**یا صالح**

**خلاصه مقاله**

**عنوان مقاله: بنیانهای نظری(و عملی) صلح، عفو و دوستی از منظر ادیان**

**نام محقق: شیوا نیرومند**

نویسنده و محقق آزاد

**آدرس الکترونیکی: shaketi@yahoo.com**

از آنجایی که تمامی ادیان منشأ الهی دارند، راه شناخت الوهیت را نیز بیان داشته­اند و صلح را لازمه اولیه برای مسیر شناخت الوهیت می­دانستند. صلحِ با خود و جهان، صلحِ درون و بیرون. بدین معنا که توجه انسانها را به بخش الهی درونشان معطوف می­کند تا همواره هشیار باشند که در زیر این ظواهر متعدد و چهره­های متفاوت، الوهیتی واحد وجود دارد که یکپارچه است و همه ما اجزاء یک پیکره واحد هستیم که در هماهنگی با هم اهداف این پیکره را به انجام میرسانیم. از اینرو تعالیم اولیه و مهم ادیان بر مبنای صلح فردی و جهانی پایه­گذاری شده­است. اولین گام در راستای صلح، نحوه برخورد انسانها و اولین کلامی که بین آنها در بدو ملاقات رد و بدل می­شود، است. این واژگان اولیه شاید شکلشان کمی متفاوت با یکدیگر باشد، ولی در باطن معنای یکسانی را به آدمی متبادر و متذکر می­شوند. این واژگان عبارتند از: سلام، شالوم، درود، ناماسته و...؛ تا با این واژگان پیوند اجزاء شاکله مستحکم گردد. دومین گام در راستای صلح، آئینهای دینی همچون؛ نمازها، نیایشها و مراقبه­هاست. در اوقات مختلف زمانی، صبحگاهان، ظهرگاهان، عصرگاهان، شبگاهان. این اوقات شرعی یا عرفی، زمانهاهایی هستند که در آن مقطع زمانی، انسانها اوقات فراغت از کار داشتند و می­توانستند بدین­صورت خود را از آلودگیهای جهان مادی که با آن در اصطحکاک مداوم بودند، پاک کنند. صبحها با نیرویی تازه، شاداب راهی کار و زندگی شوند و در نهایت شبها خود را از آلایشها پاک گردانده، آسوده بیاسایند تا با جسم، روان و روحی سالم، روز دیگری را آغاز نمایند تا بتوانند در صلح و دوستی در کنار یکدیگر زندگی مسالمت­آمیزی داشته باشند. در این مراقبات و پالایشها، آدمی به سوی الوهیت خود رهنمون می­گردد، تا بتواند با مشاهده نورِ اشراق، دریابد که اصل و ذات وی نور است و جزئی از شاکله واحدِ روح الهی می­باشد.

**کلمات کلیدی:** صلح، انسان، جهان، مراقبه، الوهیت