بسم الله الرحمن الرحیم

مقام بلند ام المؤمنین خدیجه

مبارک وجودی که خدا تحویلش گرفت. توفیق بندگی نصیبش کرد. همه زندگی اش را به زیور بندگی آراست. مادر زهرابودن کم موهبتی نیست. چه کردی بانو که دنیا برایت سجده کرد. چه در تو دید که فخر فروشی یادش رفت . ام المؤمنین شایسته شماست مادر. بار غم مؤمنین و فرزندان آنان برایت سوز دل داشت. درخشش اسلام وام دارگوهر وجود شماست. خوش به حال مؤمنین . به شما می بالیم. خدا درودش را نثارتان کرد. شما انسان بودن را برای فرشتگان چه زیبا به تصویر کشیدی؟! نشان بندگی را به ثروت خود چه زیبا نگاشتی؟! ثروت اندوزی روز افزون اعراب کجا و نثار بی منت و بی چشمداشت شما کجا! زندگی در زیر سایه رضایت پیامبر، چه انتخابی ! مدافع اسلام بودن، چه سعادتی ! ذره ذره تا جاودانگی رفتن . ذره ذره بودن را معنی کردن. قدم به قدم تا اوج رسیدن. منحصر به فرد بودن، مثل همه نبودن ، جور دیگر دیدن شما را شایسته درود خدا می­کرد. راستی روزهای با فاطمه بودنتان به خیر بانو شیرین ترین روزهای عمرتان ، کاش از این دفترچه خاطرات ها داشتید . هر روز می نوشتید . دست به دست می چرخید و به ما می رسید . از دلخوشی هایتان می نوشتید از بلندی روحتان از وقت ها یی که بوی فاطمه را استشمام می کردید از بازی هایش از علاقه هایش می­نوشتید. از اینکه می دانستید دنیا به خاطر او و فرزندانش تمام قد ایستاده چه حسی داشتید بانو؟ اولین چادر نمازش را کی برسر کرد آن دردانه خلقت؟ از احساسش می­نوشتید از شیرین زبانی­هایش. بی دغدغه ترین زمان عمر فاطمه را روایت می کردید.بعد برایمان از اندوخته­هایتان می­نوشتید . چه گنجینه عظیمی در سینه داشتید ! زلال تصویر دنیا از زبان خدیجه ، کیمیایی می­شد برای خودش.