**تبیین جایگاه صلح‌گرایی در دین**

**دکتر سیدمحمدهاشم پورمولا**

استادیار دانشگاه شیراز

[pourmola@shirazu.ac.ir](mailto:pourmola@shirazu.ac.ir)

**ریحانه طاهری**

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه شیراز

[Taheri\_reyhaneh@yahoo.com](mailto:Taheri_reyhaneh@yahoo.com)

**چکیده**

مبحث «صلح» را می‌توان به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر به شمار آورد که همواره در طول تاریخ با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. «صلح‌گرایی» نیز غایتی است که تمامی ادیان و مذاهب بزرگ، به تأمل و ارائه‌ی راهکارهایی در مورد آن پرداخته‌اند. حال این سؤال مطرح است که آیا خود دین، می‌تواند عامل مهمی برای تلطیف زندگی و روابط میان انسان‌ها و عاملی برای سوق دادن به صلح باشد؟ در اندیشه‌ی سیاسی ادیان الهی، با توجه به عدالت، کرامت و شرف انسانی، صلح و همزیستی، از بنیادی‌ترین اصول در مناسبات بین‌المللی منظور گردیده است و می‌توان گفت که ادیان، زیربناهای صلح هستند. اگر هم در قرون اخیر، شاهد جنگ‌های مذهبی کوچک و بزرگی در جهان بوده‌ایم، این امر، به عملکرد افرادی ارتباط دارد که مفاهیم اصیل دینی را زیر پا نهاده‌اند. در مقاله‌ی حاضر، سعی بر آن بوده است که اندیشه‌ی ادیان و عالمان برجسته‌ی دینی، در مورد «صلح» ارزیابی شده و با عنایت به تقریب مذاهب و ادیان و با تکیه بر مشترکات آن‌ها، رویکرد جامعه‌ی بشری، نسبت به صلح، به یک باور عمومی و سپس به یک روش عملی در روابط میان دولت‌ها و ملت‌ها تبدیل شود و شیوه‌های اجرایی و کاملاً عملی برای رسیدن به «صلح»، ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها: صلح، صلح‌گرایی، جنگ، ادیان، روابط بین‌الملل.