مؤلفهای اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری
و جایگاه آن در انقلاب اسلامی
به‌الملکین قهرمانی نزاد شایع

چکیده

از اصلی‌ترین مبانی اندیشه، سیره و منش امام خمینی، که بازخورد بیرونی آن به‌عنوان سیاست راهبردی انقلاب اسلامی بروز نموده، توجه به اتحاد امت اسلامی است، به همین جهت، وحدت کلبه، پرهیز از تفرقه، تمرکز بر مشترکات، اتحاد و همکاری و منافع امت اسلامی از اموزه‌های اصلی و دیرین امام را حل و خلف صالحنش، رهبر معظم انقلاب اسلامی است. واکاوی و بررسی مؤلفه‌ها و تعیین معیارهای این آموزه‌های راهبردی، تسنیماتی است که این مقاله عهدنامه پاسخ این امت، ضرورت این پژوهش، علاوه بر اهمیت موضوعی، کاربردی و راهبردی آن، اثبات این واقعیت است که از دید امام (قم)، اتحاد امت اسلامی، به یک تاثیک و روش، بلکه ضرورتی فطری و فرض‌هایی نیست.

واژگان کلیدی

آمام خمینی، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، وحدت کلبه، امت، واحد.

طرح مسئله

اساس دعوت پیامبر اکرم(ص) به اسلام بر دو پایه استوار شده است، کلمه توحید و «توحید کلبه» که این مسئله مباحث انتقادی و فقهي که بازخورد اجتماعی دارد گسته است. (شهید ثانی).

bghahremani@ut.ac.ir

5. استادیار گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران.

تاریخ بدرشهر: 1392/2

تاریخ دریافت: 1392/5/4

75
۱۴۱۰ و در آیات متعددی به آن تصريح شده است. بر مبنای همین حقیقت حتمی، امامان و اصحاب پاکباخته‌ای که در مدرسه علمیه اهل بیت (ع) تعلیم دیده بودند، به ترویج این اندیشه اساسی که مبنی بر وحدت گرایی در جامعه اسلامی، و بهره‌بر از تفکر نشست می‌گرفت و روش‌های عملی که پیش‌واهن مص;?></p><p>عملی ام ابیان نهادنی‌شده و در تداوم این راهبرد اصلی، علمای ربانی و دانشمندان پاکباخته که در طول تاریخ به عنوان قفقاز‌های و محدثین اهل بیت (ع) شناخته می‌شدند، همین سببی را سرلculo خوش قرار داد و هرگاه که توجه به این عصر؛ برنده اجلاس اسلامی، زمینه برزید شد که نیازمندی این راهبرد، ثمرات ماندگاری داشت که از همین‌ترین آنها، آگاهی بخشی و تماشای عمومی به بیداری اسلامی و برخی خروشها و تحولات اصلی دیگر می‌باشد. از همین منظر، امیر راحل، با توجه به شرایط و افتضاحات دوره معاصر از ابتدا، در امل جهانه اهل بقیه را، ته بیداد بیدارگان و سلالطین، بکه در خواب بودن امت اسلامی و عدم توجه به فرضیه‌ای شگرف اهل ابیان می‌گوید و در حالی در را منحصر به اتحاد مسلمانان می‌دانست و به همین جهت، کلی از آن به نهضت و سبیس در بستر مراحل مختلف آن، به این مهم در بین امت ایران اسلامی و پس از پیوستن اقلام اسلامی در ایران، با اعلام جهانی بودن هدف نهضت، این مبنای اساسی را در پیش‌تر اعلام مواضع، بینان و نوشته‌های خوش، مورد تأکید قرار داد. جانشین، شایسته وی، مقام معظم رهبری نیز این دکترین دلیل را به‌عنوان سبک اسلامی و عامل برگردی و به ترویج آن پرداخت. خروجی این فرضیه به‌دیدن و استحکام، می‌شیست و تدوینی مسلمانان به همی، تقریب به جمله، توجه به منافع عموم مسلمان مظلومی همچون فلسطین و مسئله قدس و هدایا از این نمایه و با خیلی منجر به بیداری اسلامی شده است. طبقاً جوانی بودن این موضوع، ما را به سمت شناخت می‌رایان و مؤلفه‌هاى

اصلى این اندیشه جنب می‌نماید که می‌توان آن را در چند محور بررسی نمود

محدودیت تقلید در اتحاد مسلمین

حدیث متن‌های تقلید، اصلی ترین محور وحدت امت اسلامی، بپکه همیاران و بالاتر از همهم، تمام طالبان آزادی حقیقی مبتنی بر کرامت انسانی و جلب وحانی می‌باشد. آنجا که پیامبر اسلام (ص)، در بیان این استراتژی مهم و براز همه اعصار، در سختی شکی که علایق بر قاطعیت میان‌پذیری در منابع
موافقات اتحاد اسلامی در اندازه‌های امام رضا ورثه و...

اصلی عامه نیز وارد شده، فرمود: «این تارک唯美قلت، کتاب الله و معنی املای بی‌هدا، مانào قسم‌های
 لنواعی بنادر، این نظر را برکت بر علی احترام؛ می‌دانم شایسته مسلمان و دو همایش و
 دستاوردهای حقیقی تریسم که سپر و از واقع و نت‌ها شروع شد، ما به این نگر را که یکی قرآن و دیگری اهل
 می‌پیامد، هر گاه که به هر دو کنسرت نسبت، به‌طور عمیق و مربوط، در کار حوزه گوهر،
 برمی وارد شوند». (امام بن حسن، پی: ۱۳۷۷ مسلم نیشابوری، پی: ۱۳۷۷: ۲۱۰.; انسلیم

توجه به محوریت قرآن و عترت، از تکنیک‌های اسلامی است که همراه مورد تریسم و تأکید عالمان
 ربانی‌های بدنه است. به همین مناسبات، از کلیه (۲۳۹) که در غیر قسمت‌های زیسته تا خمیس، این
 روند ادامه داشته است. در طول این قرون عمومی، توجه دادن به گاه‌گاه تقلیل، نه تنها در مبان
 عالمان شبیه، بلکه در مبان عمایلی اهل سنت نیز دیده می‌شود. از همین منظر، یکی از اهل سنت
 مانند باعثی دمکی در قرون سوم، همکار حسکنی در قرن ۱۲، خوازرمی خوئی در قرن فرتن، ۱۳۲۰
 این‌ها دیده‌هایی در قرن هفتم، زندی نفیسی در قرن هفتم، قندوزی خوئی در قرن دوازدهم و
 بسیاری دیگر از یک‌ها اهل سنت در فواصل این قرون، در عظمت و همیشه اهل بیت ۶۲۰ که از
 سوى بیمار اعظم، گذل قرن شمرده سه‌ست، مطالعات بسیار قوی می‌آوردند. یکی از
 مهم‌ترین محورهایی که این دانشمندان، از روش و سیره امامان معمارشان و در رأس یکی
 اسلام‌آموزی‌نامه، (۱۳۴۹) و بر آن تأکید کرده‌اند، توجه به هدف احتمال مهربان و پرهیز از تفرغ و
 تفرق می‌باشد. محمد رشیدزاده، (م. ۱۳۶۵/ ۱۳۴۹ م) از دانشمندان معاصر مصری که تأییدیه
 فوق العاده‌ای از مصاحبان بزرگ اسلامی در دو قرن معاصر: می‌بیند سید جمال الدین اسدباید و مرحشد
 عبده داشته است، در کتاب خوشنامه نام امام علی بن ابیطالب ۶۲۰ می‌نویسد: «وقتی که امام
 به‌خطار حافظ و جهاد مستسلمان، با خیلی‌ای اول همراه کرد، ابی‌سیفان بی‌سوی آن حضرت رفت می‌و
 گفت، دسته را به تدعا و عونان خلیفه با تو بیعت نمی‌پذیرفت. به شدت او از گرانمایه و مرمدوت، تو
 همراه به دنیا فتنه‌گیری، ایجاد شر و اختلاف بین مستسلمانان بوده‌ای (رشیدزاده، پی: ۱۳۴۹: ۱۳۴۹)
 از همین راهگیر این که حضرت، شکیکی و همراهی با امت را مستلزم عفاف، بر افتراق حق
 خوشنامه‌ای داد و مرمدوت: "قرآن الکریم علیه عفاف احیاء: دیده که شکیک‌های در این عرصه
 حفظ می‌آمده و همه‌گانی با خلاصا را به جهت عقاقل‌نامه است." (مکام برتری، ۱۳۷۹: ۲۱۷ / ۱: ۲۱۷;
 حضرت همراهی و همراهی با خلاصا را به جهت
مصحت اسلام و امت اسلامی روش و سیره عملی خویش قرار داد و فرمود: «الکی اسفت اذا اسقرا و طرف اذا طارا: اما من با تمام حقی که در امر خلافت منصوبه و بلافصل داشته، برای مصلحت اتحاد امت، با خلق همراه کنیم.» (هیمان: ۳۵۷)

امام اگرچه می‌دانست که تئیبا با خلافت واقع، راه اصلاح و هدایت را خواهند پیدا کرد، به‌ویژه در دوره خلیفه دوم، حکایتی از همین مسئله به‌عنوان شیوه‌ای روش و مشت در زندگی سیاسی و اجتماعی امامان شبه و صلب ایمان، به‌عنوان شیوه یادآوری‌کننده، در طول تاریخ و در عصر قهرمآمده نامور شیوه دنبال می‌شد و مباین قیاسی در قرون متمادی، به‌ویژه در دوره معاصر بوده است. امام خمینی که به عناون پیادگای جهان اسلام در عصر کنونی شناخته شده، با پیروی از همین روش و آموزش قناعت، به بازداری و اتحاد اسلامیان توجه داده و به همین مناسبی، در اولین قرار وصیت نامه‌ای و سیاسی خویش به نقل این حديث، به جایگاه محوری تلقین تصريح نموده و می‌نویسد:

انجام نصب نام دام که شهدای کوتاه و قاصر در پاب تلقین نترساند، به از حیث مقامات غیبی، معنوی و عرفانی که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه‌ای که عرفان آن بر تمام دامره و وجود از مکت تا ملکوت اعلی و از انجا تا لاهوت و انجا در قدم من و تو نایب، سنگینی و تحمل آن فوق طاقت، اگر تغییر ممتنع است و به آن چه بر شریت گذشته است از مهجور بوده حقایق و مقام وای یا تلقی اکبر و تلقی کبیر و این حديث اقتراع است بر حجم بشر به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف وصیت سیاسی الهی انجام به حجم ملل اسلامی و مظولمان جهان از هر ملت و مذهبی می‌باشد. (امام خمینی، ج. ۲، ص. ۱۳۷، ۱۳۹۹)

نُزدیک نمونه دیدگاه‌های مذاهب اسلامی

توجه علمای بیهار در به ایجاد وحدت و همدلی بین پیروان مذاهب اسلامی در طول تاریخ یک اصل جدی بوده است. این مبانی علمی و عملی و گرایش به چنین روش انجامیدن، می‌تواند دلایل مهمی داشته باشد. طبیعتاً، فکر اتحاد محور، معروف به چند نکته مهم بوده که علاوه بر امکانات مورد اتفاق
مؤلفهای اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری و ... 79

۱ نزدیک شدن دیدگاه های اهل سنت به شیعه در درک صحیح از اعتادات شیعیان برای الفت و مودت بیشتر;

۲ ارائه تصویر صحیح از عظمت و مزینت جایگاه اهل بیت در قرآن و روایات نبی

۳ جلوگیری از ایجاد تفرقه و کودک‌تباری قبیلی به شیعه;

۴ ترسیم مرزندی بین عقاید شیعه همکامل اسلام ناب است، با عقاید باطنیه و فرق صوفیه;

۵ توجه دادن به نقش مرزهاتی‌گران بین الامله بیان‌دهنده سده‌های معاصر که به دنبال ایجاد تفرقه از طریق تأسیس فرقه‌های شیعی و همبستگی و تندروی اسپانیایی بودند که جهت ایجاد خلاف در شکل گیری اتحاد سِلَمِٰت‌ان به وجود آمد و جلوگیری از به وجود آمدن افکار و گرده‌های افراطی تکفیری و تندروی‌که به مقدسات‌های دیگر اهل اینم داده‌دید.

این علل سبب شده که اولین اقدام در سال ۱۱۵۴ ق از سوی علمای شیعه در ایران و تجویز به شیعه‌ای عثمانی، بیشتر به تکلیف جلسه‌ای برای تقویت مذهب شد که به دلیل کارشناسی و بی‌گمانی شیعه‌ای عثمانی که در اثر تحریک عده‌ای فتنه جو، این جلسه برگزار نشد (محيط طباطبایی، ۱۳۷۸؛ ۱۳۷۰: ۱۴۳) بعدا سید جمال‌الدین اسدآبادی، این فکر را در استانبول و مصر، در زمان سلطان عبدالحمید دنبال کرد که موفق نبود. (همان: ۱۸۷)

بعد از اسدآبادی محمد علیه و میرزا محمدعلی بواناتی، جمعیت تقریب بین اهل‌الاسلام را تأسیس نمودند که مدت فعالیت آن به‌طوری که باید به اینکه علیه و هندوستان به آن پیوستند (همان: ۱۳۷۵: ۱۸۷) از ۱۳۱۷ ش / ۱۹۳۸ م. موجب محمدتقی قمی از ایران به مصر رفت و جمعیت تقریب را پایه‌گذاری نموده و به عنوان دیپلم مادام العمر آن برگزاری شد. (جامعه اقلیمی بین المذاهب‌الاسلامی، ۱۳۷۵: ۱۳۲ - ۱۳۲)

در زمان مرجع بیانید دل، آیین‌های العظیمی بروجردی (م: ۱۳۴۰)، این جمعیت شکل واقعی خود را یافت و به صورت قطعی در میلنت شد، مبنی بر رسم‌تیز مذهب تشیع به عنوان یک مذهب رسماً اسلامی بنام جریبی (و اعضا زاده خراسانی، ۱۳۷۸: ۱۳۴۱ - ۱۳۴۱) این جمعیت اقدامات بسیار مهمی را در این راستا انجام داده و عللی قراراوان از بقای اسلامی به آن پیوستند.
تورجه به ظرفیت‌های موجود در جهان اسلام

از مهم‌ترین بسیاری که باعث آن توجه کافی نموده تنوفیت‌های نهفته در جامعه اسلامی است:

کننده‌ای که می‌توان ادعا نمود که کشفت از آن، به نحو فوق العاده‌ای باعث به وجود آمدن فضایی نا
امیدی در مجتمع اسلامی شده است. طبیعی و براز جبران این کامی، ضرورت برداختن به داشته‌های

۱. Willdorant.
۲. Gostawlobon.
موقف‌های اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری و ... □ 81

هران کتاب از عربی به لاتین و مسافت دانشورانی از قبیل گربت، ماکل
اسکات به انخل اسلامی انجام گرفت. (دوران ۱۳۶۰: ۳۲۰)

لوبون نیز معقده است که مسلمانان در همه علوم، ششصد سال از سده‌های اغزاین تا مبایی،
استاد ما اروپاییان بوده‌اند. (لوبون، ب. نا: موسیقی اسلامی، موقعیت‌های دنیا را با تکیه بر
فرهنگ چهار نیITIVE گذرانده کند. (آرام، ۱۳۶۵: مقدمه)

ب) وجود منابع طبیعی و زیرزمینی

این منابع بکر و امام در کشورهای تاریخی و غرب تغییر شده، هم‌اکنون محتمله باید هجوی
بیگانگان تاریخی بوده است و تاریخ معادن این مکان را به‌طور پرداخته‌ای، به خوبی بیان
کرده است. طبقاً مسلمانان بازگر اجتماعی، همراه این خط را به مسلمین گونه‌رده، کرده و بانگ بیدار
باش انس نه مهم ترین ملّا و پناه مسلمانان بوده است. امام با دید بسیار نزدیکی که هر چاکی از
عمق نگرش این‌ها است، در مورد سیاسی و معنی‌العملی در یکی از این‌ها
برای چاپوسی و هدست و در ایام ثبت موضعی دخیل مسلمانان به این مکان‌ها می‌مانند. می‌توان فرمودی: قیل
از اینکه امریکا به من Barney باز خروج به این مکان‌ها، کمک به طور مناسب، اخلاق‌های هم‌رسم هم‌رسم و
یکی می‌کنند دیگر از قربی صادق سال یا یک قدری بشریت منطق زندگی و منابع طبیعی مسلمانان
مورد بررسی ایشان و طعم این‌ها به است. (آرام خمینی، بیانات، مورخه ۹۲ / ۲۸ / ۷)

رهبر معظم انقلاب نیز در مورد اهمیت دخیل مسلمانان به ویژه نفت و جایگاه آن در اقتصاد
جهانی که عمالم برای استثمار بیشتر مسلمین است می‌فرمودی: هر استوآز نفت دارم، کشورهای
حاشیه خلیج فارس و ساختمان آفریقا و اسیای ... مستقیم در این تقیید حاکم
فقطه را می‌نمایند. (آرام خمینی، صحیحه ولایت، بیانات ۱۱ / ۲۰۰)

ج) موضعیت جغرافیایی مسلمانان

اغلب کشورهای آسیایی، از نظر استراتژیک و راه تجاری در موقعیت مناسبی هستند که به‌طور
استکبار را به دنبال داشته است. این موقعیت مسلمان از تجارت و ارزیابی‌های کارشناسان غربی به
درسی می‌توان ماه‌نشده کرد. از همان منظر، توجه به خاورمیان و کشورهای حاشیه خلیج فارس از
یک سو و کشورهای حدودی کانال سوئز از سوی دیگر، باعث ایجاد عدم رضایت به به‌طور اشغالگر
قدس و کرده است. سیاست‌های امروز مسلمانان استکبار باعث شده، یعنی بی‌ریزه ایشان از این بستر
مهم: یعنی موقعیت استراتژیک خود می‌توانند انسجام بپذیرند، اما هم‌ارساله تقریبی جدی در این میزان

81
همواره وجود داشتن و برخلاف هشدارهای مکرر امام راهی و رهبر معظم انقلاب اسلامی برای
وحدت از این منظر، هنوز این مسئله به طور جدی ملاحظه نمی‌شود.

زمینه‌ها و بسترهای موجود

الف) دشمن مشترک

امام، همواره در شناساندن دشمن مشترک به مسلمانان، اهمیت جدی داشته‌اند: زیرا اصول ترین
حریمهای دشمن علیه وحدت و اتحاد اسلامی با این شناخت خنی می‌شود.
ایشان می‌فرمانند: «این مسأله فاسد، باید در دشمن‌الناتان را پاسخگویی، اگر نشان‌دهید، نمی‌توانید
دفعت کنید.» (آیام خمینی، شماره ۱۷۲، ۱۲/۳۶۳) (۱۳۷۰)
در جای دیگری می‌فرمانند: «مسلمانان، از هر ملت و مذهبی که هستند، باید به خوبی بدانند که
دشمن اصلی اسلام، قرآن کریم و آن‌پایه عظیم‌الشیان است، ابر قدرت‌ها، خصوصاً آمریکا و ولیعهد
قانون‌های اسرائیل است که چنین کاری با کشورهای اسلامی دوخته است.» (آیام خمینی، شماره ۱۲/۳۶۳)
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز، با این نظر دشمن مشترک را که به عنوان چنگ‌های از اتحاد
مسلمانان است که بدستور که می‌فرماند: «علت این دشمنی‌ها را می‌دانیم، چون جمهوری اسلامی،
پرحظبی ملت‌های مسلمان را در دست گرفته، چون جمهوری اسلامی، ملت‌ها و دولت‌ها را به
اتحاد و عزت دعوت می‌کند.» (آیام خمینی، شماره ۱۲/۳۶۳)
در جای دیگری می‌فرماند: «دشمن ملت‌ها، می‌توانیم استکبار است که مهمل‌ترین
tصیمره‌ای اش، سرمایه‌گذاران صهیونیست، کمپانی‌های خود و گردشداری و کارتل‌های جهانی کل‌ت
دبایند. دشمن بیرون این هدف ما عبیر است از نظام سلطه خلاف‌الملی: یعنی همان چیزی که به او
می‌گوییم استکبار جهانی.» (آیام در حرم رضوی، ۱۳۸۴/۱۱/۱۱) (۲)
در کنگره‌ها و کنفرانس‌های وحدت اسلامی که از اندیشمندان و سیاسیون جهان اسلام، هم‌
ساله تشکیل می‌شود، تأکیدات اندیشواران در دشمن‌شناسی، برگرفته از آموزه‌های قرآنی و نبی‌
نزی بر همین معیار استوار بوده و هست.

ب) سبک‌های فلسفی

تشکیل دولت جدی به تمام رژیم اشغالگر قدر، نقش‌های بسیار مزوم‌مانه و حساب‌شده است به
برنامه‌ها و در نتیجه آن، تقویت این رژیم، توطئه آمریکایی‌ها واقع، به دلیل انتقام از مسلمانان و
شکست اتحاد ایران و تشکیل پاگاهی جهت نابود نمودن توان مقاومت مسلمانان بوده که از این

82
رهبر، ضمن چاپ مطالب و ارزش‌های اسلامی، محیط برای توسعه فساد و تباهی بین مسلمین باشد. به همین جهت، مسلمانان و بیدارگان بزرگ همچون امام، همراه به این خطر توجه کرده و هشدارهای لازم را داده‌اند. امام از آغازین روزهای نهضت به خطر اسرایل غاصب توجه داده و پس از پرویز اقتلاع اسلامی، آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان روز جهانی قدم اعلام کردن دی تا باعث اتحاد ملل اسلامی در این خصوص باشد. امام می‌فرماید:

من از عموم مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی می‌خواهم که برای کوتاهی کردن دست اسراییل غاصب و بیشتری آن به هم بی‌پوستند و جمع مسلمانان جهان را دعوت می‌کنم. آخیرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از اعیام قدِر است و می‌تواند تعمید کند، سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد. به عنوان روز قدر، انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین美股 مسلمانان را در حفظ حقوق قانونی مردم مسلمان، اعلام نمایند. از خداوند متعال پروروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواهانم. (امجومه، همان: ۹۷/۲) رهبر معظم اقتلاع اسلامی نیز همراه از مسلمانان بی‌پوستن به عونان یکی از بسترها مهم در اتحاد ملل اسلامی سخن گفته است. ازجمله می‌فرماید: «ما توجه به مسلمانان را جزء وظایف خود می‌دانیم و در حفظ امت و اسلام را از قیام فلسطین جمایت می‌کنیم». (یبتان در ۱۳۵۹/۱۲/۲۷)

ج) کنترل عظمت حج
حق تعالی، مناسک بی‌بیار قومی و ارزش‌شناسی حج را قیام‌النظام دژکرده است. انا چگونه؟ می‌فرماید:

«جَعَلَ اللَّهُ الْكُفُّارَ الْأَحَرَّمَ تَبَيَّنًا لِّلْعَالَمِ» (مائده ۷۸)

به همین جهت و به علت تأثیرات فوق العالی، عمیق و ضرور حج در بین‌الزمان و وحدت بین مسلمین، شیاطین و سالارین پیرو شیعان، در طول تاریخ، سعی و افراد کرده‌اند که این مراسم بزرگ را نجات نموده و از محتوا و هوبتو بی‌پاسند و طبعاً مصلحان بیدارگان، مردم مسلمان را به بپروری حج ابراهیمی چه بپیوا، زنانه، تأثیرگذار و وحدت بخش است. دعوت نموده و می‌بینند.

امام خمینی همراهه توجه به ابعاد عرفانی و عناوین سیاسی و اجتماعی حج را تأوامان و مکمل هم قرار داده و با عناوین به بینش همه جانبهای که به عنوان یک قله قومی مقام و مجد حضای دینی دارند، در بین‌الزمان و پیشه‌های روح بخش، همه ساله این موضوع را مبارزه می‌کنند.

امام در ترسیم حج همی‌فرماید: «ابراهم خلیل، در اول زمان و حیبی خدا (پیامبر رحمنالله) و فرزند عزیزش مهدی موعود روحی فداه در آخر زمان، از کهبه ندای توحید سردادند و
می‌دهد. (آمام خمینی، همان؛ 15 / 72) در جای‌دهی‌هایی می‌فرمایید: «حج به‌یور و بی‌تحرک و قیام، حج به‌پرانت، حج به‌وحدت و حجی که از آن هدهم کفر و شرک بریایید، حج نیست.» (همان؛ ۲۰ / ۲۲۸) آمام خمینی در خصوص پرانت از مشرکین می‌فرمایید: «فریاد و پرانت از مشرکان، مخصوص به زمان خاصی نیست، این دستور جایید است.» (همان، ۲۰ / ۲۳۲)

رهبر معظم اقتاب اسلامی نیز می‌فرمایید: «گویی خدا انتهای همه‌پناهی – معادالله – جهان‌زورگویان، چاولگرایان، اب‌قرداتها، جانیکاراند و استضعاف، استیتع و استمار خلایق و علو و استنک نسبت به نبعدان خدا، حق مسلمان‌ها است و همگان باشزند اطاعت بر آن‌ها ساییده و در برابر زورگویی و غارگری، میل و اراده بی‌مادر آنها تسليم باشند. این همان شرکی است که امروز مسلمانان، باید اعلام بپرایند، دامن خود و اسلام را از آن تظاهر کنند.» (پیام به حجاج بین‌الله)

الحرام، حج سال ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ ق)

اما در پیام ملکوتی به حجاج بیت الله الحرام، می‌فرمایید: «شما با رحم، با خود عهد کنید تا شیطان انس و ایر قدرت‌ها را از کشورهای اسلامی و عزیز پرانت. امروز جهان اسلام به دست امریکا گرفته‌است. اگر برای مسلمانان قاره‌های مختلف جهان، پیامی از خداوند پرست ردپیامی که به‌غیر از خدا، پرده‌گی و نیک‌گی هیچ کس را نداشته باشد.» (آمام خمینی، همان؛ ۹ / ۲۳۴) مقام معظم رهبری نیز در این خصوص می‌فرمایید: «در طلایات سلطه استکبار و ظلم بر جهان امروز، اسلام و قران، یگانه ملی‌گی است که می‌تواند ملت‌ها را نجات دهد.» (پیام‌های انقلاب)

نتیجه

تمسک به قران و عترت مهم‌ترین محور وحدت، همدلی، اتحاد و اقتاف مسلمانان است و از مجموعه رهمنده‌های مصالح بزرگ قرن معاصر و بیدارگر امتداد اسلامی، حضرت امام روح الله خمینی و جانشین صالحان، حضرت ایتالله العظمی خامنه‌ای در این باب می‌توان نتیجه گرفت که این بیداری، علایه بر تمسک به قران و عترت در سایه‌بر نزدیک به استعدادها، ظرفیت‌ها، سرسرای مردم و مجازی، هوشیاری و مصرف، استراحت نظر، تمرکز بر روی مشترکات، پرهیز از تفکر توسل به توطئه شدیدان در ایجاد تفکر بین مسلمانان با مکرره‌های مهم‌گون اسلامی‌نتیجه و اسلام‌پردازی، ایجاد فرقه‌های احادیث مهم‌گون به‌نام و هنابات، صونت‌نست و فرقه‌های تکفیری و دقت نظر جدی در رشد آگاهی‌های دینی به دست خواهد آمد.
منابع و مآخذ

1. تبرکان کریم.
2. آرام، احمد، ۱۳۶۹، علوم در اسلام، تهران، نشر سروش.
3. این حسنی، احمد، بی‌نا، الکترونیک، دارکار.
4. امام خمینی، سید روح الله، ۱۳۷۰، صحیفه نبوی، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
5. انصاری، مرتضی، ۱۴۵۵ ق، کتاب الاطهار، قم، گنگره جهانی پژوهانش شیخ عظم.
6. بی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۷۷، در سند تاریخی در راه تقریب مفاهیم اسلامی، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
7. بی‌مهی، احمد بن حسین، بی‌نا، الکترونیک، دارکار.
8. خانم‌های، سید علی، بی‌نا، حکمت ولی‌تر، تهران، نشر مؤسسه زوسته‌ای انقلاب اسلامی.
9. دورات، ویل، ۱۳۶۵، تاریخ تاسیس، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
10. رضی‌زاده، محمد، بی‌نا، لام، على بن ابی طالب طلعت، بی‌نا، الکترونیک، دارکار.
11. سلیمانی، جعفر، ۱۳۹۱، ترویج ولایت، قم، مؤسسه امام صادق طلعت، ج. ۱۲.
12. سیوی، جلال الدین، ۱۴۰۱ ق، جامع الصغر، بی‌نا، الکترونیک، ج. ۱.
13. عاملی، زین الدین عاملی، شهدت نامه، ۱۴۱۰ ق، ش. ۱۴۶۶ ق، مرجع الیه، قم، نشر داوری، ج. ۱.
14. لوری، کوستا، بی‌نا، تاریخ و حکمت اسلام و عرب، بی‌نا، ج. ۱.
15. محمد بن سلیمان، ۱۴۱۴ ق، منابع و مبادلات، مدرک، مجمع الثقافة الاسلامیة، ج. ۱.
16. پرونده طباطبایی، محمد، ۱۳۶۰، سید جمال الدین اسدآبانی و میرزا شیرین زمین، تهران، بی‌نا.
17. مبارک شیرازی، ناصر، ۱۳۷۹، پیام امام ایرانیان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج. ۲.
18. نوری مشقی، ابوذر کریم، ۱۴۱۱ ق، ریاض الصالحین، بی‌نا، الکترونیک، ج. ۲.
19. نیماوری، سلمان بن حجاج، بی‌نا، صحیح مسلمم، بی‌نا، الکترونیک.
20. واعظ زاده خراسانی، محمد، ۱۴۱۷ ق، واسیل، الیزابت و البته، تهران، بی‌نا.