**امام خمینی و رویکرد صلح­طلبانه در مواجهه با اقلیتهای دینی**

**ولی­الله عباسی**

V\_abbasi1362@yahoo.com

**چکیده**

بحث اسلام و خشونت و جنگ، بحث دیرینه‌ای است، امّا در پی تحوّلات یکی دو دهه أخیر در جهان، به‌ویژه جهان اسلام، توجّه جهانیان، خصوصاً غربی‌ها، به این موضوع بیشتر جلب شده است و برخی با استفاده از این وضعیّت، تعالیم اسلامی را مورد هجمه قرار داده و اسلام را دینی جنگ­طلب و مخالف صلح و تساهل معرفی کرده­اند. بر این اساس، صلح و تساهل را در دنیای امروز اغلب مفاهمی می‌دانند که محصول دنیای غرب و مدرنیته است و تمدن و فرهنگ‌های دیگر، به‌ویژه اسلام با چنین مفاهمی آشنا نیستند، در حالی که پژوهش‌هاي علمی و تاریخی بیانگر آن است که این تصور تا چه اندازه وارونه است؛ اسلام، به عنوان دین تمدن­ساز، در طول تاریخ بهترین و عالی‌ترین چهره صلح و دوستی و تحمل عقاید و افکار مخالفان و اقلیتهای دینی را از خود نشان داده و صدها سال پیش از آن‌که اروپاییان از صلح و تساهل سخن بگویند، مسلمانان در فرهنگ و تمدن اسلامی به آن پایبند بوده‌اند. پیامبر اکرم(ص)، چهارده قرن قبل در دنیایی که مفهوم صلح و همزیستی دینی برای بشر کاملا ناشناخته بود، آن را با صراحت کامل شناخت و ملت مسلمان را به آن دعوت کرد. در دوره معاصر نیز شیوه حکومتی امام خمینی (ره) بهترین الگو در مواجهه با اقلیتهای دینی است. ایشان بر اساس مبانی دینی به تبیین حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیتهای مذهبی و دینی پرداخته و بر حق حیات و برخورد محبت­آمیز و محترمانه و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تاکید می­کند. صلح و دوستی در اندیشه امام خمینی دارای مبانی دینی، فلسفی و عرفانی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله مهمترین این مبانی، عشق و محبت، نظریه وحدت وجود و کرامت انسان است.

واژگان کلیدی: اسلام، جهاد، صلح، تساهل، محبت، کرامت انسان.