در روزگار ما و در هر گوشه از جهان، هر روز شاهد درگیری، جنگ و کشتار بسیاری از همنوعانمان هستیم. در حالی که بنیان جهان بر اساس نظم، صلح، همزیستی و عدل و درستی است و صلح و دوستی محور جهان است. روابط انسان ها با یکدیگر هنگامی که بر اساس ملاک های منطقی، عاقلانه و عادلانه برقرار شده باشد، از آسیب پذیری، جنگ و درگیری در امان خواهد بود. در این بین دیدگاه های سازنده و مفید می توانند عادلانه ترین ملاک ها را برای تنظیم روابط انسان ها بیان و عمل کنند.

در این مقاله تلاش بر این است که دیدگاه های سه دین بزرگ ابراهیمی در مورد صلح و دوستی و هم­چنین همزیستی مسالمت­آمیز از دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرارگیرد.

نتیجه آن­که در ادیان ابراهیمی(یهود ، مسیحیت و اسلام) صلح و همزیستی دوستانه یک حقیقت واقعی است و اساس این ادیان بر محبت و صلح استوار است. این امر به دفعات در کتاب های مقدس ادیان یادشده بیان شده است و هم­چنین گفتار و رفتار ارائه دهندگان و پیروان واقعی آنان مؤید این امر است.

از جمله آیه " قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله " آیه 64 سوره آل عمران و نیز خودداری پیامبر اسلام و امام علی از شروع جنگ و برخورد محبت آمیز آنان با اسیران بر اساس تفکر اسلام و ارزش گزاری اسلام به صلح و دوستی است.