطهير روح چنين نقشى دارد.
اصـل دعـا




 بدى و فساد، انانيت، استكبار، استعلا و غرور انسانى است. دعا بايد اين را بشكند.

دعـا، گـرفتـن از خـدا
در وصيت اميرالمؤمنين (عليهالصالاة و الســلام) به امام حســن مجتبى (عليهالســالام) اين معنا وارد شده است كام


## بهتترين جـوانان

همين دانشـــاه تهران ما، همين مســجد دانشــعاماه، شــاهد عبادت و راز و نيــاز و نماز جماع و روزهدارى برجســتاتلترين جوانان اين مملكت استا

 دانشـجويان، اينطور كسـانى بها صـورت وافر بيدا مىشــوند؛ البته در بين غير دانشــجويان هم اينطور جوانان خوب هستند؛ ولى در زمان قديه - زمانى كه ما جوان بوديم- در ميان دانشـجـجويان، در دانشــانـاه

 دين و عبادت بود، شـــايد جند صد نفر طـر طلبه اعتكاف

تمرين مراقبت
توصيه من اين است كه در اين سه روزى كه شما در

 كتاب كه مى غوانيد، فكر كه می كنيد، نتشه كه به باى

 مقدم بداريد؛ تســيمه هواى نفس نشويد. تمرين اين
 خود آن عزيزان و برایى ماها كه اينجا نشستسهايهي وي

## C 0.4

وجود دارد، شما كدام دعا را بيشتر از همه خوشتان مى آيد و دوســت داريد، فرمود دعاى كميل و و مناجات شعبانيان． اتفاقاً هر دو دعا هم مال مال ماه شعبان است．．．
 استفاده كنيد؛ چون اين متكى بله روح جوانى است و براىی

 اولا ماندكار اســت و ثانيا هميشـــهـ باطـــاوت اوت تر و تازه است．

## پینوشتها：

1．خطبههاى نماز جمعه تهران،

 F Y
 1rv9／4／八9

（ ． 1 r $\Delta / V / V /$






｜rヘr／•V／ルr

مى شود．انسان بايد آماده شود و سپس وارد ضيافت گردد．》شستوشويى كن و انْكَه به خرابات خرام＂． انســان بايد اين شستوشو را در ماه رجب و شع شعبان بكند تا بتواند در ماه رمضان بر سر سفره المانـ المى وارد شود و و از آن آن

 خواهد داد كه ييشرفت كردهايه؛؛ خودمان محكـزن خويش مىشويمو ييشرفتراتشخيص مىدهیيم．ما اين امتحانها رانمى كنيه، أن گَاه بدبختىهاو گرفتارىهايش رادر ورجود خودمان و در فضاى جامعه لمس مى كنيه．
فرصـت بـزرگت

رجب، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشــــيدن به جان است؛ ماه توسل، خشوع، ذكر، توبه، خودسازی و و پرداختن
 است．دعاى ماه رجب، اعتكاف ماه رجبا رجب، نماز ماه رجب، همه وسيلهای اســت برای اين اين كه ما بتوانيم دل و جان
 گرفتارىها را از خود دور كنيهم و خودمان را روشن سازيهـ


كه توفيق پيدا مى كنند در اين ايام اعتكاف كنند＂
فر صـتنى بـرای ذخـيـرْگيـرى معـنـوى ى رجب، بيشــتر ماه نماز است و شــعبان، بيشتر ماه دعا و روزه است．اين مناجات شعبانيه را ببينيد．من يكـ وقتى از از امام رضواناللــه عليه پر سيدم در اين دعاهاهاى مأثورى كه
 نشود؛ الما استجابت المكى هست．استجابت الميى، ياسخ توجه و التفات خداست؛ ولو آن خواستهاى كه من و شما




دل غافل در مرض هـجوم شيطان قرار مى ئيرد و وقتى شيطان بر دل و وجان آدمى تسل ط بيدا كرد، شر و وسادر
 برخورد با هر كونه شر و فسادى در عالمها ارتباط با خداو مصونيت بخثشـيـين به دل لو وجان خود از نز نوذ و ويرير يكى شيطان است．اكَر شيطان بر در لـهايى انسانهانيى كه منشيأ




 رجب است．ماه رجب را اقر بدانياني．همه دعاهاهيى كه در در


 و پير، زن و مرد－در ماه رج





دارد، اين نتص را، 》اوه" به كمال تبديـــلـ مى كند [و] اكر عيبــ دارد، اين عيب را، 》او" به صحت تبديل
 را مشاهنة كرد، آثار المهى را مى بينـــد. يك معتكف، وقتـى خلوت كــرده و از كثــرت بــه وحـــــت و از بيرون به درون و از غير بها يار آمده اســت، از مخلوق با خالق رســيده اســت و
 ارارشش، بار يافته است. انســان در حال اعتكاف، وقتـى خلوت كـــرد و واو را عبادت كرد و با او مذاكره و زمزمــه كرد، مى يابد كهـ
آن چهه در جهان خلقت است، همهاش حج حجاب است؛ يا حجاب درون و يا حجاب بيرون
 نورانى را بايد برطرف كرد. اين، همان تقرب الى الانه است. وقتى كه يكى معتكف به خور

 ما سعى و كوشش و هدف والالى مان در اعتكاف، اين بإِشد كه به دل دل آرام و دل آرآرايمان


 مى كنيه. ينينها فايدهُ اعتكاف است؛ البته ثواب همهدر آن محفوظ است؛ بَهُشت همم در آن محفوظ اســت؛؛ أما آن هدف برين و والا كه به همت انسان انسان اوحدى وابسته است؛ از از اين آن قبيل اســت. اميدواريمر ذات اقدس المهى، توفيق اعتكاف را به همكان، مخصوصا طاباب جوان و دانشجويان عزيز، مرحمت بفرمايد و هدف والاى معتكفان كه شهود أن محبوب دلَ آرا و دل آرام است، بجرئ همأه متكفان بشود.

روزه نيز زمينئ فلاح و تقواست و با همأ جلال و شكوهى كه دارد، شر اع اعتكاف است.
 دار از بعضى از انمور در روز ممنوع است، اما اما در شب، همان امور براى او حلا حلال و رواست؛




 خانه او - آن هم در مسجد جامع يا ير مسجدى كـي كه نماز جمعه خوانده مى شود يا مسجدى





كارهاى واجب را ا اهاهى ممكن است انسـان براى ترس از دوزخ انجام دهد؛ ولى كارهاى اعتكاف و مانتد آن كه ثواب دارد و مستحب است، اينها براى ترس از عذاب نيست؛ زيرا واجب نيست كه اكر تر ترك كردند، دوزخ بروند؛ مستحب است و چیون
 اعتكاف، درجات فضيلت و ثواب و بهشت را مى طلبند و اوحجداني از ازه اهل اعتكاف، ميحبوب
 اين، قراراراداى و واز سنخ مفاهمها نيست.


 بشود. فضاى دانشگاه، حنين فضايى است. دانشجويان عزيز و همحنينين طلاب حوزوى


 مواظف آرايش و آرامش دل باشند. يك حنين حالى در اعتِكاف به دست مى أورند؛ زيرا اولا




##  

حضرت آيتاللـه مكارم شيرازى، از مراجع عظام تقليد، همواره به جو انهـا عنايت ويزهالى داشتتد و اكثر آثار ايشان





به خوبى انجام شود ورق تازهاى در زندگى انسان خواهد بود.




 است هرچند تمام افراد مىتوانند در آن شر كت كنند.

 معتكفان را از رسانهها مى ميييند و در واقع تمام شهر و منطقه در جريا

بنابراين حر كتى براى همه است.



مى شودد.



تمام نهادها به اين امر توجه دارند و پشتيبانى و همكارى میى كنند.

ســه عبادت در اسلام است كه انسان را از عالم ماده دور مى كنـــد و د در عالم معنويت فــرو مى برد. يكــــى از اين عبادات روزه است است كه تر از اين
 نفسانيات و اتصال به فرشتگان آسمان را به دنبال دارد. عبادت ديگرى حالت الت احرام استا است،



كه به خويشتن خويش برسد و خود را در خود پيدا


 خستهكنندهباشد. در گذشته مى گفتند اعتكاف براى چهمار مسجد معروف است، زمانى كه نياز احساس شدر،






## پپرســمان: اعتكاف دانشـجـويان با اعتكاف ديعر اقشـار، چه تفاوتى مى كند و 




 انسانى غرب، پاكى و مطهر شوند. وقتى رهبر بزر كوار مى فرمايد علوم انسانى بايد از قرآن

 دانستن اينها اشكال ندارد؛ ولى اگر كسى اينها را ابه عنوان ناجى خود بداندان، خطرناك است است
 علوم انسـانى را از قر أن استخراج كند. فراگيرى علوم انسانى، براى اين كه انسان بتواند آداب اسـتختخاج علوم انسانى را الز قرآن فرا بكيرد، عبادت است؛ اما اما اكر اين علوم انسانى




اصلاً در اعتكاف شركت نمى كند.
پّإِسمان: مقدارى از كارهايى كه در اعتكاف بايد انجام داد و نيز كارهايى كه نبايد انجام دادبفريا



 درست نيست؛ بايد انسان در اعتكاف طورى باشد كه ديگِران از اعتكاف، فرارى نشونـونـ

 نبايد به همديگر ظلهم كنيه؛ نبايد غيبت كنيه؛ وكرنه وارد كردن شادى سرور در قلبهاى

مؤمنين، خيلى ثواب دار د. ســى كنيد در اين سه روز، نشاط خودتان را حفظ كنيد. گريه، زمانى از دل برمى آيد كه
 قِّرْ آن درباره اعتكاف مطلبِ داريمهُ




 خدا ببرد. „وجعلنا الكعبه البيت الحرام قياماً للناس"؛ ما اين كعبه را برایى اين تأسيس
كرديم كه مردم را به قيام واداريهم.









و ملتها و ا اقوام را به قيام المهى وا دارند.
 كه كعبه مى خواهد داشــته باشله، در انسان، رسوخ كند. انسان در در ده دقيقه نماز مى میواند



 روز اعتكاف، براى اين است كه ما طاهر بشويم.

 سراسر عالم جند ميليون مسجد داريما كه همه به كعبه اقتدا كرده اند. خب وقتى شما شا بها

 پِس هر مسجدى كه متصل است به كببا، مثل مأمومى كه هر كس بـه آن وصل شود،


تا ز تو يديرايی كنم و مزه پذير ايى من را هم بحششى. بزر گترين دستاورد معتكف، اين





 معتكف شود و اين، علامت اعتياد است. از جهت ديگِ همم مىتوان گفت كه اعه اعتكاف، مثل
 مى كنيه؛ كاهى همم طورى شارز مى كنيم كه اثرش ماندكار باشد. اعتكاف هم انم براى اين است كه خودمان را يك شارز ريشهاى بكنيه.

پّرسمان: با تشكر از شما كه وقت گرانبهاى خود را در اختيار ما و دانشجويان
قرار داديذ.

انسان، بانشاط باشا. نشاط براى انسان معتكف، لاز ماست. اكَ وقتى همديكَر رامى بينين،
 فراهم:مىشود.
 شد كه هنتاد بار سوره حمد را مى خوانتد! هنتاد بار سور سوره حمد را ا از بلندكو خواندن، لازم
 هم كه برای سخنرانى مىروند، يادشان نرود كه اينها معتكفند. اكر يكى سخنرانى طولانىي



 همه مى خواننل، من هم بايد بخوانهُ البته سعى كنيد با با برنامه ها ها هماهنگ باشيليد؛ ولى زياد به خودتان تحميل نكنيد. كَاهى همم در ميان جمع خوشمز گیى كنيد تا خستگى ها ها ربيايد.

پير سمان: از كجا بفهميم كه اعتكاف در ما اثر كذاشته است؟ معناى سه روز اعتكاف، اين است كه خدا به بندهاش كَفته كه سه روز هم بيا يهلوى من














 وَاْهْلِ بَيْتَهِهِ






هـ. به جا أوردن سى ركتّ نماز كهدر هر ركت بايد يك












## روز پانزدهم رجب

روز مباركى كه در آن چند عمل زير وارد شده است:

1. غسل
Y. Y. ز.ارت امام حسين عليهالسلام. از امام رضا عليهالالسلام سؤال شد: »در چها ماهى زيارت امام حسين عليهالسلام

 اوّل ماه رجب) آمده است


# روز 

C
 امام علىى عليهالسلام است و اوّلين روز از ازيّام البيض است استي روزه گرفتــن در اين روز و دو روز بعلد، ثواب فراوانیى دارد ارود


بايد اين روز را روزه بگيرد.

## روز چچهاردهم رجب

روزه گرفتـنـ در اين روز پاداش فراوانی دارد. در در روايتى از


 قلبى خطور كرده باشد...."! إين شب، شب ارزشمندى است كه چپند عمل در آن وارد شده كه عبارتند از: إ
r. ا. آى آن شب به عبادت كه فضيلت بسيار دارد.


سب و روز نيمه رجب مورد تاكيد قرار گرفته استا استا T. شش ركعت نماز كه هر دو ر ركعت با يك سلام است و در هر ركعتى »"حمد"، »يس"، »ملك"، »"توحيد" بايد خوانده شود.


عالاوه بر بشارت بيشــت و آمرزش كا كاهان، خبر آزادى
 سِسرم آزاد شد و با عزت و احترام نزدم باز گَشت و جريان آزادى خود و امورى را كه سبب آن شل، براى من تعريف




 اين عمل در مكان خلوتى باشـــد كه جيزيزى تو را مشنول







دعاست．「

پينوشت：
「「．شيخ عباس قیى، مفاتيح الجنان، اعمال ماه رجب．

 زندانى اســت، من كه از دزيدار او نا اميدم！از شما التماس

دعا دارم، او را دعا كنيد، او برادر رضاعى شماست！


 از آن اسـتقبال مى كنند و دعا كننده را به اجابت دعا دايش بشارت مىدهند و كسى كه اين دعا را بخخواند، پاداش او

پپرسيدم：اين دعا و عمل به آن چحكونه است؟



 بيان كرد و فرمود：اين دعا، بسيار شريف و پرارزش است كه مشتمل بر اسماعظظم خداستو وهر كس آن رابخواند، حاجت او برآور 00 ميشود．

 شـانز دهمه پِس از افظطار و عبادت بها خواب رِفتم؛ رسول


و رفع اندوه و غهم، حل مشـكـلات و دفع ظلم ستمگرَان، بسيار مؤثر است

## عمل ام داوود

جناب فاطمه، مادر داوود بن حسن（نوه يسرى امام حسن
 امام صادق عليهالســـامام را با شـير داوود، شير داده بود．
 كرد، المنصور دوانيقى لشكرى رابران نبرد با آنان فرستاد كه آنها را شكسـت دادند و محمـــد و برادرش ابراهياهيمر را كشتند، و عبداللـه بن حسن ون و جمعى از سادات را را دستگير نمـوده و به زندان عراق منتقل كردندي؛ در ميان آن كروه
 از حبس فرزندم كَنشت و از او خبرى به من نرسيديد، بسيار پريشان شدم و يبيوسته تضرع و و دعا مى كردم و از صلحا ونيـــان و برادران دينى بــراى نجات نـات فرزندم طلب دعا مى منمودم؛ ولى نتيجه الى نمى كرفقتم و كاههى خبر كشته شُن داوود به من مىرسيد و كاه مى كِفتند كه وى زلنده اســت؛：روز به روز اندوه و مصيبت من بيشتر مى مـد و از ديدار او ناميدتر مىشــــدم．تا آن كه شـــنـيدم، امام صادق عليهالسلام بيمار شده است．به عيادت آن حضرت رفته؛ وقتى خواستهم برخيزم، امام فرمود：

## احــكاماه

شُرايط اعتنكان


 از كار افتادكى عقل شود، اعتكاف را اباطل مى كند.


 صحيح است؛ إما اكَ اعتكاف بلون قصد قربت وبلد بون آلاه
 نيست انسـان قصد كند كه اعتكاف واجب است يا مستحب بو ونيز علول از اتيكافكى بها اعتكافى ديحر، جايزي نيستو فرقى نيست كه هر دو واجب باشا يا يا هر دو مستحب.





 باطل است؛: البنه در صورتى كه مسافر، قبل از شروع سفر خويش نذر كند كند كه در سفر روزه بِگيرد، اعتكافش صحيح است.
 معتكف ولايت دارد يابا انجام اعتكاف، حقى ازا او ضايع میشود، در صحتاعتاتكاف، شرط






## تكاف



 با عرفى، خارج شـــنـن از مســجـه، اشكال ندارد؛ البتهد در
 براى قضاىى حاجت، انجام غســل واجب، اقامه شهمادت، عيادت مريض، تشييع جنازه، بدرقه مسافرى (كه با معتكف در ارتباط باشباشد)، استقبال از از كسى كه از از سفر
 رود، بنابر احتياط واجب، بايد نزديكترين راه را ا انتخاب كند و بيش از مقدار نياز، بيرون
 مكان، نبايد زير سايه بنشيند.

## محر مات اعتكاف

(1. استفاده و بوييدن عطريات و كياهان خوشبو، برايى كسى كها از آن لذت مى بردر، حرام
 F. خريد و فروش و وهر نوع داد و ستدى مانند اجاره و مضاربها، بنابر احتياط واجب، حرام

「. ساير انواع تجارت، مثل صلح و اجاره و... نيز بنابر احتياط واجب، حرام است.

 مانند اين كه بخواهد حقى را اثبات كند يا باطلى را محو نمايد، نه تننها حرام نيست، بلكه ز ز افضل طاعات و عبادات است. ه. . يرداختن بها مور جنسى، به معناي وسيع كلمه كه شامل هر نوع بمرهبردارى شهوانى مى ماشل، مانند مباشرت با همسر حرام است و در اين مسئله، تفاوتى بين زن و ومرد نيست.

كمتر از سه روز ر ا نيت كند، باطل است؛ اما اعتكاف يبش از سه روز، محلود به حد مد معينى






افزون بر آن كه كار حرامى كرده، اعتكاف او نيز باطل است است.
 بنابراين، اگر كسى در خانه خود يا در تكيه يا حسينيه يا يا در حرم معتكف شود، اع اعتكاف او
 را ابراى اعتكاف بركزيند و ور غير اين صورت، در هر مسجدىى به قصد رجاء، ماءن مانعى ندارد.
 معتكف از روى عمد و با اراده، در غير موارد مجاز، از مسجد خار مارج شود، اعتكاف او باطل

 خروج از مسجد براى قضاى حاجت يا انجام غسل هاى واجب و نيز براى اقامي يا تشييع جنازه يا عيادت بيمارى كه با او مرتبط است، بها اعتكاف، ضررى نمى رساند.

## احكام اعتنكاف

(.(نيت اعتكاف بايد قبل از اذان صبح و در آغاز روزه باشله، بنابراين، كسى كه ديرتر از آن

 مثل اين كه در ماه رمضان، در مسجل، اعتكاف كند و ونيز میتواند روز روزه مستحبى يا روزه

نذرى يا قضاى روزه واجب بگيرد.

شدن دو روز، ماندن روز سوم، واجب مى شود و قطع اعتكاف، جايز نيست.

## تُرم

"امى دانستيم در تهران، داوطلب چندانى وجود ندارد، بها همين دليل چند اتوبوس آماده

 نهايت حدود • 9 نفر در اتوبوسها مستقر شدند و به سمت تهران حركت كرديم. طلبهها



 ذلدر زياد شد كه ما مجبور شديه، شبستانهان ديگر مسجد را را هم به معتكفان اختصاص دهيم، اتفاقات همين كونه رخ داد تا با شرايط فعلى رسيديمهـ، او درباره ســنتهايیى كه در سالهاى نخسـت بركزازى اعتكاف در تهران وجود داشت، مى كرياي: (لار نخّستين سال، سِ از پايام مراسم از سوى امام خمينى هدايایى نقدى به معتكفان




 كه با استقبال ييش بينى نشده دانشجويان روبه رو شد. چچند سال سنت اعتكاف در در تهران



كردند تا آمار مساجد بركزار كننده، تصاعدى بالا رود:
"هسـجد دانشــاها، شـاهد عبادت و راز و نياز و نماز جماعت و اعتــاف و ووزه دارى




برويمبرای تأمين اين ضرورت انكارنايانير؟










استادان حوزهعلميه است كه نخستين اعتكاف را برانى تمرانى انى ها راه انداخت









معتكف از كجا ييدا كنيم؟ يس از بررسيهاى مختلف يكـ راه حل به ذهنشان رسيد:



## 

شاعت (ا شب بود و همسرم اين طور - به خيالش - مچچم را كرفت: »شما نمازت ٍرا خوانده ایى «؟ منظورش مشـخـصا اين بود كه به جاى مسا مسـتحبات، واجبات را ابپسـبـ! راســت هم مى گفت و من تا آن ساعت، هنوز نماز



 اســت. خدا مىىداند - و دوستانم هم البته بعضى هايشايشان خوب
















 بايد هول هولكي تن ماهى بخوريم ياعيا ياس پيلوى نذرى رابه زور أب، بدهيم إياين.



 خوبى اعتكاف به اين اسـت كه سه روز از كار، از ز زندگى، از زيدر و مادر، از زن و ب بجه، از ر ريقي،


 معتكف، وقت اعمال 》ام داود《، حتى قطره اشكى بريزد، حاجتش برآورده



 و بهتر از كار صميمىى شـــن با با خدا نيست. من هر هر سال قبل از از اعتكاف،




طعمى، حه شيرينىىای داشت اعتكاف آن سال! برای اولين بار وقتى نماز
 يكى پيزهايى شنيدم. براى اولين بار، توى نمازم كريّ ريه كردم و براى اولين بار، خدا را خيلى خوب حس كردم. اكر تعبير به كفر نمى شوده، همين طور


 جا كذاشتهامام.



 شدهنبويسم. ســال بعدو و ســال بعد ترش و سال هالى بعل، همين طور تا سال قبل، هر
 رجب، كارهايمر را جلو مى انداز م و يكى يكى رديفشان مى كنم كه خيالمدر


 من عاثـــق اينم كه شب با رجب بكـردم دنبال ان دشداشه سفيد و و بعد ههم ساكم را آماده كنه. من عاشق اينم كه يِيراهن مشكى را اهم يا يادم نرود




تحصيل شود.

 درونش




برايش سودى ندارد.




انسان باشد؛ تا بتواند حر كتى كند.


 واقعى كلمه و احساسي كه شب و روز همراه انسان باشد. اسم اين احساس دائمر را خدا و



 اينحْنين شخصى نشست و برخاست داشته باشم، از او او متأثر ميشوم.



 برسم؛ مثلا كتابى خواندهام و آن در درون من، يك حر كت فكرى ايجاد كرده، يكـ برهان

اـن دو ماهـا
 ارزش ذاتىششان برایى ماه رمضانمقـدمـهـهستـنـد بايد نتـايج ايـن دوماه رّادر مّاه رمضـان
$\qquad$
ببينيـيم.








ㅁㅁㅁ
پري سـمان: در ماه رجب و در آستانه ماههاى مبار كك شعبان و رمضان


 انقلاب بر روى چنّد مسئله تأكيد فر اوانى داشته كه يكى آز آنها، بحث تق تقواست

 سبك زند



 قبل از اينكه استهلالال كند، حكمه ميكرده است و و دليلش هم اين بود بود كه برايش احساس
 همأ زند يُى آدم را بيوشاند.


 و با همان ارزش ذاتى شان، مقدمه براى ماه رمضان هستند و ما بايد نتايج اين دو ماه الما را
 اين اسـت كه ماه رمضان، ماه ضيافت خداست كه مقدماتش بايد در ماه رجب و شعبان


## C.OM Ya



به مدد بر كات اين ماههاى عزيز، بتوانند اين برنامه را الجامام بدهند.
 هزاران بار استادان و بزر ركانى نظير مرحوم آيتاللــه حقشناس بها جوانان توصيه ميكردند-
 نشد، همان اول وقت بخخانيد. شايد جوان، بهخصوص در اين زمانهايى كه شبها كوتاه است و اذان صبح خيلى زود

 را اول وقت بخوانيم؛ اما بايد در نظر بكيريم كه يكى از نمازها هايمان نماز صبح است است كه

 عصر و مغرب و عشاء است؛ مثلا ممكن است كه دانشجويى وقت نماز ظمر و عصرش در كالاس مشغول باشد. ما نميگوييم كه از كلاس بيرون بياييك؛ اما هر وقت كا كالاس تمام

 در روايت مىفرمايد: شـيطان از كسى كه نمازش را اول وقت مى خواند و بر آن مراقبت
 بخْوانيد. بنابراين، براى اين كه نماز صحيح باشلد، من ناكزير يرم كه ركوع صحيح بياموزم؛ غســل صحيح بياموزم؛ يك حمد و سوره صحيح بيح بياموزم و مسائل ديحر نماز را را بياموزم

 كنتدةُ ترس از خداسـت. بغضى جوانها دو دقيقه نماز مى خواننذ؛ نه دو دقيقه و نه نيم

 و با آرامش بدن. صحيح خواندن نماز، مثل اين است كه انسان به ديوار مستحكمى تكيه كرده باشــــ. اين امر را اگر شما بهـدست بياوريد، حتى با نيروى خيلى زياد همه اين زمين


انسان ييش بيايده، اما آن حوادث، بانماز اول وقت و صحيح، او را با زهم مين نمىزند.







گوشــمر با عبدالزهر است و چشمم تمام شبستان رامى كاود؛ تا جاى خوبى براى نشستن پییا كنم. عبدالزهرا ساكم را زمين مى گذارد و كنارم مىنشِيند. با خودم فكر مى كنما اگر او بخّواهد






 مى كنند. نيّمر ساعت بعد، صداى زمزمهمها بلندتر مى شود.

دوشنبه، سحر



 گرسنه نمى ماند.
نماز مى خوانيهو و بعد همه مختصرى دعالـ حاج آقا مى مرود بالایى منبر. خيلى خودمانى حرف
 كه مى گويد: „شماها در حال عبادتيد؛ حتى اگر بخوابييد، باز هم عبادت استى، با خا خودم مى گويم چه خوب، مىروم تا عبادت كنم!



آن چپه در اين چند صفحه مـى خوانيد، حكايت روز به روز يك سفر كوتاه و نزديك،


 را فراموش مىى كنتد و از ايميل و اينترنت و كوكل و...، دل مىىكتند؛ تا به خلْوتكده شلوغ

 اين روايت شيرين و خواندنى، با نگاهى روزنامـه نـارْانه و خاطره وار وار به درون سفر سه روزه اعتكاف، نوشته شده است و يك راز را با خود دارد.

يك شنبه غروب









 كجا بروم.



 چند روحانى از قم مىآمدند و اين جا معتكف مىشدند؛ بعدها كم كم جمعيت زياد شد.


سه شنبه، حوالى ظهر









 آرام مى گيرد. انگگار كه مرتضى اين جا بود و به همه سؤلالهايمه جواب داده است.
سه شنبّ، عصر






نوى فلافل را كه مى شنوم، سرم گیج مىرود. كاش روزه نبودم! صداى باربرى كه




 نمانده است. بايد سريع تر انتخاب كنهم.








 »"ميهمان را كرامت كنيد؛ حتى اگر كافر باشــده، بعد مى گويد: »اما ما هر چهـ
دوشنبه، غروب




دوباره منبر مىرود.

امروز تولد حضرت على عليهالسلام است و و در اين باره هم حرف



طولانىاند؛ اما از خواندنشان خسته نمىشوم.

سه شنبه، سحر
اين بار صداى دور گه عبدالزهرا باصصداى اذان، يكى مى شود و من از خواب بيدار مىشوم. خيلى زود مىفهمهم كه خواب ماندها ما بيدار نشده بودم. حرصمم مى گيرد. نماز صبح را مى خـوانم وَ دوباره مى خوابیم.




مى تونيد بخوابيد كه هر پیى كَاهه واسه بيداريه. مى گفت: درس خوندن خانوما مانع ازدواجشون نيست. مى كِّتا يا يه جوونى اومد ييش من و كَفت: مى خواهم ازدورج كند. كَفته: درست تموم شده؟ كفت: نه. كَفتم: شغلى دارى؟ كَفت: نه.


 دعواو رقابته، واسه دنياست؛ اكَ جايّيى پست و مقام در كار نباشه، هيج كس با كسى دعوا نمى كنه. ㅁㅁㅁ


 نايلون، خرما، حاقو، گره، بسته بندى و شمارش. در عرض Y



 خودمون رو مستقيمه صدا نمـى زد؛ يا با بح بحههامون كار داشــت يا برادرامون. اينــمـاز از تقواش بود. مى كفتن بعد از اعتكاف سال كذشتها ازدواج كرده، توى إعتكاف امسال هم

كه يه سهميه كربلا برد. از بس ثوابِ دِيُو مى كردا! ㅁㅁㅁ
مى خواستنـــد واسه سحر روز ســـوم هنـدوانه بدهنـد. گويا رســمـ هر سالها است. كلى همه طرفـلـار و تشريفات دارد. سه



 خورش هم غنيمتى بود. وقتى كار قسمت كريّ كردن تمام شدل، ساعت حلود ا صبح بود. كَتيمه اكَه بخواهيم تا تا سحر صبر


 خخش كرديه. اونهايی كه بيدال بودن كه هيجّ اونهايى هم


جهارشنبــ، روز اول اعتكاف بود. بحههها مسجد رو جارو

 +r +r ${ }^{\top}=Y$ مى گقتند بايد نصاب بياد. مى گَتيم كى مى آد؟ مى گقتند

 ساعت آ، كار رو تكميل تحويل بدن.

ㅁㅁㅁ



 جا داشت. واسه همه شون مهمون جور كرديه. ياه جايي! هم كَاثشته بوديم براى جانبازان. چچند تاجانباز اوملن دقيقا رفتـن همون جا. سنگَرشون رو خوب بلد بودن• واسها اونا

همر چند تا مهمون برديه.

## 

تعلادى از معتكفين، از راه نرسيده، شروع كردند به دعا و

 نِيامده بساط خواب رو فراهم كردند تا بار ای اعمال روزه هاى
 جمعيت. هركى خواب بود، بيدارش كرديهم. هر كى سرِّرمر



بَونيد. تَنَبَلا!

## ㅁㅁㅁ

نماز ظهر فردا رابه امامت حاج آقاى قرائتى خوانديه. مرد






 اولتون ازدواجه؛ بيخودى بهانه راز و نياز نياريد! مى كَت: تا


خودش- دارد، جدا مى كند. بنابراين، يك گسستن و ر رهيدن هممر در آن هست


## 

## 

 مى كذارد؟ از توجــه به خود و تصميمهاهـاى شخصى و كشششها





است و نمىشود با اين احكام أن را ا ارزيابى كرد.
 يك موضع، در يك ايام مخصوصهاى همه مشغول عبادت هستنل، اما هما همه باهم هستند
 معنــوى مسلمانهاست، در اعتكاف نيز قشرهاى مختلف در يـى جا، همه به خاطر خدا

جمع مى شوند.
 نظر گرفتناند و آهنگى خدا كردهاند و شوق خدا در دلشان قرار گرفتهه و اين شوق و عشق، آنها را از منزلشان به خانه خدا منتقل كرده استر

 گستردهاست. هنگگامــى كه در جامعd جوّى پديـــد مى آيد كه مسجدها مالالمال از خخاجويان مىشود و



اعتكاف درواتع بيمـه كردن دراماقعانيمت دردبرن
 جاد


 درسطحوسيعـى هـد



 خداوند متعال بر آن تأكيد كرده است است و هر كسى كـي كه به آن آن اقبال


 نشينى، فراغت از غير حق و انس با خداست و يكى مسئله منطقى در فقفه، اعتكاف، عبادت مخصوصى استى است كه معتكف در يكى از مساجد




اعتكاف است.


 و قرصرا يكى مرتبه بالا و يك پرواز و قله اوجى است كه مهاجرين خاص خدا، بايد به آن نايل شوند. اعتكــاف از اين جهت بسيار جالب توجه است كه انســان، از زندگى روزمره و تكرارى،

 هنر است كه انسان بتواند اوضاع عادى رنگارفته را به هم بر بريزد و در واقع، يك انقالاب

 كــه هر كسى بها بستكان نزديكى خودش--هِر، مادر، فرزنل، همسر خودش و محيط كار



 بجشت رضوان و لقاى المىى كه شعبان و رمضان باشدل، مراقبت رجب رار را مى طلبد. بنابراين، اهتمام به خودسازى در ماه رجب، جايكاه ويثزانى دارد.








 دعايى كه زود مستجاب مىشود، غافل هستى؟ عرض كرد درد: كدام


نماز ظهر و عصر، اين اذكار و دعاها را مى خوانى.



كرد. او هم وحشت كرد و مجبور شد مرا آزاد كند.

 داشته باشيم؛ تا شرايظ بهترى در ما پا يديد آيد و از اعتكاف، بيشتر بهره ببريم؟؟
 درخشـان پرواييشگى، مانند او به عدد انگَشتانمان هـــمـ نـداريمه، در كتاب إقبال الأعمال

ظرفيـت پپيرش داوطلبان را نداريمه، اين خــودش خيلى برجستگى دارد و عمق دين و


## پّرسمان: اين كه اعتكاف بايد در مسجد جامع شهر انجام بتيرد كه محل آمد و













 بنابراين اعتكاف، يك هديها المهى و عرشى است است و ارمغانى از شمهيدان

## پِّر سمان: ويثرگّى ماه رجب چچيست كه اهتمام به اعتكاف رجبيه اين

 حجتالاسالام صديقى: يكى اين كه ماه رجب، آغاز يكـ جهش به سوى يرورد دكار متعال است. اين سه ماه، يك فصل است؛ بهار عرفان است و اين بهار بار بندگى، از رجب شرورع










رسانده باششه، از آن آنجا سقوط مى كند.


 اكر انسَان مى خواهد در اين راه نكَهاش دارند، بايد در خط صداقت و احسان و تقوا باشد.

## پّرسمان: برخیى بزر كَان برای ايام اعتكاف، انس و تدبر در صحيفه سجاديه را




 عرفـان امامــت و آن عبوديت ولايت خاص حضرت سجـــاد عليهالسلام، اقتضاى بروز





 خودش را در اين دريا بيندازد، اين موجها او را را بها ساحل مىر سانند.
 هيج دعايیى نيست؛ مگر اين كه باصلوات شروع مى شوود. در صحيفه سجادياي، مردم عالاوه بر متن و طرح، بايد به الگو و رهبرى همم توجه كنند و اين در حركت المى، اجتماعى و



مىیشوند.

مىنويســـد: (براى درك شب قدر، احياى شب قدر كافى نيست و بايد از يكى سال قبل،








بكذارد.
كه طواف كعبه رفتم، به حرم رهم ندادند




 اســتـ. انسان بايد مواظب اعضا و جـوارح و كششهالى قلبش بالشد؛ تا هر نامحرمى در

دل او قرار نگيرد.

 دارد كه برسد؛ اما اكر كسى رسيل، هميشه نگران است است كه نكند محبوب او را را رها كنده،
 مراتبى نايل شدو و درهايى به رويش باز شل، مسئوليتش خيلى سنگينتر الز آن كسى است

كه چیيزى بلهش ندادهاند.

## پֶرسـمان: اعتكاف براى كسـانى كه در مراحل پإيينتر هستند، چها ويزگیى و 

 حجتالاسالام صديقى: مسئله اصلى اين است كه انسان ضعف خودشِ را ابا اين اعتكاف، العَلِّ العَظيمهِ و بِعَيد: من كسى نبودم؛ اما تو اين توفيق را دادى. پس من هم دينم راَ



200 و صد حيــف كه ما به معناى حرفايى كـــه تو تو نمازامون

مىزنيهم، هيج توجه نمى كنيه.


 و ظاهر و باطنش يكيه و با بندههاش يكيه و و حرف اولش


 داشته باشــه. اين جور نيس كه امروز يه چیيز بیخه و فردا

 آيه رو تو نماز بخونه و به معناش توجه داش داشته باشه و هـى به خودش بگه: فلانى! خدا يكيه؛ تو چ پـ و و با همه يكيه؛


آخرش يكيه؛ تو چیى
فكر مى كنى اثر نمى كنه؟

البته نه بر ا همه؛؛ بلكه براى كسانى شير ينه كه ذائقه داشته
 بلكه برا كسانى كه يه ذوقى داشته باشنـ باشن هر كه ذوق داشته باشه، قرآن براش شير شيرينه؛ مث عسل و و وا






اينه: »قل هو اللــه|حد"،
حالا مىشه برام معنا كنى؟

- معناش برا همه روشنه؛ يعنى ״ پبگّو خدا يكيه؛ يعنى دو

تا نيس؛ ده تا نيس؛ صد تا نيس؛ نيس
 چچه هدايتى و چه درسى مى تونى اين حرفيه كه من و تو بايد روزانه چن بار اونم تو نمازامون تكرارش كنيه؟؟
نه رفيق! معناى آيه اينى كه گغتى، نمى تونه بـه باشه.
 - خپيلى معناش دقيقه؛ خيلى معناش آموزندهس. به خدا

الان جبل النور، (كوه نور) بجش مى گن.

 اسماش هم نوره.
خوش به حال اونايیى كه بها اين نور رو مى كنن.


بين نمى شن؛ اصلن خودخواه و خودِيسند نمى شن.
 بينى؛ مال اونايى هس كه به بها اين نور پشت مى كنن. برا اين كَهِ منظورمُ بُتر متوجه بشى، همين همين امشب توى
 يــه شمع روشن كن و مقابلش بايسـت؛ د در اين صورت، جز نور نمى يبنى؛ اما اكه يشت بها بها اون شمع كنى، خودت

آره، هر كه چشت به به نور بكنه، خودش رو مى یينه، خيلى
هم بزر هر


بحَّريه؛ بــازم از عسل بكَيم؛ عسلى كه خيلى شيرينه؛

# كيست،خوشنك 

「. (فـى كتاب مَكْنُون"؛ قرآن، ظاهرى است از يك حقيقت باطنى و اين ويرَّى همه
 كلمات و تأثير كَارى در مخاطبان، همان عمق باطن و زرفاى غيبى اين كلمات است كه






 كه مخاطها



 هُمان گونه كه قرآن صامثا

 كه نقطه عطف اين حقايق ملكوتى است.؟





 يا تأخير آن شايستهتر باشد.
 قسمتى از تمام آن چهه رادرخواست كردهايل، به شما عطا خواهد شد.


 الهى است تا در اين دوزهاى پربركت، زاد راهمان كردد.

در كتابى نهفته








هم ديگران از معرفت و نورانيت او بهره مىبرند.

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { بگَيريد وكيست خوش نگَارتر از خداو ما او راپرستندكانيمه". }
\end{aligned}
$$

در آخرت استا
كردد، وارد بهشت میشود".
ماه مبار ك رمضان و شبهایى قدر از فرصتهاى بسيار استثنايى براى آشنايى با اسماى
الجمى و آراستگى به رنگ خدايى

يهنوشت:
8. اعراف، آيه 9

قا V. ر.ك : تفســـير الميـزان، ج ه؛ قاموس قرآن ، ج 1. بقره، آيه 1 .



 است كه با توجه و حضور قلب باشد و با به راستى از خود خدا با بخواهيميم. ار الم مبارك ك رمضان، بهترين فرصت براي اين تجربه يِيوسته، راز كويى، نيازخواهى و شدت

ارتباط با خدا در قالب دعا و مناجات است.
گشايش در روزى







از خود به جا جمى گذارند.
 دانش بشرى، به مقدار تالاش و دقت خود و به طور طبيعى و عادى، از امكاناتات خشكى و دريا بمرهمند مى شوند.

 مواهب طبيعت و قوانين حاكم بر زمين و أسمان، از كشايش درهاى رحمت و و بر بر كت، به

طور ويثره نيز برى همند مى ششوند.

 ماه مبار ك رمضان، فرّصت بسيار مناسبى برایى افراد اد است تا با با حر كتى عمومى و معنوى، فضاى جامعه را عطر أَين از ايمان و تقوا سازند و شايستگى بهرمرمندى از بر بركات زمين و

آسمان را براى همگان به ارمغان آورنـ.
رنَكِ خِد
"صِبْنَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَــنُ مِنَ اللَّهِ صِنْنَةُ وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ ؛ُ رنَى خداى به خود


02


مى يابيهه"، مى گويد: עاين كوجـهـ، زمين است و نشانى شما،





## ㅁㅁㅁ



 فراز و فرودهايـش را مىشناسيم؟ همأ تِّهها و درهاها را. مرد

 به مسخره مى گويد: 》و اگر دانايى، موهاى سر مرا بشمار" و

حشحمههاى مرد به اشكى مىنشيند.

## ㅁㅁㅁ



 يا... ما خبر بزر تى را تكذيب مى كنيه. على را را، نبأ عظيمر را باور

 مردمى كه بودن او را انمى فرهمند، بايد به نبودنش كار كرفتار شوند.


-年
پيىنوشت:
.v. . نهج البلاغه، خطبه .



ه. هـج البلاغه، خطبه هr.

روى شيشه نوشته: »"قيمتها شكسته شد". ما پشت ويترين




كاهى اصلاذنمى آيند.

## 


 ما چيزى در خور اين معامله نداشتيهم. گَفته فقط ظرف رِّ بياوريد.


 كسى راظَرفى بائّد" و ظرف نيست و گنجايش گنج در هيجِ كس نيسا ما از كنار اين حراج بــزر گـ، خيلى ساده مى گَذريهم و مىدويهم
 ظرفهانى ما، اين دلهـــاى انگُشتانهایى است. چیى در آن، جا جا

مىشود كه او بخخواهد بى.بها بـه ما بـبخشد؟





## ■■■







 پیى جايى مى گرديهم". مى گويد: "مــن بلد راهمه، پیىام بياييد، مىرسانمتان". مى گوييه: »":ـــه، خودمان مى گرديه؛؛ خودمان


## 보 (


 عبادت، ياد خدا و مناجات با حق تعالى، مرمهترين راه تقرب به سوى خالق است و و تكام را سبب مىشود و اعتكاف، فرصتى مغتنم و مناسب


 معبود خويش است و تمام تلاش و و توجه او، به با خالق
 خاطـــر او را فراهم ســــاز





 براى عبادتهـــاى واجب و سختـتـتر، آماده مى سازد؛؛ زيرا وقتى مشتاقانه عمل و عبادت غير واجبى را ا انجام
 تكليف، برايش سخت نخواهو ريد بود. اين عمل، ان قلدر

 شد و به عبادت و مناجات مى پرداخت پيرامون اين عبادت ممهم، پرسشهایهايى مطرح است.

 ז. فلسفه اعتكاف چیست؟



## els

باطــل است؛ ولى اكر كسي براى رضاي خدا در اعتكاف شركت كند－هر چند عالاقهمند به دريافت تشويق مالى باشد－اعتكافش صحيح است．

 اكر در اين ايام بيمار شود، تكليف او چيست؟ اگر نذرش براى سال خاصى تعيين شده－اگر به به واسطهُ بيمارى نتواند روزه بگيــرد يا يا در اعتكاف شر كت كنـا تكليف از او ساقط است و كفاره همم ندارد؛ ولى اكِ اكر براى كنذرش سال تعيين نشده، مى تواند سالهایى بعلى، اعتكاف

■ آيا جايزُ اســت العتكاف نــنـوى را در روز دوم
 اگر ايام يا سال خاصى براى نذر اعتكاف تعيين نشده، در

اعتكاف، خارج شود.

■ آيا قطع اعتكاف گناه دارو؟ اگر اعتكاف واجب باشد و يا دو روز از اعتكاف مستحبى را گذرانــده باشد و اعتكاف را به هم بزند، معصيت كرده

■ اعتُكاف به چچه معناست؟
 جايى اسـت و در اصطالاح فقه، عبارت است از：»اماندن
 شر ايطى خاص＂．

■ اعتكاف واجب است است يا مستحب؟ اعتكاف در اصل، يكى عمل مستحب است؛ ولى ممكن




كرد، چنّد روز در مسجد معتكف شود．
■ ■ آيا در هــر زمان بخواهيم، مى توانيم معتكف
شويم．؟
در هـــر زمانى كه روزه صحيح باشده اعتكاف نيز صحيح
 نجام آن، ماه مبارك رمضان، به ويرّه دهه آخر آن استا ■ آيا روزههاى قضايى را كه بر عهلده داريمr، می توانيم در اعتكاف بيكيريم؟؟ آرى، جايز است．

## پیى نوشت： <br> ا．رعد، آية ه٪．



ケ．شرايط صحت اعتكاف چیيست؟

 شــود يا ضرورتى پيش آيد، آيا مىتواند اعتكاف را به هم
¢．آيا در حياط مسجد هم اعتكاف صحيح است؟ V منظور از مسجد جامع－كه اعتكاف بايد در آن انجام ．．آيــا كُّيسى كه روزه برايش ضرر دارد، براى در ك ثواب

اعتكاف، مىتواند معتكف شود؟
9．．محرمات اعتكاف كدامند؟

\I．（I．كفارئ اعتكاف حقدر است؟
זا．آيا خريد و فروش برایى معتكف، جايز است؟

 كت

 دانشجويان و ديكر علاقهمندان با آداب، احكامو شرايط

 دانشجويـى استا كه به وسيلأه سيد مجتبى حسينى وبا نظارت اداره مشاور 0 وياسخ، معاونت أموزش شو تبليين نهاد

 به ير يششهايیى از اين كتاب توجه فرماييا：

```
A유:(0)
```



كُن عَن امُور كَ مُعرضاً وَكِّلَ الأُمورَ آلَى القَضَاًا


 كار خود گر به خدا باز كَارى حاري افظا اى بسا عيش كه با بخت خدا دار اده كنى

## مبناى عمل














## مبادا كه از ايـن انوار مقدس غافل شوى

 آيت اللـه محمد تقى اصفهانى



 به فعليت رساننده استعدادها و نتيجههاينيا. از يرتو نو نور آنان، هستى


 انــوار مقدس، غافل شوي و از فيض كامل و همهاكير آنان، محرورم


را الگوى خويش كن. بـى گمان، آنان، بهترين الكو و ييشوايند.


## حقيقتت را بايـداز شريعت تحصيل كرد آيت اللـه نخودكـى اصفهانـي





 احكام شرع باشد و تمام توجه به اذكار معطوف كرددد. حقيقت را بايد از شريعت تحصيل

حقيـر طالب ايــن مقام و سالكـ اين راه بـــوده و بستـانـان اين حقير را

 أئمه علميهمالسالم رفتار نموده و مشايخ ما تحصيل كردماند.

 سر كار، غير از اين است كه خيال كردهايد؛ اما چها كنم كه
 همين طريقه يبيدا كردمام؛ جز آن كه صبورى میى خواهدئ حهه كنم كه خدا نمى خواهد.

سِسى مدانيم بهد درجه اشتغال به يادا او، انتفاع مااز تقرّب بهاو خواهد بودو در طاعت و خدمت







عاليه رسيدند و مابى جهت عقب مانديمه، پشيمان خواهيمشا شل.


## اگرلوطىای ، كو مردانگىـات؟؟

آيتاللــه بهارى همدانـى
 امانتت؛ كو تُفقهَ؛؛ كو تدينت؟ اكَر متعبّدى، كو توكلت؛ كو مناجات در خلواتت؛ كو بيدارى شبـت؛ كو صوم ايام صيفت؛ كو كريههاى اطراف ليل و نمهارت؟ اكر عارفى، كو معرفتّ؛



 رك كلاه فقر مىبايد سها ترك
ترك دنيا ترك عقبّ ترك كتركـ،

 فقر را بيشتر از غنى و مرض را بيشتر از صحّت مى خواهم و دوست مىدارم. يّ يس حضرت هطلبـى قريب به اين مضمون فرمودنذ: »ها اهل بيت، خواهش از خود نداريه؛؛ هر چها او

از ازين عبارت كتاب نفهميليم كه مراداز تر كـ مولا، كدام است؛ زيرا كه كِتتهازند. „رالب الدنيا مونث و طالب العقبى مخنث و طالب المولى مذكر "و و مراد از ترك
 عقبى و سپس تر كـ اراده خود نمايد و خود را بشر اشره تسليه موليه مولا كند و اراده
 همْنديدام كه كسى زائد بر سه ترك كِتته باشد.

## :يىنوشتها:


「. آيا خدا كفايت كننده بندكًانش نيست؟ (زمر، آيه ب٪)
.


## نازكان را سفر عشق حرام است حرام

آيت اللـه محمد بهارى
 رامىنمايــى؟ تو برو اين كونه توقعـات را الز خواب نوشين سحر و و لقمه چرب سرشب و از
 سرّت نسيارند. تاختيار راوانگَارى، مختار مطلقت نكنتن. تارشته كائنات نبُّى،، رشته محبّت

نيّيونلند


## رضاى خـداوند

آيتاللـهبهجت
باسمهتعالى



بندگّان هميشه در مقام تقرّب بها او باثشند.
 تقرّبّب به دركاه المهى، محبت بهل ياد او و ا ادامه ياد او دارد.



## كتاهـ،بهآماروارقام|جتكاف

و وسازمان تبليغات خبر داده اند، آخرين نمودار كشى

 دانشجويانبرسيد. VYMV)، VTA
 از ليسانس در اين آيين معنوى حضور ييدا كردند. رده سنى 10 تا • ب سال حدود سنى .
 ســالMIV\& نفر و شركت كنتــدكان رده سنى




 مشتاقان اعتكاف بيشتر مىشوند.



متفرقه در اين آيين معنوى حضور يافته اندا

 و FWr... مشاغل متفرقه داشتند. .

معتكفين كشور ر اتشكيل مىدادند.

در سراسر كشور آماده مىشدند.

مساجد شر كت مى كردنـ.
 معتكف را تحويل مى ترفتند. -••• ••

شر كت كردند.
هء درصد معتكفين را دختر خانمها و هّ درصد را



اعتكاف بودند.
سال 1 ساM
شا ها جمعيـت كشــور در مسجد معتكف .....


كرد


 1099 انفر ميانگين جمعيت معتكفين سال كَششته در هر شهر بودند.
 مسجد بودند.

دانشجويان به يشش!
آماركيـريى از اين همه معتكـــ، در در اين همه
 مىدانيد چرا؟ چچون آنور كه مسئولان امور مساجد

اين سه روز سالل عی فقــط در •^\ا تا مسجد كشور اعتكاف برقــرار بود. به خاطر هميــن بروبحّهاهاى جوانى كه دلشان مى خواست توى اين سه روز با خداى خودشان خلوت كنند، مجبور بودند شب آر رجب يپشت درهاى بسته مسجد بايستند تا يكى بيايد و و وي انصراف بدهد تابتوانند وارد شوند. اما حالا مساج حسابـى معتكفان را تحويل مى يكيرند و هر كس احر كمى زودتــــر دست بجنبانلد، مىتواند خودش



 چها جور آدم هايیى تا دم صبح راز و نياز مى كردند.

[^0]

## قبولباشه!

■ـمنصوره مصطفى زاده

و از همه گَناهان كرده پشيمان شوم و ديگَر سراغ هيجَ گَناهى نروم. قرار

 مــن فقط رفته بودم كه يكـ تجربه جديد داشته بـاشهم. وقتى اعتكاف تمام

شد، بابا آمد دنبالمو و رفتيهم خانه.





اعتكافتقبوله<!

غروبى كه داشتهم براى اعتكاف مى رفتم، نماز ظهر و عصرم قضا شده بود.




 عبادت و تز كيه و اين چیزها نيست. رفيق بازى همر در كار نبود؛ چون تنها






■ا اتر ازمعتكف سـوال شود كه آيا جزو
 آشكار كردن مانعى ندارد، مگَر اين كه براى ريا باشد.

■ آيا روز سوم اعتكاف نيتى غير از نيت دو روز اول دارد؟ چچه
در اعتكاف واجِب و چچه در اعتْكاف مستحبى. روز سوم كامل كردن اعتكاف است و نيت خاصى ندارد.
(ㅁ دهد. اكر اعتكافش را الز بعد از طلوع فجِ مثلا از ظهر شروع كند و ظهر هم به پايان برسـاند به تونهانى كه مجموع آن

صحيحاست؟ اعتكاف بايد از شروع روز اول تا پا ياين روز سوم باشد و تلفيق كردن بدين گونه كه جزئى


اشكال است.

 نايد نيازمندى هاى معتكفين مثل افطارى و سحرى را بخرى، ايا اين مسئله به

اعتكاف آن ها ضر ر نميرس ساند؟


نيازمندى هاى خود را انيز تميه مى كنند، اشكال ندارد.



در ذهــن هر يكـ از معتكفين، ممكــنـن است سوالاتي يير امون مسائل مرتبط با اعتكاف


 استفتائاتى كه از مقام معظم رهبرى، درباره مسائل مرتبط با اعنـي اعتكاف انجام گرفته است را از نظر مى گذرانيه.

■ كارهاى حرام هر هنتَام اعتُكاف چֶيست؟ محرمات اعتكاف همان چيزهايى است كه در تحرير الوسيله امام خمينى آمله است.

آيا اعتكاف در غير از مساجد چهار گانه جايز است؟ نيت آن چگگونه است؟ اعتكاف در غير از مساجد چهار گارانه به قصد رجاى مانی مطلوبيت (به اميد كه مطلوب خداوند واقع شود) مانعى ندارد.

■ آيا اعلام عمومى اعتكاف در مدحافل، با اخالاص منافات دارد؟ اعلام اعتتكاف اگر براى تشويقمردم باشد، مانعى ندارد.



■ آيا اجاره و ديگر معاملات غير از خريد و فروش در هن هنگام اعتكاف جايز بنابر احتياط واجب مانند خريد و فروش در هنگًام اعتكاف، ساير معاملات نيز جايز نيست. ■ प آيا جايز اسـت دانشـجـويان معتكف درسهاى دانشـعَاهى خود را مرور

اشكال ندارد.
■ آيا اجر ای ديتر عقود و ايقاعات در هنتام اعتكاف جايز است؟
مانعى ندارد.
■ا آر متتكف بِعد از اعتكاف نياز به كالايى داشته باشد آيا جايز است كه در
 اكر باعث خارج شدن از مسجد نشود، صرف قرار كذاشنتن بدون عقد خريده، اشكال ندارد.






व آيا پشت بام مسجد تابع مسجد است يا بستگى به وقف كننده داروه؟
 پپشت بام آن از وقف خارج شده است.
 فراهم شده باشد، آيا واجب است مكان خاصـ اسى در داخل مسجد تهيه شود تا

معتكف از مسجد خارج نشود؟







مصنِّوعى، چِه حكمى قارد؟ قبالا كَشت كه براى شناخت محرمات اعتكاف به تحريرالوسيله امام خمينى مراجعه شود. ロ آيـا معتكف مى تواند خودش اقدام به خريد كند، چه ضرورى و چه غير

ضرورى؟



ロات اتر خارج شدن از مسجد براى معتكف جايز باشد، براى مثال تشييع جنازه،
حكم زیر سارِيه رفتن او چحيست؟
حكم آن قبا كَششت، به جواب سئوال ¢ خارج شدن از مسجد رجوع شود.

وحكم اعتكاف او چيست؟
اعتكاف بدون روزه صحيح نيست لذا با افطار روزهاعتكاف باطل مىشود.


 نذر روزه در سفر مانعى ندارد و با اين نذر، روزه و اعتكافش صحيح است ولى احتياط آن


فی سفرى الى كذاه.
口 آيا گَفتوگو هر مورد چيز هاى مباح، هنكام اعتكاف جايز است؟ اشكال ندارد.

در پايان از حضرتعالى تقاضان داريم كه كاملى براى مؤمنان در مورد اعتكاف و نتش آن


 محضر خداوند هستند، لذا هيجيك از ازوامر و نواهى الهمى راعصيان نكنند. خداوند همه را به مرضات خود موفق بدارد.
 كه بر آن مكان اسمه مسجد صدق كند، جايز است، مشروط بر اين كه به قصد رجا بابشد
 آست كه يك شهر يا روستا چیند مسجد جامع داشته باشد.

■ آتر متتكف مثلاً يك ساعت از ابتداى ووز، بعد از طلوع فجر، قاخير كند، آيا اين روز به عنوان روزز اول اعتكاف حساب مىشود، چه تاخير عمدى باشد

يآضطرارى؟
گَذشـت كه در اعتكاف بايد از ابتداى روز اول شروع كند لذا روزى كه ناقص مانده جزو
اعتكاف محسوب نمىشود، هر چخند كه تاخير از روى اضطرار باشد.
■ آيا عدالت امام جماعت مسججد جامع در صحت اعتكاف شر ط است؟ چچر ا؟
عدالت امام جماعت مسجد در صحت اعتكاف شر ط نيست.
■ آتر قضاي اعتكاف به علت بطلان واجب باشد و ده روز پايانى ماه رمضان تمام شــود آيا جايز اســت كه برا باى در كك فضيلت، قضاى اعتكاف را را در ماه




كافى است يك بار كذرت بها اين جا افتاده باشدذ؛ تا باز

 خواندن حاج سعيد، يا على عليه السالام يا على عليه


و العفو العفوهاى نيمه شبش ....
ما ما ر همه إينها باز هم نگَر انیى يك ساعت پايانى اش
 حالتى است كه فقط بايد تجربهاش كنى؛ تا بفهمىى.

 تعريفش كنى؛ اين كه مىترسى يايت را اكه از از اين جا ريرون بحذارى، روزمر گی، يشت در ايستاده، تا يقهات اتِ
 كه كَرفتارش بودى. اين سه روز، شايد برای خير خيلى ها



مىزند. بغض، زبان رسمى اين جاست. ساعات آخر است؛: امأ كســى دست و ولش بها جمع وجور كردن ساكش نمىرود. زمان، زمان خداحافظى اســت؛ إما كسى ناى رفتن



 از همر جدا مىشوند؛؛ اما هنوز از گوشه گوشه مسجّل، زَ كنــج ستونهای اريبش، صداى هق هق خفيفى

شنيدهمىشود.
روز، خارجى، حياط دانشكَاه تهران




يك بار تجربه اعتكاف مسجد دانشاي هر سال همين روزها حسرت دوباره اش بيحّارها ات

شـبّ، خارجى، خيابان شانزده آذر، در غربى
عابر ين با كنجكاوى از كنار اين جماعت مى كَذرند.






 آن را داده، ديگر خيال خودش را با يك كلمه، راحت



 داخل برود و خبر بياورد؛ أما حرف نگَّهبان يكى است "امامورم و معذور" و و باز هم انتظار و انتظار و انتظار.

شب، داخلى، مسجد دانشكَاه
چشت اين ديوارها ولوله ایى است. كمتر كسى حرف


[^0]:    سال
    
    شدنـ.........
    معتكفينبودند.
    
    استان تمران معتكف شدند. هاه ماه مسجد در استان تمران، مساجدى بودند كه

    تهرانى ها رادر خودشان جاى دادند. -م درصـــد شر كت كنتــدكان در مراسماعتكاف
    

    سال 1 189
    مساجد براى بريايی آيين معنوى اعتكاف YVV

