همایش بزرگداشت زنده یاد استاد دکتر عباس زریاب خویی (12 مهر 1382 - خوی)

همایش بزرگداشت استاد زریاب پس از به تعویق افتادن‏هایی سرانجام در 12 مهرماه 82،به‏ همت ادارهء کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،انجمن آثار و مفاخر استان آذربایجان غربی،فرمانداری‏ و شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی،در زادگاه آن زنده‏یاد برگزار شد.برگزارکنندگان برای هر چه بهتر برگزار کردن همایش صمیمانه کوشیده بودند تا از امکانات موجود در شهر دور از مرکز حد اکثر استفاده را بکنند.آفیش‏ها و پارچه‏های خبردهنده از مکان و زمان برگزاری همایش در تمام خیابان‏ها و میدان‏های مرکزی شهر نظر هر تازه واردی را جلب می‏کرد.برخورد و رفتار مسئولان به رغم محدودیت امکانات و کمی تجربهء برگزاری همایش‏هایی از این دست حاکی از علاقه‏مندان آنان به موضوع همایش و احساس غرورشان از برخاستن شخصیتی چون زریاب از میانشان بود.استقبال اهالی و به ویژه نسل جوان از همایش و حضور انبوه و متین آن‏ها در محل‏ برگزاری آن از آغاز برنامه تا پایان نیز که تا حدود ساعت هفت بعدازظهر ادامه یافت و در جریان‏ آن گذشته از گزارش‏های تشریفاتی و برنامهء کوتاه‏مدت موسیقی در حدود 15-16 سخنرانی و مقالهء علمی ایراد و ارائه گردید،گویای چنان علاقه و احساسی بود.

سخنرانان قبل از ظهر که غالبا از دوستان و آشنایان استاد زریاب بودند بیش‏تر مشتمل بود بر بازگویی خاطراتی از ایشان و ذکر محامدشان.اکثر آنان نیز به‏طور ضمنی و یا به صراحت از بی‏مهری‏یی که بر آن دانشی مرد فرهیخته روا داشته شده بود،سخن گفتند.استاد مجتبایی ضمن سخنان خود یادآور شدند که زمانی که پس از پایان یک دورهء تدریس در یکی از دانشگاه‏های‏ امریکا،سه چهار سالی پس از انقلاب به ایران برمی‏گشته،اولیای دو دانشگاه آمریکایی که از وضع دکتر زریاب خبر داشته‏اند،به واسطه وی ایشان را برای تدریس به امریکا دعوت می‏کنند و ایشان پاسخ می‏دهند که استخوان‏های من از این آب و خاک سرشته شده‏اند و من آن‏ها را به این‏ آب و خاک مدیون هستم.استاد در دورهء قبل از انقلاب هم که دو سال در دانشگاه بر کلی تدریس‏ کرده بود،به رغم خواهش هنینگ حاضر به تمدید قرارداد استخدام خود نشده،به هدایت همان‏ منطق و احساس به ایران بازگشته بود.

از جمله سخنرانان این همایش دکتر جلیل تجلیل،دکتر سید محمود انوار،احمد سمیعی، دکتر علی محمد مؤذنی،دکتر علی اشرف صادقی،دکتر فاطمه مدرسی،بهروز نصیری،سجاد آیدنلو،فرهاد طاهری،خانم عدل‏پرور،رحیم رئیس‏نیا،پرویز یکانکی زارع را می‏توان نام برد.