**صلح و مقتضیات زمان امام علی ( ع ) و امام حسن مجتبی ( ع )**

**نویسنده اول : دکتر بمانعلی دهقان منگابادی**

دانشیار دانشگاه یزد

[Dehghan@barid.com](mailto:Dehghan@barid.com)

**نویسنده دوم : زهرا حمیدی فر**

دانشجوی ارشد نهج البلاغه

[Zahra.hamidifar2968@gmail.com](mailto:Zahra.hamidifar2968@gmail.com)

**چکیده :**

آیین الهی اسلام بیش از هر چیز انسان ها را به صلح و سازش و زندگی مسالمت آمیز دعوت می کند که این مهم با نظر دقیق و همه جانبه درمتن دین مقدس اسلام به عنوان یک اصل و قانون پایدار ثابت می شود.

شایان ذکراست که به وسیله پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش که ( آیا صلح درهمه جا و همه حال و بدون قید وشرط مورد پذیرش اسلام قرارگرفته یا اینکه پذیرش صلح با توجه به مقتضیات زمان ازشرایط خاصی برخورداراست؟) اثبات کنیم که جنگ امیرالمؤمنین بامعاویه ، باصلح امام حسن ( ع) سازگار است.

که این امر بعد ازبررسی منابع قرآنی و حدیثی صلح گرایی در اسلام پرداخته خواهد شد. البته زمامدار نباید فریب نمایش صلح را از دشمن خورده و زمینه را برای جنگ پیروزمندانه ی دشمن فریبکار آماده بسازد بلکه همان گونه که امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر فرمودند ، صلحی که دشمن عرضه می کند و مطابق رضای الهی می باشد نباید رد شود.

دریک جمع بندی کلی می توان گفت که جنگ امام علی(ع) بامعاویه جنگ باظلم بود که مخالفتی با اصالت صلح به جا ازدید حضرت ندارد لیکن امام حسن(ع) بنابه دلایل چندگانه نتوانست به مقصد اصلی که جنگ شرافتمندانه با معاویه بود بپردازد.

واژگان کلیدی: صلح ، جنگ ، امام علی(ع) ، امام حسن (ع)