**بسم الله الرحمن الرحیم**

**نهم ربیع الاول، فرصت­ها و تهدیدها**

روز نهم ربیع‌الاول، به عنوان سالروز آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن العسکری (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، یکی از مناسبت‌های کلیدی در تقویم اعتقادی شیعه به شمار می‌رود که ظرفیت­های متعددی برای بحث و بررسی در ابعاد مختلف آن وجود دارد. یکی از مباحث مهم قابل طرح در این زمینه، تبیین فرصت­ها و تهدیدهایی است که می­تواند پیرامون این روز شکل بگیرد. این فرصت­ها و تهدیدها، به­ویژه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، اهمیت مضاعف یافته، می­توانند پیامدهای بسیار مهم و جدی هم از جهت فرصت­ها و هم از جهت تهدید­ها، در ابعاد دینی و مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و حتی علمی برجای گذارد و در عین حال، تعاملات منطقه­ای و بین­المللی نظام اسلامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. افزون بر آنکه بازتاب خبری نوع کنشگری شیعیان در این روز، می­تواند در همگرایی و یا واگرایی جهان اسلام و اتحاد یا شکاف بین مسلمانان جهان تأثیرات عمیقی برجای بگذارد. از این­رو، دراین نوشتار به صورت اجمالی به تحلیل دو محور اصلی فرصت­ها و تهدیدهای مرتبط با روز نهم ربیع الاول پرداخته می­شود:

1. **فرصت­ها**

روز نهم ربیع الاول به عنوان آغاز رسمی امامت حضرت ولی ظرفیت­های فراوانی در حوزه­های مختلف دارد که در صورت استفاده درست از این روز، فرصت مناسبی در اختیار جامعه اسلامی قرار می­دهد تا در عین تعمیق باورهای مهدوی، به تقویت سرمایه اجتماعی نظام اسلامی نیز یاری ­رساند و موجب همگرایی و وحدت بین مسلمین با اعتقادات مذهبی مختلف می­گردد. برخی از این فرصت­ها عبارت است از:

* **تقویت فرهنگ مهدویت و انتظار:**

روز نهم ربیع­الاول، بستر مناسبی برای باز تعریف و ترویج آموزه­های مهدوی در جامعه اسلامی و حفظ و تقویت فرهنگ شیعی، در تجدید عهد با امام و پیشوای معصوم در زمان حاضر است. همچنانکه به گواهی تاریخ بین شیعیان در زمان حضور معصومان مرسوم بوده که پس از رحلت و یا شهادت هر امام، ضمن تسلیت، با پیشوای جدید بیعت می­کردند. این شیوه درباره امام دازدهم نیز جاری بود. هنگامی که ابوالادیان، نماینده امام عسکری از ماموریت بازگشت، دید مردم به اشتباه به سراغ جعفر رفته­اند و او را به مرگ برادر تسلیت می­دهند و به امامت تهنیت می­گویند. اگرچه این روایت نشان دهنده خطای شیعیان در شناخت مصداق امام است ولی بیانگر رواج این شیوه درمیان امامیه است. بر همین اساس، این روز می­تواند زمینه ساز ارتقای معرفت عمومی درباره فلسفه غیبت، وظایف منتظران، عملکردشناسی خواص شیعه در شناخت امام دردوران انتقال امام و راه شناخت امام حقیقی، و مسائلی از این دست گردد و به تقویت فرهنگ مهدویت و انتظار در جامعه یاری رساند.

* **فرصت بازخوانی تاریخ امامت و خلافت**

نهم ربیع، به عنوان سالروز آغاز امامت امام زمان می­تواند زمینه­ای مناسب، برای بازخوانی تطبیقی تاریخ امامت و خلافت در صدر اسلام را فراهم نموده و با تمرکز بر تفاوت­های اساسی دو مفهوم« امامت الهی» و « خلافت سیاسی» به تعمیق فهم تاریخی و کلامی جامعه نسبت به تحولات پس از رحلت نبی مکرم اسلام یاری رساند. همچنانکه، بررسی اسنادی و تحلیلی وقایع منتهی به غیبت امام دوازدهم، نقش فرقه­های انحرافی و جریان­های فکری در تثبیت امامت و یا تضعیف مواضع اهل بیت، برخورد ائمه با حکومت­های وقت و استراتژی ایشان در مواجهه با حاکمان وقت، می­تواند درک جامعه را نسبت به امامت در اندیشه شیعه، و نقش شیعیان تثبیت یا تضعیف جریان تشیع در طول تاریخ ارتقاء بخشد. این رویکرد نه تنها به تقویت هویت اعتقادی کمک می­کند، بلکه می­تواند در عرصه گفت و گوی بین مذهبی با رویکرد علمی و غیر تقابلی نقش آفرین باشد.

* **بهره­برداری فرهنگی در راستای انسجام اجتماعی**

از آنجایی که اندیشه مهدویت از آموزه­های مشترک میان مذاهب اسلامی است و همه مسلمانان بر ظهور حضرت مهدی در آخرالزمان اتفاق نظر دارند، تبیین صحیح این آموزه در مناسبت نهم ربیع، و تأکید بر مشترکات کلامی و اعتقادی میان مذاهب اسلامی در موضوع مهدویت و پرهیز از مسائل حساسیت برانگیز، می­تواند زمینه ساز تقویت انسجام اجتماعی و حفظ سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. این رویکرد به­ویژه باتوجه به ترکیب جمعیتی ایران از تنوع مذهبی، اهمیت مضاعفی دارد. بهرگیری از ظرفیت­های فکری، فرهنگی و مناسک مذاهب مختلف اسلامی در بزرگداشت این روز، نه تنها به افزایش نشاط اجتماعی می­انجامد، بلکه در راستای تحکیم هویت دینی مشترک و ارتقای همبستگی ملی نیز موثر است. مشارکت آگاهانه همراه با احترام متقابل اقوام و مذاهب اسلامی در این مناسب، می­تواند به عنوان الگویی موفق از هم زیستی مذهبی به تقویت فرهنگی و هویت جمعی در کشور بینجامد و مقدمه­ای برای شکل­گیری تمدن نوین اسلامی باشد.

* **نهم ربیع فرصتی علمی برای بازخوانی مفهوم امامت**

روز نهم ربیع، می­تواند بستری برای ایجاد انگیزه در جهت پژوهش­ها، همایش و تولیدات علمی در حوزه امامت و مهدویت را فراهم نماید. تمرکز بر بعد علمی به این رویکرد سطحی و تفرقه افکنانه، می­تواند فرصت­هایی مانند تقویت مبانی نظری امامت، انتظار و تبیین صحیح سیره ائمه و امام زمان و همچنین نواب ایشان در عصر غیبت در تعامل با مذاهب مختلف را فراهم آورد. همچنانکه این رویکرد می­تواند بستری برای تحلیل کارکردهای حکومت مهدوی، پاسخ به شبهات، بررسی تفاوت اندیشه مهدویت و تفاوت آن با سایر مکاتب اسلامی و ارائه راهکار برای تقلیل اختلافات و همچنین تبیین آثار اجتماعی و سیاسی این باور در جهان معاصر فراهم کند.

* **ظرفیت دیپلماسی فرهنگی در سطح جهان اسلام**

نهم ربیع­الاول، در صورت تبیین بر اساس رویکرد تقریبی و عقلانی، می­تواند زمینه مناسبی برای دیپلماسی فرهنگی در سطح جهان اسلام برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید. استفاده از این روز به عنوان ارائه تصویری امید بخش و اخلاق مدار مبتنی بر عقلانیت دینی از مهدویت در جهان اسلام یکی از ابزارهای کارآمدی در این راستا است. گفتگوهای علمی، تبادل نظر بین اندیشمندانن مسلمان و تولید محتوای مشترک رسانه­ای، از دیگر شیوه­هایی است که می­تواند روابط فرهنگی و فکری میان مسلمانان را تقویت کند. این روز ظرفیت بالایی دارد تا با برگزاری نشست­ها و همایش­های بین المللی به بررسی مفاهیمی مانند عدالت جهانی، ایجاد صلح پایدار و مسائلی از این دست به تحکیم روابط بین مسلمانان یاری رساند. معرفی نهم ربیع‌، به عنوان آغاز امامت امام زمان و روز بیعت با ایشان، فرصتی برای نمایش چهره‌ای عقلانی و دور از خرافات از اسلام شیعی است که در تقابل با روایت‌های افراطی و تفرقه‌افکن، می‌تواند به جذب افکار عمومی در جهان اسلام کمک کند. در مقابل بهره برداری اشتباه و نادرست از این روز بستر رشد تهدید­ها و فرصت سوزی­ها خواهد بود.

1. **تهدیدها**

روز نهم ربیع الاول، در کنار فرصت­هایی که به برخی از آنها اشاره شد، در صورت عدم مدیریت صحیح و سوء بهره­برداری، می­تواند تهدیداتی در سطوح مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حتی امنیتی در پی داشته باشد. غفلت از رویکرد عقلانی و تقریبی در مواجهه با این روز، زمینه­ساز آسیب­هایی خواهد بود که برخی در ادامه بیان می­شود:

* **ایجاد شکاف در همبستگی ملی وحد اسلامی**

یکی از مهم­ترین تهدیدهایی که از سوء بهره برداری از نهم ربیع الاول می­تواند برای نظام اسلامی ایجاد شود، تبدیل این روز به نماد و بستری برای اختلاف افکنی مذهبی و اهانت به مقدسات اهل سنت است. شیوه­ای که برخی از جریان­های افراطی و انحرافی در جهان اسلام به دنبال آن بوده و ترویج می­کنند و این جریان­ها با بهره­گیری از مفهوم « برائت» تلاش دارند تا رفتارهای توهین آمیز و تفرقه­ساز را در میان شیعیان عادی­سازی نموده و مشروع جلوه دهند. بی­تردید اصل برائت یکی از مبانی مهم اعتقادی مذهب تشیع محسوب می­شود؛ اما تمایز میان برائت مبتنی بر عقلانیت دینی و مستند، با رفتارهای افراطی، هتاکانه و فاقد پشتوانه شرعی امری بسیار ضروری است که در صورت غفلت از آن بی تردید چهره عقلانی شیعه در جهان اسلام را تخریب نموده به وحد اسلامی آسیب زده و با توجه به تکثیر مذهبی در جامعه ایران موجب شکاف در همبستگی ملی نیز خواهد بود. همبستگی­ای که امروزه جامعه ایران با توجه به تهاجم همه جانبه جهان استکبار بیش از پیش بدان نیازمند است.

برهمین اساس برگزاری مراسم­هایی با محتوای ساختارشکنانه و توهین آمیز مانند« مراسم عمر کشان» که پشتوانه شرعی و تاریخی معتبری نیز ندارد و مورد نهی و تقبیح مراجع عظام تقلید نیز قرار گرفته است، نه تنها موجبات تشدید تنش فرقه­ای در جهان اسلام می­شود و از جهت امنیتی برای خود شیعیان نیز مخاطره آمیز است. بلکه چنین رفتارهایی به تقویت پروژه اسلام هراسی و تخریب وجهه عقلانی مکتب اهل بیت در جهان اسلام نیز منتهی خواهد شد

* **فرصت سوزی علمی و رواج خرافه­گرایی و تحریف معارف دینی**

یکی دیگر از تهدیدهای مهم که در صورت عدم استفاده صحیح از ظرفیت نهم ربیع می­تواند دامنگیر نظام جمهوری اسلامی ایران گردد، رواج برداشتهای ناصواب و خرافه­گرایانه در جامعه شیعی است که ضمن تحریف معارف و اصول مسلّم دینی، موجب تضعیف ظرفیت­های علمی این مناسب نیز می­شود. نسبت باورهایی مانند«روز رفع القلم» به این روز با تلقی نادرست از انجام گناهان بدون اینکه شخص مستوجب عذاب الهی باشد، نمونه­ای روشن از انحراف در فهم صحیح معارف دینی است که توسط هیچ مستند و منبع معتبر فقهی، روایی و عقلی پیشتیانی نمی­شود. بلکه در تعارض کامل با مبانی عقلی و معرفتی و دینی اسلام قرار دارد. اتخاذ این گونه رویکردها به جای بهره برداری علمی و صحیح از ظرفیت این روز برای باز تولید اندیشه اصیل اسلامی و تبیین درست مهدویت، منجر به فرصت سوزی گسترده و زوال عقلانیت دینی در بخشی از جامعه شیعی خواهد بود. در واقع نهم ربیع الاول در چنین فضایی نه تنها کمکی به افزاش آگاهی و گفتمان سازی تمدنی نظام اسلامی نخواهد کرد، بلکه می­تواند به عنوان نمادی از تحریف مفاهیم دینی و تولید خرافات جاهلانه در ذهنیت عمومی مسلمانان مبدل شود.

* **تضعیف گفتمان مهدویت از طریق حاشیه­سازی**

یکی دیگر از تهدیدهای بهره برداری سوء از روز نهم ربیع، پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، نظیر لعن علنی و تمرکز افراطی بر اختلافات اعتقادی به جای تمرکز بر مسائل مهدوی و تبیین جایگاه مهدویت در جامعه است که موجب غفلت از کارکردهای اصیل نهم ربیع‌الاول در ترویج فرهنگ انتظار، تبیین وظایف منتظران، و امیدآفرینی در جامعه می‌گردد. این انحراف از محورهای اصلی انحراف در این روز بوده که باعث فرصت‌سوزی در بهره‌برداری از این روز به‌عنوان مناسبت معرفتی و تمدنی در تقویم شیعی می‌شود.

* **استفاده ابزاری جریان­های افراطی و معاند از روز نهم ربیع الاول**

یکی دیگر از تهدیدهای جدی در ارتباط با نهم ربیع‌الاول، بهره‌برداری ابزاری جریان‌های افراطی و انحرافی مانند جریان شیرازی‌ها یا انجمن حجتیه از این روز برای ترویج قرائت‌های تفرقه‌افکنانه و انحرافی از مکتب تشیع است. این جریان‌ها با مصادره این روز، آن را به بستر و نمادی برای تبلیغ ایدئولوژی‌های افراطی و ضد وحدت تبدیل کرده و در تقابل آشکار با رویکرد عقلانی، اخلاقی و وحدت‌گرای حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرند. هدف آنان نه تنها تخریب مبانی اعتقادی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است، بلکه از این طریق به جایگاه مرجعیت دینی ضربه زده و اعتبار نهاد روحانیت شیعی را نیز در سطح جامعه تضعیف می کنند. در نتیجه، نهم ربیع‌الاول را از فرصتی برای ارتقاء معرفت و انسجام دینی، به ابزاری برای پروژه‌های تفرقه‌افکنانه و تخریبی مبدل می­کنند.

* **آسیب به امنیت ملی و روابط بین المللی نظام اسلامی**

از دیگر تهدید­هایی که از سوی برخی از جریان­های انحرافی و افراطی در این روز می­تواند به وجود آید، آسیب به امنیت ملی و روابط بین المللی نظام اسلامی است. اقدامات هتاکانه و ساختارشکنانه جریان­هایی که سعی می­کنند این روز را که سالروز آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن العسکری(عج) است، به نمادی برای ابراز انزجار نسبت به شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت تبدیل کنند. رویکردی که می­تواند با توجه به فضای تبادل ارتباط در عصر حاضر تبعات امنیتی و سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد. تحریک افکار عمومی اهل سنت در داخل و خارج کشور، تضعیف جایگاه دینی و اخلاقی ایران در میان امت اسلامی و بهر برداری رسانه­های خارجی از این رفتارها که از هر فرصتی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده می­کنند، از جمله تهدیداتی است که در صورت بهره­برداری سوء و غلط از این روز می­تواند هزینه­های سنگینی برای کشور و همچنین شیعیان سراسر جهان ایجاد کند.

در مجموع روز نهم ربیع الاول، با توجه به ظرفیت‌های معرفتی، فرهنگی و اجتماعی که دارد، می‌تواند بستری ارزشمند برای تبیین آموزه‌های مهدوی، تعمیق معرفت عمومی نسبت به امام عصر، تقویت انسجام اجتماعی و احیای سنت‌های اصیل شیعی مانند بیعت با امام معصوم باشد. همچنین، با توجه به باور مشترک بسیاری از مسلمانان درباره مهدویت، این روز می‌تواند فرصتی برای هم‌گرایی مذاهب اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی و هویت جمعی در جامعه اسلامی به‌ویژه در ساختار جمهوری اسلامی ایران به شمار رود.

در مقابل، غفلت از مدیریت صحیح این مناسبت، می‌تواند زمینه‌ساز تهدیدهایی جدی برای نظام اسلامی گردد؛ از جمله تفرقه‌افکنی مذهبی، تخریب چهره تشیّع، تضعیف مرجعیت دینی، رواج خرافات و بهره‌برداری جریان‌های معاند برای ضربه‌زدن به امنیت ملی و روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران. از این رو، بهره‌گیری درست و هوشمندانه از این روز نیازمند رویکردی عالمانه، اعتدالی و وحدت‌محور است تا ضمن حفظ اصالت‌های اعتقادی، از فرصت‌سوزی‌ها و تهدیدهای احتمالی پیشگیری شود.//.

حجت الاسلام حجت حیدری چراتی