بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع دل نوشته : مقاومت و پیروزی ایران اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل

ای ایران، ای سرزمین نور، ای خاک مقدس که در هر گوشه‌ات عطر شهادت پیچیده و در هر کوی و برزنت نغمه‌ی عزت طنین‌انداز است! تو را چه بنامم که نامت در کلام نگنجد؟ تو را چه بخوانم که عظمتت در واژه‌ها محصور نشود؟ تو ایران اسلامی هستی، دیار مردمانی که با ایمانشان، با خونشان، با غیرتشان، در برابر طاغوت‌های زمانه ایستاده‌اند و فریاد «هیهات منّا الذلة» را به گوش عالم رسانده‌اند.

ای ایران، تو را دیده‌ام در هنگامه‌ی طوفان، در روزگاری که شیطان بزرگ، آمریکا، و فرزند نامشروعش، صهیونیسم غاصب، با تمام زر و زور و تزویرشان کمر به نابودیت بسته بودند. دیده‌ام چگونه در برابرشان، چون کوهی استوار ایستاده‌ای، نه از تهدیدشان هراسی به دل راه داده‌ای و نه از وسوسه‌هایشان فریب خورده‌ای. تو آن سرزمینی که با نام خدا، با ذکر حسین، با روح انقلاب اسلامی، در برابر هر طاغوتی قامت راست کرده‌ای و نشان داده‌ای که ایمان، از هر سلاحی قوی‌تر است و عزت، از هر قدرتی بالاتر.

ایران اسلامی، تو را چه باک از آمریکا، که خود را کدخدای عالم می‌پندارد؟ تو را چه هراس از اسرائیل، که چون غده‌ای سرطانی، بر پیکره‌ی امت اسلامی چنگ انداخته؟ تو که در مکتب خمینی کبیر درس عزت آموخته‌ای، تو که در راه خامنه‌ای، با قلب مطمئن به سوی نور گام برمی‌داری، تو که فرزندانت، از خرمشهر تا دمشق، از لبنان تا یمن، پرچم مقاومت را برافراشته‌اند. تو آن سرزمینی که به دشمن آموخته‌ای که نام ایران، نام شکست‌ناپذیری است؛ نام ایران، نام پیروزی ایمان بر کفر است.

ای دیار عاشورایی، تو را دیده‌ام در روزهایی که دشمن، با تحریم و تهدید، با فتنه و نیرنگ، خیال خام تسخیر تو را در سر می‌پروراند. دیده‌ام چگونه فرزندانت، در میدان‌های جهاد، از جبهه‌های دفاع مقدس تا جبهه‌های مقاومت، با دست‌های خالی اما دل‌هایی پر از ایمان، حماسه آفریدند. دیده‌ام چگونه سردار دل‌ها، قاسم سلیمانی، با نفس مسیحایی‌اش، روح مقاومت را در کالبد امت اسلامی دمید و نشان داد که ایران اسلامی، نه تنها در مرزهای خود، که در قلب هر مظلومی، پیروز است.

آمریکا، ای شیطان بزرگ، تو را چه گمان؟ گمان کردی که با دلارهایت، با بمب‌هایت، با رسانه‌هایت، می‌توانی قلب ایران اسلامی را تسخیر کنی؟ گمان کردی که با فشار و تهدید، می‌توانی این ملت را به زانو درآوری؟ نه، ای دشمن خدا! ایران اسلامی، با ایمانش، با غیرتش، با خون شهدایش، تو را به زانو درآورده است. ایران اسلامی، با استقامتش، با صبرش، با توکلش، تو را در باتلاق خودساخته‌ات فرو برده است.

و تو ای اسرائیل، ای رژیم غاصب، ای سایه‌ی شوم استکبار! تو را چه خیال؟ خیال کردی که با ترور، با جنایت، با اشغال، می‌توانی پرچم مقاومت را فرو بیاوری؟ نه، ای دشمن حق! ایران اسلامی، با فرزندانش، با حاج قاسم‌هایش، با حزب‌الله‌هایش، با انصارالله‌هایش، تو را در کابوس خودت گرفتار کرده است. هر موشک که از خاک لبنان بر سرت فرو می‌ریزد، هر فریاد مظلومی که در فلسطین طنین می‌افکند، امضای ایران اسلامی است بر پیروزی مقاومت.

ای ایران، ای سرزمین مقاومت، تو را چه نیازی به تأیید دنیا؟ تو خود، دنیایی از عزت و شرفی. تو آن آیینه‌ای که در آن، حقیقتِ ایمان به نمایش درآمده است. تو آن سرزمینی که در برابر هر یزیدی، حسینی ایستاده‌ای و در برابر هر شمری، عباسی قد کشیده‌ای. تو آن دیاری که با هر قطره خون شهدایت، عهدت را با خدا تجدید کرده‌ای و نشان داده‌ای که پیروزی، نه در تسلیحات است، نه در ثروت، که در ایمان است، در استقامت است، در عشق به حق.

ایران اسلامی، تو را می‌بینم که در برابر هر توطئه‌ای، استوارتر می‌شوی. تو را می‌بینم که در برابر هر تحریمی، خودکفاتر می‌گردی. تو را می‌بینم که در برابر هر تهدیدی، مقتدرتر می‌ایستی. تو آن سرزمینی که با نام خدا، با ذکر حسین، با روح انقلاب، نه تنها خودت را، که تمام امت اسلامی را به سوی پیروزی رهنمون شده‌ای. تو آن پرچمی که تا ابد برافراشته خواهد ماند، پرچم عزت، پرچم مقاومت، پرچم پیروزی.

ای خدای مقاومت، ای خدای عاشورا، ای خدای شهادت! ایران اسلامی ما را در مسیر حق استوار بدار. قلب‌های ما را به نور ایمان روشن کن. گام‌های ما را در راه مقاومت ثابت نگه دار. و نام پیروزی را تا ابد بر پیشانی این ملت حک کن، که ایران اسلامی، با مقاومتش، با ایمانش، با عزتش، در برابر آمریکا و اسرائیل، تا ابد پیروز است!

محمد مهدی قارئی