**مخاطرات زیست محیطی: صلح و رسالت بشر**

**سعید دیندارلو؛ دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه شیراز.**

**چکیده**

امروزه نظریه پردازان بجای بکارگیریِ مفهوم صلح به معنای فقدان جنگ، در رابطه با صلح مثبت و عدم وجود خشونت های ساختاری در درون و بین جوامع صحبت میکنند؛ اما این نظریه پردازان غالبا اثر تخریب کنندهِ خشونت بشری بر روی محیط زیست را نادیده گرفته، در حالیکه تخریب محیط زیست در همه اَشکال آن قادر به ایجاد منازعه و جنگ در عرصه داخلی و بین المللی میباشد. ما در این مقاله با مد نظر قرار دادن مفهوم مخاطره و اصل دور اندیشی، بر این نظریم که تاکید بر نقطه مشترکِ رسالت بشر در ادیان مختلف در راستای مسئولیتِ انسان در قبال حفظ محیط زیست و تلاش برای بهبود وضعیت آن، قادر به ایجاد گفتمانی واحد بوده که میتواند مبنای فعالیت های مشترک و پیشبرد صلح قرار گیرد.

**واژگان کلیدی:** محیط زیست، مخاطره، اصل دوراندیشی، صلح مثبت، رسالت مشترک بشر

**Environmental risks: peace and human responsibility**

**Saeid Dindarlou; Ph.D student in political science; University of Shiraz**

**Abstract**

Nowadays theorists instead of applying peace conception as lack of war, arguing about positive peace and lack of structural violence within and between societies; but they’ve often overlooked the devastating impact of human violence on the environment despite the fact that environmental degradation in every form is able to ignite conflict or even war in domestic or international levels. In this article, by considering risk and precautionary principle we hold this opinion that focusing on human shared responsibility in various religions to protect the environment and making it better, has the potential to create a common discourse which is able to be a base for joint actions and promoting peace.

**Key words**: environment, risk, precautionary principle, positive peace, human shared responsibility

Email: saeid.dindarlou@gmail.com