آموزه‌هايي از زندگي حضرت ابراهيم (ع)
در كلام نماينده ولي‌فقيه در سازمان حج و زيارت

22 مرداد 1403

# شكر نعمت‌هاي الهي

يکي از ويژگي‌هاي حضرت ابراهيم خليل‌الرحمن اين است که‌ شاکر نعمت‌هاي خداوند بودند

(ديدار با جوانان حج‌گزار، 24 خرداد 1403)

# مدارا، دلسوزي و مهرباني با زائران

جلوه‌هايي از شخصيت حضرت ابراهيم(ع) مدارا، دلسوزي و مهرباني با زائران بوده است.

(گردهمايي مديران كاروان‌ها، 24 خرداد 1403)

# خدمتگزاري به ضيوف الرحمان

توفيق خدمت‌گزاري به ضيوف‌الرحمان از جلو‌ه‌هاي شخصيتي حضرت ابراهيم(ع) و فرزندش حضرت اسماعيل(ع)‌ بود و مقام معظم رهبري بر ضرورت درس گرفتن از مشي و منش ابراهيم خليل‌الله تاکيد کرده‌اند.

(گردهمايي مديران كاروان‌ها، 24 خرداد 1403)

# فراهم آوردن زمينه عبادت

اقدام مديران مجموعه‌ها و کاروان‌ها در فراهم آوردن زمينه براي طواف، نماز و اعتکاف زائران تجلي منش و سيره حضرت ابراهيم(ع) است و ما بايد تلاش کنيم جلوه‌هاي زندگي اين پيامبر را بشناسيم و از آن درس بگيريم‌ و اين آموزه‌هاي ارزشمند را در زندگي خود پياده‌سازي کنيم.

(گردهمايي مديران كاروان‌ها، 24 خرداد 1403)

# توحيد افعالي در حج

به جا آوردن حج براي رضايت خداوند متعال از جلوه‌هاي حيات ابراهيم خليل‌الله است و اگر امروز منش ابراهيمي ماندگار شده، به خاطر اخلاص اين پيامبر است.

(گردهمايي مديران كاروان‌ها، 24 خرداد 1403)

# تبليغ با حكمت و تدبير

حضرت ابراهيم(ع) مبلّغي بود كه همراه با حکمت و تدبير دين خدا را به مردم مي‌رساند.

(گردهمايي مديران كاروان‌ها، 24 خرداد 1403)

# اسوه‌اي براي همه انسان‌ها

حضرت ابراهيم نقش‌آفرين و اسوه‌اي براي تمامي انسانها و نسل‌ها است.

(گردهمايي مديران كاروان‌ها، 24 خرداد 1403)

# اخلاص در كار فرهنگي

ما ادامه‌دهنده راه حضرت ابراهيم (ع) هستيم و کار فرهنگي به بردباري، دلسوزي، انابه، اخلاص در عمل، آينده‌نگري، فهم مناسک و ابلاغ خردمندانه نياز دارد.

(همايش خادمان فرهنگي، 22 خرداد 1403)

# مقام ابراهيم

بر اساس آيات قرآن کريم از مقام ابراهيم به عنوان نمازگاه نامبرده شده است و الزام به اقامه نماز طواف پشت مقام ابراهيم اقتدا به امام در نماز طواف است.

(تجليل از خانوده شهداي حاضر در حج، 22 خرداد 1403)

# پاكبازي در راه خدا

حضرت ابراهيم (ع) در تمامي زمان‌ها الگوي معنوي و نجات‌بخش بود. از درس‌هاي حضرت ابراهيم پاک‌بازي در راه خدا، ستايش‌گري و شکرگزاري است.

(همايش سراسري روحانيون و حجاج اهل سنت، 22 خرداد 1403)

# دفاع از مظلوم

دفاع از مظلوم درسي است كه از حضرت ابراهيم (ع) مي‌گيريم. همان‌طور که مردم اکنون در کشورهاي ديگر و از جمله خود آمريکا بر اساس فطرت الهي خود از فلسطين دفاع مي‌کنند. ما نيز دشمنان خدا و ظالمان را نکوهيده و نفرين مي‌کنيم.

(همايش سراسري روحانيون و حجاج اهل سنت، 22 خرداد 1403)

# مؤسّس برائت

حضرت ابراهيم(ع) مؤسس برائت است و ابراهيم‌شناسي، گام عملي و مهمي در اين زمينه به شمار مي‌رود. امر برائت، امر فطري انسان است و اگر شخصيت حضرت ابراهيم(ع) و منش ايشان به خوبي شناخته شود، منطق قرآني برائت نيز به خوبي منتقل خواهد شد.

(نشست خبري در فرودگاه امام خميني (ره)، 28 ارديبهشت 1403)

# روشنگري با برائت

يكي از آموزه‌هاي حضرت ابراهيم(ع)، برائت از دشمنان است. حج برائت؛ حج روشنگري و تبيين آموزه‌هاي آن پيامبر راستين الهي است.

(گفتگو با خبرنگاران در ورود به بعثه، 28 ارديبهشت 1403)

# وحدت در حج

يكي از آموزه‌هاي حضرت ابراهيم(ع) وحدت است. آموزه‌هاي ابراهيمي سال به سال خود را در جهان اسلام بهتر و بيشتر نشان مي‌دهد.

(جلسه با رياست مركز پزشكي حج و زيارت، 29 ارديبهشت 1403)

# فضيلت حضرت ابراهيم (ع)

انبياي الهي هر كدام جايگاهي داشته‌اند، اما برخي انبياء بر برخي ديگر فضيلت داشتند و در همين راستا، حضرت ابراهيم(ع) امام همه پيامبران و پيشواي تمامي اديان ابراهيمي است و ايشان ظرفيت فوق‌العاده‌اي داشتند. خداوند متعال خطاب به نبي مكرم اسلام كه راز خلقت هستي است، در آيه ۱۲۳ سوره نحل مي‌فرمايد: «ثُمَّ أَوْحَينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا: سپس به تو وحي كرديم كه از آيين ابراهيم حق‌گراي پيروي كن». پيامبر(ص) را مأمور مي‌كند كه از حضرت ابراهيم(ع) پيروي كند. احاديث زيادي وجود دارد كه بايد از مرام و منش ابراهيم خليل‌الله درس بگيريم و پيروي كنيم.

(جلسه انس و معرفت، 30 ارديبهشت 1403)

# حج ابراهيمي

بنيانگذار حج، حضرت ابراهيم(ع) است. ابراهيم خليل‌الله از خداوند متعال خواست كه مناسك را به او ياد دهد و ايشان با همتي كه داشت ديوار خانه خدا را بالا برد.

(جلسه انس و معرفت، 30 ارديبهشت 1403)

# آداب مهماني

عبدالله بن عباس نقل كرده كه حضرت ابراهيم(ع) نخستين كسي بود كه از ميهمان پذيرايي كرده و آداب ميهماني دادن را ياد داده است.

(جلسه انس و معرفت، 30 ارديبهشت 1403)

# آداب شمشيرزني

ابراهيم خليل‌الله نخستين كسي بود كه با شمشير مبارزه كرد وحضرت لوط را كه در دست روميان اسير بود، آزاد كرد.

(جلسه انس و معرفت، 30 ارديبهشت 1403)

# تأسيس مناسك حج

حضرت ابراهيم (ع) پيامبري وظيفه شناس بود كه مناسك حج را با الهام الهي به پا كرد و نخستين كسي بود كه در راه خدا قرباني كرد.

(جلسه انس و معرفت، 30 ارديبهشت 1403)

# تأسيس امّت اسلامي

حضرت ابراهيم(ع) در راه خدا و به خاطر دين مهاجرت كرد و نخستين كسي بود كه خداوند مردگان را به خاطر او زنده كرد و او مؤسس امت اسلامي است.

(جلسه انس و معرفت، 30 ارديبهشت 1403)

# امامت ابراهيم (ع)

خداوند در مورد حضرت ابراهيم(ع) مي‌فرمايد بعد از آن كه او را آزموديم امام قرارداديم. يعني آن ظرفيت بايد آنقدر بالا باشد كه حضرت حق آن را تاييد كند و امام قرار دهد. كسي كه به اين جايگاه دست مي‌يابد بايد بر روي خودسازي كار كرده باشد و حضرت ابراهيم بعد از آزمايش‌هاي سه‌گانه بود كه ازمرحله نبوت به امامت رسيد

(مراسم سالگرد ارتحال امام خميني (ره)، 14 خرداد 1403)

# نسل ابراهيمي

حضرت ابراهيم(ع) در كنار كعبه براي نسل خود دعا كردند و پيامبر(ص) فرمودند كه من دعاي مستجاب ابراهيم خليل‌الله هستم.

(بازديد از سالن غذاخوري هتل البلد الطيّب، 18 خرداد 1403)

# زيست مؤمنانه

حضرت ابراهيم(ع) يك چشم‌انداز طرح جامع زيست مؤمنانه داشت. او سختي‌هاي زيادي متحمل شد. از فلسطين به سرزمين مكه آمد و فرزند و همسر جوان خود را در اين سرزمين تنها گذاشت و استقامت زيادي كرد تا دين اسلام استوار بماند.

(همايش حج در نگاه رهبري، 20 خرداد 1403)

# بركت مكه از دعاي ابراهيم (ع)

قراردادن كعبه به عنوان محور عبادت از مباني ارزشمند نظام‌نامه و چشم‌انداز حضرت ابراهيم(ع) است. آن حضرت براي اين كه اين سرزمين از ثمرات و نعمت‌ها بهره‌مند باشد، دعا كرد كه بخشي از اين دعاها در آياتي از سوره‌هاي بقره، حج و ابراهيم ذكر شده است.

(همايش حج در نگاه رهبري، 20 خرداد 1403)

# اخلاق ابراهيمي

حضرت ابراهيم(ع) همگان را به اخلاق، اخلاص و عبادت دعوت مي‌كرد. او با حكمت و درايت توانست خورشيدپرستان، ماه‌پرستان و بت‌پرستان را قانع كند و در برخورد با دشمن هيچ كوتاهي نكرد.

(همايش حج در نگاه رهبري، 20 خرداد 1403)

# امّت‌سازي

امت‌سازي از آموزه‌ها و درس‌هاي ارزنده منش حضرت ابراهيم(ع) است. ابراهيم خليل‌الله جامعه مؤمنانه و جامعه اسلامي را به صورت امامت و امت بنا نهاد.

(همايش حج در نگاه رهبري، 21 خرداد 1403)

# هجرت براي اقامه دين

تمام زندگي حضرت ابراهيم(ع) درس است. يكي از كارهاي‌ آن حضرت هجرت براي اقامه دين خدا از شامات به سرزمين مكه است كه تمام آن سنگلاخ و كوه بود. امروز هم پس از چندين هزاره مردم از سراسر دنيا در صف حضور به اين سرزمين هستند.

(همايش راهنمايان حجّاج، 23 خرداد 1403)

# مفهوم برائت

برائت از كساني كه غيرخدا را عبادت مي‌كردند درسي است كه حضرت ابراهيم(ع) به مؤمنان آموخته است. ملاك برائت بيزاري از عقيده دشمني با خدا و دوري از رفتار شرك‌آميز است.

(مراسم برائت از مشركان، 26 خرداد 1403)

# درك رموز مناسك حج

تمام زندگي حضرت ابراهيم(ع) درس است و بسياري از رموزي كه در اختيار داشته‌اند همچنان دست نخورده باقي مانده است. به عنوان نمونه شيوه اقناعي در برابر ستاره‌پرستان و حيات موجودات در نزد حضرت ابراهيم از جمله علومي هستند كه دست‌نخورده باقي مانده است. همچنين مناسك حج يكي ديگر از دستاورد‌هاي حضرت ابراهيم(ع)است و به همين دليل امام خميني(ره) حج را حج ابراهيمي مي‌نامند. درك رموز مناسك و معرفت پيدا كردن نسبت به آن در اين سرزمين اهميّت دارد. جبرئيل هنگامي كه در مسجد خيف بر پيامبر نازل شد دو مأموريت احياي حج و تعيين جانشين را به‌ايشان سپرد. ما بايد مبتني بر اين آموزه، حج را كه كمال دين است بجا بياوريم و نسبت به آن تفقه داشته باشيم. همچنين در سرزمين وحي از فرصت توبه استفاده كنيم و چنانچه با كسي حساب و كتابي داريم آن را ببخشيم. خوب است در مسجدالحرام با خدا خلوت كرد و عمر خود را ورق زد و نام كساني را كه با هم نقار يا كدورتي داريم در ذهن مرور و كدورت را برطرف كنيم.

(همايش حج از ديدگاه رهبري، 3 تير 1403)

# استقامت هاجر در كنار ابراهيم

در تاريخ همواره گروهي حق‌شكن بودند ولي پاكاني آمدند و راه را به انسان نشان دادند و آثار خواسته‌هاي نفساني در دور كردن انسان از حقيقت را راهبري كردند. همراهي بانويي بزرگوار به نام هاجر، مكه را مكه كرد. نقش بانواني همچون حضرت هاجر در تاريخ بشريت ويژه و منحصربفرد است و اگر همراهي و ماندن آن حضرت در سرزمين مكه نبود دين ابراهيم خليل الرحمن پا نمي‌گرفت. اگر پنجه‌هاي همراه با استحكام اين بانو براي رمي شيطان نبود، دستان ابراهيم خليل اين قدرت را نداشت كه فرزندش اسماعيل را در پيشگاه خدا قرباني كند. اين سرزمين آرام آرام در اختيار فرزندان حضرت اسماعيل قرار گرفت. نقش حضرت هاجر براي تمام بانوان تاريخ قابل الگوگيري است. در طول تاريخ، اين سرزمين دچار بيماري جهالت شد تا جايي كه دختران را زنده زنده به گور كردند ولي پيامبر، جايگاه بانوان را تبيين كردند. براي همين يكي از درس‌هاي فراوان سفر حج ساخته شدن انسان است. در قرآن كريم سوره‌اي به نام نساء وجود دارد ولي درباره مردان چنين چيزي نيست. اين عظمت زنان را در پيشگاه باري تعالي نشان مي‌دهد. زنان فراواني با پيامبر همراه شدند و در راه خدا و اسلام جانفشاني كردند كه حضرت سميه يكي از همين زنان است كه در اين سرزمين به شهادت رسيد. حضرت خديجه نيز بانويي فهميده بود و پس از حصول اطمينان از محمدامين از ايشان خواستگاري كرد در زماني كه پيغمبر نشده بودند، اما امين بودند. حضرت خديجه به حق و امين بودن حضرت محمد جواب مثبت داد. در غزوه‌هاي احد و خندق حضرت زهرا(س) براي پانسمان صورت و تغذيه پيامبر نان آورد و در مساجد سبعه تنها مسجدي كه به نام يك زن نامگذاري شده به نام حضرت زهرا(س) است. همچنين نسيبه در چند غزوه همراه پيامبر بود و در جبهه احد قاتل فرزندش را كشت. هند، خواهر عبدالله‌بن حرام هم از اين قبيل زنان هستند. حضرت زينب(س) نيز از بانوان مقاوم است. مقاومت اين بانوان بود كه به اسلام اين جايگاه را داد. نام هركس كه با حق و حقيقت عجين شده از بين رفتني نخواهد بود. قصه غزه هم با ياري خداوند مانند ساير جبهه‌هاي حق به پيروزي خواهد رسيد. ما همه در حال امتحان هستيم كه آيا ناممان در طومار حاميان غزه ثبت خواهد شد يا نه. سال‌هاست كه مي‌خواهند پرچم فلسطين را نابود و پرچم رژيم صهيونيستي را بالا ببرند، اما امروز شاهديم كه چگونه در جهان پرچم اين رژيم كودك‌كش را لگد مال مي كنند و پرچم فلسطين در سراسر جهان برافراشته شده است.

(همايش بانوان مقاومت اهل سنّت، 6 تير 1403)