**صلح و عفو و دوستی از منظر ادیان و نقش آن در محیط زیست.**

**دکتر سید حسن حسینی**

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بیرجند.

dr. hasanhodeini@birjand.ac.ir

**چکیده.**

در بسیاري از متون دینى بر صلح، دوستى و بخشش تأکید فراوانى شده و بسـیاري از ادیان، به ویژه ادیان توحیدي، زمینه هدایت را براي بشر فراهم آورده اند. از منظـر قـرآن کـریم، در روابط اجتماعی همیشه عواطف انسانی بر عقل مقدم است و عقل انسانی تنها زمانی بـه کـار می آید که شخص فاقد عواطف قوي انسانی بوده، مـنش اخلاقـی در وي تقویـت نشـده و فضـیلتهـاي اخلاقی در جانش نفوذ نکرده باشد، اما از نظر کتاب مقدس مسیحیان، در مسـیحیت عفـو و بخشـش بـه دلیل محبت آنهاست و محبت برترین فضیلت در مسیحیت محسوب میشود.

اما از نظر اسلام، صلح و عفو و دوستی وهمزیستی مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانی اسلام که می‏فرماید: «قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ». ( آل عمران/64).

سیره عملی پیامبر اکرم (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) و ائمه معصومین (علیهم‏السلام) نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است. بی شک صلح و امنیت و عفو و دوستی در پرتو همزیستی مسالمت‏آمیز بشریت به ارمغان خواهد آمد. با توجه به اهمیت این موضوع ما در این مقاله به بررسی دیدگاه ادیان یهود، مسیحیت و اسلام درباره همزیستی مسالمت‏آمیز با پیروان ادیان دیگر و نقش آن درمحیط زیست پرداخته ایم.

واژه گان کلیدی: قرآن، صلح، عفو، دوستی، ادیان، محیط زیست.