**نقش صلح امام حسن (ع) در تکوین تشیع**

زهرا شاهینی

کارشناسی ارشد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی

zahrashhini92@gmail.com

**چکیده**

یکی از مهم‌ترین محورهای مطالعاتی در باب مفاهیمی مانند صلح و اخلاق در ادیان به‌خصوص دین مبین اسلام، مطالعات تاریخی‌جامعه‌شناختی دراین‌باره است. خداوند متعال دین را برای نقش و تأثیری که در زندگی انسان‌ها دارد، نازل کرده است. ازاین‌رو به‌طور مثال پیامبر گرامی اسلام (ص)، پیام خود را در طول 23 سال و در عرصه‌ی عملی زندگی به مردم منتقل کردبنابراین صحبت از صلح یا اخلاق بدون توجه به نقشی که این مفاهیم در زندگی انسان‌ها دارند، بی‌معنا است. به همین دلیل تحلیل مهم‌ترین واقعه صلح در اسلام و شیعه، یعنی صلح امام حسن (ع) و نقشی که در تکوین تشیع به‌عنوان یک مذهب اعتقادی، سیاسی و اجتماعی داشته است، در اولویت قرار دارد. فرض بر این است که باوجود تأکید بیشتر محققان بر نقش عاشورا در شکل‌گیری تشیع بعد از رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، صلح امام حسن (ع) به‌خصوص در شکل دادن به شیعیان اعتقادی و متمایز کردن آن‌ها از کسانی که فقط به‌صرف مخالفت با بنی‌امیه پیرو ائمه (ع) بودند، نقش بسزایی داشته است. همچنین نقش این واقعه در شکل‌گیری تفکر انتظار در شیعه نیز پی گرفته خواهد شد.این تحقیق با استفاده از مطالعات تاریخ و به شیوه‌ی کتابخانه‌ای انجام خواهد شد.

واژگان کلیدی: صلح امام حسن (ع)، تشیع، انتظار