**عرفان مولانا و صلح بین‌المللی**

*حیدر شهریاری****[[1]](#footnote-2)***

**چکیده**:

رسیدن به صلح بین‌المللی از خلال جهان‌بینی‌ها، منظرها و شیوه‌های متعددی قابل بررسی و دسترسی است. جهان‌بینی‌های متعدد و متکثر و بالطبع آن، منظرهای فردی، جمعی و بین‌المللی از جمله جهان‌بینی‌های کنونی و حاضری هستند که هر یک به فراخور خود شیوه‌های به خصوصی راجع به صلح بین‌المللی ارائه و ابراز می‌دارند. یکی از منظرهای فردی و مهم به منظور تشریح و ارائه تصویری از ایجاد و تداوم صلح بین‌المللی منظر عرفانی است که اساساً از سطح تحلیل فردی شروع شده و نتایج و پیامدهای جمعی و بین‌المللی به منظور کسب (دسترسی)، حفظ و تداوم صلح بین‌المللی را به همراه خواهد داشت. در این نوشتار سعی بر آن است تا جهان‌بینی و منظرِ عرفانیِ مولانا نسبت به وجود، اشاعه و تداوم صلح بین‌المللی را تبیین و توضیح نماییم. در این راستا، سه مقوله‌ی متفاوت اما مرتبط باهم، یعنی عشق به جهان هستی، وحدت جهان هستی و تضاد جهان هستی از منظر عرفانِ مولانا به منظور تحقق امر مذکور مورد بررسی قرار خواهیم داد. بررسی مقوله‌های سه‌گانه فوق با استفاده از روش تحلیل متن، ارائه تصویری کلی از آنچه که مولانا کثرت در عین وحدت را در آثار خود به منظور پرهیز از خشونت در سطح فردی ارائه داده است می‌تواند نتایجِ صلح در سطح جمعی و بین‌المللی را به همراه داشته باشد و به عنوان یکی از جهان‌بینی‌ها و منظرهای نو در میان جهان‌بینی‌ها و منظرهای موجود به منظور تحقق صلح بین‌المللی ارائه گردد.

**کلید واژگان**: جهان‌بینی عرفانی، عرفان مولانا، صلح بین‌المللی، کثرت در عین وحدت

1. فارغ‌التحصیل دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی [↑](#footnote-ref-2)