«نهم ربیع الاول؛ نماد پویایی مکتب تشیع»[[1]](#footnote-1)

اگر مکتبی بخواهد زنده و پایدار بماند، باید خصوصیتِ پویایی را در خود حفظ کند. پویایی، نمودهای مختلفی دارد[[2]](#footnote-2).یکی از نمودها، **« وجود امامت مستمر و بدون وقفه حتی در سخت‌ترین شرایط »** می باشد.

این بحث[[3]](#footnote-3) را در مورد همه امامان معصوم می توان طرح کرد اما وجه طرح این بحث در نهم ربیع الاول، به جهت اهمیت بحث مهدویت و اهتمام ویژه به مقام قدسیِ حضرت ولی عصر است.

توجه به این نکته هم لازم است که پس از شهادت هر امام معصوم ، بلافاصله امامت به امام بعدی منتقل می شود. به همین خاطر آغاز امامت حضرت ولی عصر در روز شهادت پدر بزرگوارش امام حسن عسکری (یعنی هشتم ربیع الاول) می باشد ولی به جهت ایجاد فرصت برای طرح مباحث پیرامون امامت حضرت ولی عصر و یادآوریِ عمومیِ امامت و راهبریِ آن وجود بزرگوار، روز نهم ربیع الاول به عنوان سالروز آغاز امامت ایشان مطرح شده است

1. . حجت الاسلام قاسم فام [↑](#footnote-ref-1)
2. . در این باره رجوع شود به مقاله آقای محمدحسین پژوهنده تحت عنوان «پویایی و برنایی مکتب تشیع» که در شماره ۸۴ مجله اندیشه حوزه چاپ شده است [↑](#footnote-ref-2)
3. . وجود امامت مستمر حتی در سخت‌ترین شرایط [↑](#footnote-ref-3)