نسبت­سنجی تعدد روایت­های دینی و قومی و خشونت در خاورمیانه

ثمینا رستگاری[[1]](#footnote-2)

شهاب دلیلی۲

**چکیده؛**

از مهم­ترین مولفه‌های یک نظام دموکراتیک در عصر حاضر التزام به تکثرگرایی قومی و پذیرش پلورالیسم دینی است؛ تا به آنجا که پارادایم قالب در مباحث آکادمیک و سیاست­گذاری­های عملی همواره در سطوح ملی و بین­المللی بر این مهم تأکید دارند؛ اما آیا این رویکرد تئوریک در قالب ایده­ای عام در سیاست­گذاری­های ملی و منطقه­ای قابل پیگیری و پیاده­سازی است؟

خاورمیانه به عنوان منطقه­ی تلاقی قومیت­ها متعدد و فرقه­های دینی شناخته شده است و از مهم­ترین عوامل بروز خشونت­ها و تعارضات دینی و قومی در این منطقه را می­توان حضور این قومیت­های متنوع و بروز روایت­های متعدد از دین دانست. لذا سوال اصلی این نوشتار این است که «تعدد روایت­های دینی و قومی چگونه سبب بروز تخاصم­های خشونت­گرا در خاورمیانه شده است؟»

در راستای پاسخ به پرسش فوق، تلاشم داریم تا به روش جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای و به شیوه توصیف وضعیت حاضر و تحلیل اطلاعات به دست آمده فرضیه اصلی را مورد آزمون قرار دهیم. فرضیه اصلی ما در این نوشتار این است که:

از آنجا که ارزش­های جاری و ساری در هر باور قومی و هر فرقه دینی در قالب مفهوم عام فرهنگ قابل شناسایی هستند و مبانی معرفتی فرهنگ در خاورمیانه با مبانی معرفتی لیبرال دموکراسی تباین دارد، لذا ما شاهد تقابل و تخاصم ارزش­های قومی و دینی در خاورمیانه هستیم و رویکردهای تکثرگرایانه و پلورالیستی پاسخ­گوی برقراری صلح در خاورمیانه نخواهد بود.

کلیدواژگان؛ «لیبرال­دموکراسی»، «پلورالیسم»، «خاورمیانه»، «قومیت»، «صلح»؛

1. - دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

   ۲-دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز [↑](#footnote-ref-2)