**عنوان مقاله : بنیان های نظری صلح، عفو و دوستی از منظر ادیان**

**حمیدرضا محمد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی**

**غزاله رحمانی کارشناس روانشناسی دانشگاه تهران**

چکیده:

واژه ی صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت و دشمنی میان مردم بود. صلح از قدیمی ترین آرمان ها و نماد های بشری است. و به دلیل اینکه بیشتر از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و خطر بوده است، همواره انسان ها چه از لحاظ تئوریکی و چه به لحاظ راه حل های عملی، در تلاش چاره جویی برای رسیدن به آن بوده اند.

رسالت همه ی ادیان آن است که بشر به کمال برسد و از جمله جلوه های کمال، زندگی در صلح و آرامش که البته مبتنی ر عدالت باشد می باشد.

جایگاه برجسته ی ادیان در تعریف و ترویج صلح به حدی بود که حتی ادیان جعلی و ساختگی هم مقوله ی صلح و دوستی را دست مایه ی خود قرار داده اند.

محققین حوزه ی ادیان در خصوص ادیانی مانند هندوئیسم، بودائیسم، یهودیت، مسیحیت و کاملتر از همه اسلام نیز تاکید به جایگاه والای صلح در همه ی شئونات زندگی کرده اند .

در واقع می توان گفت صلح یک مفهوم مشترک هم جهانی و هم دینی در بین ادیان و کشور های جهان است .

این مبحث ، صلح و دوستی ،علاوه بر ارزش و جایگاه بالقوه دارای نتایج ارزشمندی در روابط فردی ، جامعه و دینی می باشد .