"اسلام و نقش عدالت در صلح و امنیت بین المللی"

دکتر حسن بشیر

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

Drhbashir100@gmail.com

چکیده:

برقراری "صلح" و "امنیت" در اسلام بر پایه برقراری "عدالت" استوار است. تحقق عدالت در حوزه های فردی، اجتماعی، ملی و بین المللی است که صلح و امنیت را برقرار می کند. بدون تحقق عدالت، برقراری صلح و امنیت قابل تصور نیست. ادیان الهی و دقیقا اسلام برای تحقق عدالت و برقراری صلح میان انسانها با پیروی از اصول اخلاقی و عملی آنها نازل شده اند. محدوده ها و معیارهایی که ادیان برای تحرک انسانها ترسیم کرده اند تنها در حوزه فردی مفهوم نداشته و فراتر از آن جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انسان را شامل می شود. خدای خالق انسان، انسان را با دو راهنمای درونی یعنی عقل، و بیرونی یعنی پیامبر به سوی جامعه ای مطلوب که بر اساس عدالت استوار است رهنمون می سازد. در این مقاله تلاش شده است که بر پایه مکتب "ساختارگرایی" که بر تعامل عناصر مختلف متکی است و نظریه آمستوتز (Amstutz, 2001) که در باره نقش تشکیلات دینی در ساختار سیاست خارجی و روابط بین المللی استوار است، نقش اسلام در تعامل میان ساختار فردی و ساختارهای اجتماعی و بالاخره بین المللی در زمینه صلح و نیز تاثیر تشکیلات دینی در تحقق عدالت و برقراری صلح بین المللی بحث شود. ادیان الهی با تعامل متقابل و تکیه بر اصول اخلاقی مشترک می توانند از طریق تشکیلات و سازمانهای دینی بر جهت گیری انسانها به سوی صلح و عدالت راهنما باشند. در عصر کنونی، که صلح و امنیت بیش از هر چیز دیگر برای آرامش جامعه بین المللی مورد نیاز است، عدالت در حوزه های گوناگون داخلی و خارجی جوامع انسانی که زمینه برقراری صلح و امنیت را تامین خواهد کرد می تواند از طریق همکاری جدی تشکیلات و سازمانهای مربوط به ادیان الهی تحقق یابد.

کلید واژه ها:

اسلام، ادیان الهی، صلح، عدالت، ساختارگرایی، تشکیلات دینی، روابط بین المللی.