**Axial-age**

Uttrykket stammer fra den tyske psykiateren og filosofen Karl Jaspers (1883-1969), som mente at i perioden 800-200 fvt. foregikk det et skifte (en sving, som på en akse) vekk fra mer lokaliserte (konkrete) bekymringer og mot transcendent tenkning[[1]](#footnote-1).

”Mennesket oppdaget transcendent tenkning”(The Guardian)[[2]](#footnote-2)

**Det skjedde et skifte i menneskehetens tenkemåte:**

*”Tidligere tok man for gitt at ”kosmos” (verden utenfor oss) var noe som bare var der, som bare eksisterte (noe som ble ”tatt for gitt”). Nå begynte man heller å tenke over hvordan kosmos fungerer og hvordan det influerer på oss mennesker. Man gikk dypere inn i filosofiske tanker om det som er ”bortenfor” oss selv[[3]](#footnote-3).*

*Nå kom en ”second-order thinking” (en transcendent, abstrakt) tenkning inn i menneskeheten. Før hadde man lokale stamme-guder som man sørget for å blidgjøre og gi mat. Nå begynte men å spekulere over menneskets skjebne, om meningen med tilværelsen, om det gode og det onde og om hvordan mennesket kunne bli godt (etikk og moral)”.* ***Charles Taylor, canadisk filosof og sosiolog.[[4]](#footnote-4)***

**Altså:**

Noe som ligner barnets utvikling:

* Små barn tenker konkret.
* Større barn/ungdom begynner å tenke abstrakt (transcendent/tenke «bortenfor» seg selv).

**Axial-age er:**

*”an inward turn and a discovery of transcendence”*

Denne nye måten å tenke på (tolke verden på) oppstår samtidig og uavhengig av hverandre (ca. 700-200 f. v. t) gjennom, religioner og filosofi med noenlunde same innhold og mål:

* Gjøre menneskeheten bedre
* Gjøre verden bedre

**Axial Age[[5]](#footnote-5)**

**Verdier som vokser frem:**

Sosial omsorg[[6]](#footnote-6), rettferdighet og likhet:

Sivilisasjonene og de konfesjonelle religionene oppstår samtidig og skal komme til å gi materiell og åndelig næring til menneskeheten helt opp til vår tid:

1. Zoroastrianisme[[7]](#footnote-7).
2. Taoisme og Confusianisme (Kina).
3. Hinduisme og Buddhisme (India).
4. Monoteisme (Midt-Østen: jødedom, kristendom og islam).
5. Rasjonalisme (Europa, filosofene i Hellas).[[8]](#footnote-8)
6. Aborginerne i Australia.[[9]](#footnote-9)
7. Urinnbyggerne i Amerika (indianerne).[[10]](#footnote-10)

**Persisk Zoroastrisme[[11]](#footnote-11)** (Zarathustras lære)

*«Skandinaver er mer eller mindre zoroastrister, men de vet ikke om det».*

***Mobed Kamran Jamshidi***

**Zoroastrismen:**

*”Det er en persons handlinger som avgjør ens skjebne i det hinsidige, ikke hvilken religion man bekjenner seg til.”*

 ”Zoroastrismen er preget av konsekvensetikk; Du må ta konsekvensene av dine handlinger.

I Avestaen (Z´s hellige bok) nevnes ”Sangens hus” og ”Løgnens hus” (himmel og helvet).[[12]](#footnote-12)

**Gresk filosofi**

* Sokrates, Platon og Aristoteles
* Gresk drama (komedier og tragedier)

**Greske filosofer Sokrates, Platon og Aristotles**

"brought philosophy down from the heavens": they were gripped by the nature of the human condition.

**Hebreiske profeter** (Det gamle testamentet)

## Under eksilet i Babylon 700-500 f.v.t) appellerer Profetene til et moralsk og rettferdig liv. De er ikke ”spåmenn”, men de kritiserer folk som undertrykker og utnytter fattige mennesker. De setter samfunnsforholdene under lupen.

## Etter ”eksilet” (nærmere år null) blir profetbevegelsen mer ”apokalyptisk”, altså opptatt av verdens ende (og om å spå om fremtiden).

**Hebreiske profeter:**

*declared that God was more concerned with attitudes of heart than with bloody rituals in the temple.*

## Kristendommen

Kristendommen er en blanding av hebraisk tenkning, som er gjort forståelig for europeere gjennom det greske språket. Johannesevangeliet (NT) er et eksempel på denne transformasjonen. Kristendommen operasjonaliserer og konsoliderer den hebraiske og greske tenkemåten til en syntese.

**Hebraisk tenkemåte er mer dynamisk (radikal):**

”Være”, noe som blir til hele tiden og som ikke slutter, en kontinuerlig endring/prosess. Skapelse skjer hele tiden, og verden fornyes hele tiden. ***Dynamisk tenkemåte***.

**Gresk tenkemåte er mer statisk (konservativ):**

”Være” – noe som er for evig. Alt skal være som det har vært, uforanderlig.

***Statisk tenkemåte***.

## Konfusianisme og Daoisme (Kina)

**Kilde:** <https://www.britannica.com/list/the-axial-age-5-fast-facts>

**Indisk metafysikk og logikk**

* Hinduisme (Hindu)
* Buddhisme (Buddhist)
* Jainisme[[13]](#footnote-13) (jains).

**Mål:**

Overvinne strømmen av reinkarnasjon (nye liv) gjennom et åndelig og moralsk liv,

**På samme tid, over hele den bebodde verden skjer denne endringen:**

*an inward turn and a discovery of transcendence*

De toneangivende religiøse og filosofiske systemene oppstår. Disse skal i stor grad være med å bygge og å forme våre fremtidige samfunn, humanistisk, kulturelt og materielt.

Vi får et økende fokus på det autonome, tenkende mennesket, som selv kan ha kontakt med noe ”bortenfor” seg selv og ”bortenfor” den konkrete verden som omgir oss.

Fokus rettes (også) mot det trancendente, metafysiske (”abstrakte”).

Gud - eller det guddommelige (Visdommen) - **er ikke lenger bare til stede i en stein eller en totempele midt i landsbyen**, men noe som kan tenkes (trancenderes/abstraheres) utenfor vår egen verden/virkelighet.

**Buddhisme[[14]](#footnote-14)**

 Kilde: Store norske leksikon: <https://snl.no/buddhisme>

## 10 land med det største antall buddhister

| **Land** | **Antall buddhister (millioner)** | **Andel av befolkningen** |
| --- | --- | --- |
| Kina | 244,1 | 18,2 prosent |
| Thailand | 64,4 | 93,2 prosent |
| Japan | 45,8¹ | 36,2 prosent |
| Myanmar | 38,4 | 80,1 prosent |
| Sri Lanka | 14,4 | 69,3 prosent |
| Vietnam | 14,3 | 16,4 prosent |
| Kambodsja | 13,7 | 96,9 prosent |
| Sør-Korea | 11,0 | 22,9 prosent |
| India | 9,2 | 0,8 prosent |
| Malaysia | 5,0 | 17,7 prosent |

¹ Mange japanere praktiserer både shintoisme og buddhisme.

Tallene er hentet fra [Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life – Global Religious Landscape](http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-buddhist/) (2012), og er beheftet med stor usikkerhet.

### BUDDHISMEN I NORGE

Ifølge [SSB](https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf) fantes det 17 977 registrerte buddhister i Norge i 2015. Om lag 13 600 av disse er medlemmer av [Buddhistforbundet](http://snl.no/Buddhistforbundet), hvorav om lag 1300 beskrives som av etnisk norsk bakgrunn (2009). Det er vanskelig å si hvor mange buddhister det totalt er i Norge, noe som også vil avhenge av hvordan man vil definere det å være buddhist. Buddhistforbundet anslår at det er om lag 25 000 buddhister i Norge, men det er noe usikkerhet knyttet til dette tallet.

Buddhismen er kommet til Norge i hovedsak fordi innvandrere med buddhistisk bakgrunn har bosatt seg her, spesielt vietnamesere og thailendere. Både mahayana- og theravada-buddhismen er representert i Norge. Det første buddhistiske samfunnet, Zen-skolen i Oslo (nå Rinzai Zen Senter), ble etablert i 1972, og det er siden etablert flere buddhistiske [trossamfunn](http://snl.no/trossamfunn). Mange av disse er samlet i Buddhistforbundet.

## Buddhismen som politisk kraft

Buddhismen har spilt og spiller fortsatt en viktig politisk rolle i Asia (se også artikkelen [Buddhisme og politikk](https://snl.no/Buddhisme_og_politikk)). I likhet med de andre store verdensreligionene har buddhismen tette bånd til statsmakten i en rekke land og er [statsreligion i blant annet Thailand](https://snl.no/Theravadabuddhisme_som_moderne_statsreligion). Der hvor buddhismen utviklet en egen maktbase i samfunnet utenfor statens kontroll, er det gjerne oppstått sterke konflikter; spesielt i Kina og Japan har buddhismen i enkelte perioder blitt utsatt for statlig undertrykking og [forfølgelse](http://snl.no/forf%C3%B8lgelse).

**TIBET**

I vår tid er buddhismen av grunnleggende betydning for nasjonal identitet i Tibet, og religionen har en internasjonalt anerkjent talsmann i **nobelprisvinneren**[**Dalai Lama**](http://snl.no/Dalai_Lama)**.** På Sri Lanka er buddhismen identifisert med det singalesiske folkeflertallets kultur og er et viktig element i en til dels [militant](http://snl.no/militant) [nasjonalisme](http://snl.no/nasjonalisme). En lignende kobling har i nyere tid vokst frem i [Myanmar](http://snl.no/Myanmar). Buddhismen er også en viktig bakgrunnsfaktor for de såkalte «nye religioner» som siden [andre verdenskrig](http://snl.no/den_annen_verdenskrig) har vært på fremmarsj i Japan.

## Litteratur

* Bechert, H. & R. Gombrich, red. 1984. The world of Buddhism: Buddhist monks and nuns in society and culture. ISBN 0-500-25089-8, [*Finn boken*](http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=982028377&kid=biblio)
* Brekke, Torkel. 2014. Hva er Buddhisme. Oslo: Universitetsforlaget. [*Finn boken*](http://http//www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-buddhisme.html)
* Buddhismen i Norge, 1999 (utg. av Buddhistforbundet), [*Finn boken*](http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=991241517&kid=biblio)
* Jacobsen, Knut A. 2000. Buddhismen. ISBN 82-530-2208-5, [*Finn boken*](http://nabo.nb.no/bok?_b=norbok&I=82-530-2208-5)
* Jacobsen, Knut A. (red.) 2001. Verdensreligioner i Norge (kap. 2: «Buddhismen i Norge»). ISBN 82-15-00064-9, [*Finn boken*](http://nabo.nb.no/bok?_b=norbok&I=82-15-00064-9)
* Trainor, K., red.: Buddhisme: et illustrert oversiktsverk, 2002, isbn 82-496-0307-9, [Finn boken](http://nabo.nb.no/bok?_b=norbok&I=82-496-0307-9)
* Wetlesen, J. 2000. Selverkjennelse og frigjøring: et buddhistisk perspektiv, 2. utg., isbn 82-90787-02-2, [*Finn boken*](http://nabo.nb.no/bok?_b=norbok&I=82-90787-02-2)
* [Bøker om buddhisme i bokhylla.no](http://www.nb.no/nbsok/search?page=0&menuOpen=false&instant=true&action=nosearch&currentHit=0&currentSesamid=&deweyClass=&deweyLevel=0&deweyMenuOpen=false&searchString=buddhisme)
1. <https://www.britannica.com/list/the-axial-age-5-fast-facts> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2012/nov/17/new-axial-age-robert-bellah> [↑](#footnote-ref-2)
3. Til dette, se *”ontologi”* her: <https://snl.no/metafysikk> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.britannica.com/list/the-axial-age-5-fast-facts> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.religioustolerance.org/axialage.htm> <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Axial_Age> <http://en.wikipedia.org/wiki/Axial_Age> [↑](#footnote-ref-5)
6. Compassion, Armstrong 2002:6. [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.religioustolerance.org/zoroastr.htm> [↑](#footnote-ref-7)
8. Armstrong 2002:6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Armstrong 2002:9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Armstrong 2002:9. [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://snl.no/zoroastrisme> [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://religioner.no/historisk-bryllup-i-zoroastrisk-ildtempel/> [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://en.wikipedia.org/wiki/Jainism> [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)