

## يكروى صلح، منزيستى

وروى ديگر آن ريشهكن كردن تجاوز است


 بـ آن بودهاند.


هـريستى است.







 شيو هالى علمى و ثربيخشى ارانه كردرد.

Y Y - ي





## صلع از ديدكاه سازمان ملل متهد:


 مختلف سازمان از آن ياد شده است




 ديِرى اتخاذ نمايند.

























## ه ديدگاهها در مفهوم صلع:






 خودخواهان آن ميباشد فرق ميكنديكد

 وتقى مطرح ميشود مفهومى ديكر بغورد ميكيرد.















نيافتادن استقلال ر حكومتشان منظور نيدارند.

 نيز نقدان نظام تهديد (بكار انداختن يكـ دستكاه توى اجبار و الزام امدر برابر طـرن مقابل




 بدينترتيب وارْ صلع با كلماتي



 جیعى در هدنهای نون ملى.

## وأزمهاى صلح در رينرك



## اسلام، صلع و ههزيستى



 ترآن هنين آمده.










استقامت كذيثت باثهند (سالام عليكم بما صبرتم فنعم عتبى الداره"





"الاخرت علهه ,لامم يعزنون")









 يومالغلورب"
















 سازمان ملل متحد در دخالت در يكى وضع بخضرص مـحرز ر تــابل تصور خــو اهد





ايران مشاهده نموده استـ.

## نتيجة اين بحث:

از بعثهاى كنشته در زمينغ صلع ميتوان نتائع' زير را بـست آردر:

 نكرديده استر

صلع اثر ستقيم داشتهاند.

「
 آن مطرح بوده است. أن
كردماند.

 ¢ ${ }^{\text {ـ }}$
 V V V

است تاكنون بارما اميلها ياد رنـه استر استا
 شوراى امنيت.
1 9 ـ كزارشهاى مستند سازمان ملل متعد در زمينغ اميلهاى برباد رنته.




 بشوند اصالع كن.

نمیشود.
II ا
با مردم به صلحى دست خواميد يانت كه مو المب امنيت است.
 " ${ }^{\text {re }}$

صن

تابل انكار نيست كه مقتضاى نطرت و طبيعت انسان در مناسبات ور وروابطى كـي



 حيات و وحدت روحى انسانها بشمار آورد.


 مى




 درونى را عامل اصلى آلى آن بدانِيما




 شيو.هاى زندكى دامنكير ملتها ر يا سران أنها مى كـرد.

اهصالت صلع بعنو ان يك قاعدهُ حقوگى در اسلام






 لسلم
r





 جند مورد اكتفا ميكنيمi
 بيرون آمدن از نماز است الما عاله غالبه نجعله امناً لمن علقه.
 رامهاى آن را آسان كردانيد و ار كـان آن را الستحكام



 معنى عحدث اينست كه مسلمان كسى است كه سـلمانان از زبان و از از دست او در المان و سلامت باشند.

- P سPV

 در سنت ابی داود كتاب جهاد صفـنة 0


 مى فرستند. " Y





## اسالام، صلح و هزيستى

برداشت كلى در اين نظريه براساس عدم اصالت جنـى استّ بر بر اين مبنا كه جنى
 "
 دربار، اين نظريه باتى نـىيانماند.


 ادامس دارد

At $A$ a
19* أي




(1)

ro
240


0 0ix
Tr

N


.

1-4









II. : win $r$ e ow









N. $n$.























 ك" كنعاند:






 ذك تودهاند.
r











