**بازنمایی فرآیند تاریخی صلح و دوستی در تمدن اسلامی: با تاکید بر همزیستی مسالمت آمیز بین الادیانی**

پیمان زنگنه

مربی­گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

P\_zanganeh@birjand.ac.ir

سمیه حمیدی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

Somaye.hamidi@birjand.ac.ir

**چکیده**

صلح و دوستی از مفاهیم آرمانی و با اهمیتی است که بشریت در فرآیند تاریخ در آرزوی تحقق آن بوده است و برای استقرار آرمان صلح پایدار به منظور از بین بردن آثار و پیامدهای شوم جنگ و ستیز در روابط میان ملت­ها تلاش فراوانی کرده است. ادیان از جمله کانون­هایی هستند که می­توانند، محملی برای تولید صلح و دوستی باشند و به بسیاری از ستیزهای تاریخی که با محوریت امر دینی صورت گرفته است؛ خاتمه دهند. در این راستا تعاملات بین­الادیانی، مکانیزم موثری در جهت پاسداشت صلح و دوستی بوده و با برگزاری نشت­های مبتنی بر وفاق و دوستی میان ادیان و مذاهب، آرمان صلح و دوستی دست یافتنی­تر خواهد شد. اسلام از جمله ادیان جهانشمولی است­که ضمن تاکید بر مبارزه با مظاهر ظلم و بی­عدالتی به دنبال تحقق آرمان صلح و دوستی در عرصه مناسبات انسانی و بین­الادیانی می­باشد. آیات، روایات و سنت پیامبر (ص) از جمله ماخذ نظری اسلام در خصوص صلح و دوستی می­باشد. این­گنجینه نظری ارزشمند که پشتوانه­ای برای توجه به مقوله صلح و دوستی است، مورد توجه بسیاری از کارگزاران اسلامی واقع شده است. این مبانی نظری به عنوان منشوری اخلاقی موثر بر کردار عملی آنان در خصوص ادیان دیگر نیز مورد توجه بوده است. نوشتار پیش رو بر آن است تا نسبت مبانی نظری صلح و دوستی در اسلام را با پیشینه تاریخی و عملی آن، در ارتباط با سایر ادیان مورد تحلیل و برسی قرار دهد.

**واژگان کلیدی**: صلح، دوستی، تمدن اسلامی، تعامل بین­الادیانی