**Urkristendommens**

**Historie**

*Kristendommen i Oldkirken 70-476 e. Kr.*

**Høgskolen i Østfold våren 2019**

**Frank Oterholt**

*Høgskolelektor*

*Cand. theol. / Master / Cand. mag.*

**De første kristne**

*Undervisningsopplegg for 10. Klasse ligger her:*

<https://kristendommenshistorie.weebly.com/>

**Kristendommens kontekst**

*ROMERRIKET*

[**https://kristendommenshistorie.weebly.com/romerriket.html**](https://kristendommenshistorie.weebly.com/romerriket.html)

**Romerrikets historie**

* Grunnlagt på 700-tallet f.Kr. (myte).

**Verdensrike i 500 år fra ca. 100 f.kr til 400 e.Kr.**

**Imperium:**

* Felles språk - gresk (øst)
* Latin - administrasjonsspråk i vest.
* Fred (Pax Romana).
* Byer/urbanisering/sentralisering.
* God kommunikasjon / Veier.

Ryttere: 10 mil om dagen.

* Stor økonomi. Mange slaver i Italia.
* Sterk hær (av fattigfolk som da fik arbeid).
* Respekt for andre kulturer ga legitimitet.
* God kommunikasjon / Veinett.
* Ryttere kunne ri 10 mil om dagen.

**”Alle veier fører til Rom”[[1]](#footnote-1)**

Film NRK: [https://www.nrk.no/video/PS\*3981](https://www.nrk.no/video/PS*3981)

|  |
| --- |
| Gammelt ordspråk kjent i mange språk, men med usikker opprinnelse. Det henspiller trolig på det vel utbygde veisystemet som i keisertiden gikk fra Romas sentrum til alle deler av riket. Men det kan også komme av at Roma ble regnet som kristenhetens sentrum. Uttrykket finnes allerede hos Chaucer, 1391. |

**Arkitektur i antikkens Roma**

<https://www.aftenposten.no/meninger/i/zplzb/Arkitektur-Antikkens-Roma-ble-formet-av-erobrernes-logikk--Thomas-Thiis-Evensen>

**Basilika – modellen for senere kirkebygg**

<https://snl.no/basilika>

|  |
| --- |
| De første kristne tok denne basilika til forbilde for sine forsamlingshus, senere kalt kirker. Exedraen, nå kalt ***apsis***, gav naturlig plass for alteret. Etter hvert som et større presteskap skulle ha sine faste sitteplasser nær alteret, og korsangen ble innført, ble partiet utvidet i dybden og gitt navnet ***kor***. |

**Religion og filosofi**

* Romersk religion overtar mytologi fra Grekerne.

Greske filosofer ”prediker” gresk filosofi i Roma 200 år fvt. Oppleves som en trussel mot romersk sæd og skikk, og blir jaget.[[2]](#footnote-2)

* Keiserkult.
* Mysteriereligioner (orientalske). Innvielsesriter. Personlig tro. Samhold. Felles trekk med kr.d.
* Høy toleranse for fremmede og lokale religioner som de erobret.

Riket begynner å ”slå sprekker” på slutten av 100-tallet. Riket faller sammen omkring år 400 e. Kr.

|  |
| --- |
| <https://snl.no/Romerrikets_historie> |

**Historisk oversikt**

|  |
| --- |
| [**https://historienet.no/sivilisasjoner/romerriket/6-grunner-til-at-romerne-erobret-verden**](https://historienet.no/sivilisasjoner/romerriket/6-grunner-til-at-romerne-erobret-verden) |

**Romerriket og Det nye testamentet**

**Evangeliene**

* Jesusfortellingen har Romerriket som bakgrunn/kontekst.
* Jesus korsfestes av romerne.
* Jerusalem ødelegges av romerne i år 70. e.Kr.[[3]](#footnote-3), og de Jødekristendommen forsvinner fra ”kartet”.
* Evangeliene skriver om ting ”som skal skje”, som om det er en spådom, men det kan være skrevet i ettertid.
* Kristne forfølges og spres utover Romerriket.
* Kristendommen vokser gjennom spredning og martyrer.

Jøder spres også utover Romerriket (*diaspora*). (Det skjer også før vår tidsregning begynner).

**Apostlenes gjerninger:** Paulus´ misjonsreiser - over deler av Romerriket.

**Oppgave**

Google på Paulus (3) misjonsreiser og beskriv kort hvor reisene gikk.

**Paulus´ brever:** Sendt til menigheter i Tyrkia, Hellas og Roma.

**Oppgave**

Gå inn på <https://www.bibel.no/> (i Det nye testamentet) og skriv ned hvilke byer i Romerriket Paulus besøkte på sine misjonsreiser. Hvor ligger disse byene?

**Johannes åpenbaring:**

* Johannes internert på Patmos.
* Romerne en trussel mot de første kristne (Joh Åpenbaring):
* Romerriket karikeres som en drage som vil sluke de kristne.

**Dyrets merke - 666**

|  |
| --- |
| **666 Dyrets merke i Johannes åpenbaring**  Dyrets merke - 666 - er tallet for den romerske keiser ***Domitian*** som bedrev omfattende kristendoms-forfølgelse på slutten av det første århundre e.Kr. De kristne ble utsatt for vold og overgrep og kalte keiseren for et ***dyr og en drage***, men for ikke å bli avslørt og straffet for sin kritikk av keiseren, tok de ***tallverdien*** i hans lange navn, la sammen tallene og fikk tallet ***666***, som av den grunn senere har blitt kalt ***”dyrets merke”***.  Greske bokstaver har tallverdi og keiserens fulle navn var ***"Autokrator Kaisar Dometianos Sebastos (=Augustus) Germanikos"***. Legger man sammen tallverdiene for hver bokstav, får man 666.  Tallet 666 har opp gjennom historien blitt mistolket av mange som har ment at dette er en profeti som gjelder vår tid. EU, barcode og datateknikk mm. har blitt sett på som endetidstegn og en kultur i forfall (dekadense). Disse forfalls-tegnene skal vise seg før jorden går under og Jesus kommer tilbake, blir det hevdet også i dag av mange karismatiske predikanter. (Europeere skal få 666 tatovert inn i panna, noe man må ha for å kunne kjøpe varer, har kristne hevdet). Dette er ren spekulasjon og bare tøv, som fører til mange ***konspirasjonsteorier***. Dyrets merke er ikke noe mystisk, men et skjult navn på en brutal hersker (akkurat som i folkeeventyrene hvor lensmann og fut (som "flådde" folk for penger) ble kalt med dyrenavn (katt, rev mm..) for at de som kritiserte øvrigheten ikke skulle bli avslørt og straffet for å vanære øvrigheten. |

**Utenom-bibelske kilder fra Kirkens første tid[[4]](#footnote-4)**

|  |
| --- |
| **TACITUS** Publius Cornelius Tacitus levde mellom år 55 og 120 og var historiker, taler, senator og konsul. Han foretok flere lange reiser og skrev flere viktige historiske verker. Tacitus’ opplysninger om Kristus baserer seg på rykter og muntlig tradisjon, og er skrevet nesten 80 år etter at Jesus skal ha blitt henrettet.  I verket Annalene, bok 15, vers 44, skrevet rundt år 117, skriver han at keiser Nero forfulgte og torturerte en gruppe som var hatet for sine avskyeligheter, en gruppe som ble kalt de Kristne av befolkningen: **”Kristus, hvorfra gruppen hadde sitt navn, ble henrettet under styret til Tiberius, ved en av våre prokuratorer, Pontius Pilatus…”.**  Videre heter det i samme setning hos Tacitus at ”***…for øyeblikket var denne skadelige overtro drevet tilbake, dog brøytet den seg igjen vei, ikke bare i Judea som var utgangspunktet for dette onde, men også i hovedstaden* [Roma] hvor alt mulig avskyelig og skammelig fra alle verdens steder samler seg og vinner tilhengere.”**  **SUETONIUS** Tranquillus Gaius Suetonius (romersk historiker og biograf) 69-140. Suetonius var keiser Hadrians personlige sekretær. *"As the Jews were making constant disturbances at the instigation of Chrestus, he (*[*Claudius*](http://en.wikipedia.org/wiki/Claudius)*) expelled them from Rome"* (Ap. gj. 18,2)  **PLINIUS**  **Plinius den yngre** var romersk guvernør i Lilleasia rundt år 110. I et brev til keiser Trajan spør ham om hva han skal gjøre med de Kristne som "entusiastisk synger sanger til Kristus som til en Gud".[[5]](#footnote-5)  **JOSEFUS** Mer oppsiktsvekkende er det at den jødiske historieskriver Josefus Flavius ikke nevner Jesus. Josefus var født i år 37 eller 38, altså kun noen år etter at Jesus skal ha blitt henrettet. I år 93 ga han ut sin jødiske verdenshistorie, fra de eldste tider og frem til keiser Neros tid. I dette verket ramset han opp alle de små og store hendelser han mente var av interesse. Han tar med store og små detaljer om personer og det politiske og økonomiske liv, han nevner blant annet Johannes døperen, Herodes og Pontius Pilatus. Men ikke et ord om noen Jesus eller Kristus!  I det tredje århundret dukket det opp ett til da ukjent skrifttillegg av Josefus, det såkalte ”**Josefus testamente”**, (”Testimonium Flavianum”). Her vitner en jøde ved navn Josefus om Jesu under og oppstandelse. Som resultat skal Josefus ha blitt kristen. Skriftet ble tidlig ansett å være en forfalskning. Etter alt å dømme var det biskop og kirkehistoriker Eusebius av Cæsarea (ca 265-430) som sto bak denne forfalskningen.  **ANDRE KILDER**  En annen jødisk historieskriver vi kan nevne, er Justus av Tiberia. Han var en av Jesu samtidige og bodde i Tiberia ikke langt fra Kapernaum hvor Jesus visstnok ofte skal ha oppholdt seg ifølge skriften (16 henvisninger til at Jesus besøkte denne byen i NT). Heller ikke den godeste Justus kjenner til noen Jesus i de fragmentene av hans tekster som har overlevd.  Den jødiske lærde og overhodet for det jødiske samfunn i Alexandria, Philon av Alexandria (30 f.Kr – 45 e.Kr) nevner heller ikke Jesus noe sted. Philon var en stor kjenner av Det gamle testamentets skrifter og de jødiske sektene, han var Jesu samtidige og overlevde Jesus med 17 år. Han nevner for øvrig både Esséerne og Pontius Pilatus. For øvrig kan det nevnes at verken Philon eller Josefus heller nevner Paulus i sine skrifter. |

**Kristendommen**

Kristendommen sprer seg fort (s. 16 – kart)

* Kr.d. blir byreligion. Paulus skriver til bymenigheter. Mange fattige og rotløse i storbyene. Menigheter ga fellesskap.
* Kristne hadde strenge etiske normer og drev diakonalt arbeid blant fattige og syke. Det ga dem positiv oppmerksomhet.
* Skolevesen (klosterskoler),Sykehus, eldreomsorg.
* Verdig behandling av døde.
* Streng seksualmoral (hindret overgrep).
* Sterk religiøs pluralisme (Korint).
* Rundt år 350: trolig 55% av befolkningen var kristne.
* Riksreligion fra 380 e.Kr.

**Kristendoms-forfølgelser i Romerriket**

Det var mange store ***kristendomsforfølgelser*** før kristendommen ble statsreligion på 300-tallet e. Kr.

* Folkeforlystelser. Gladiatorkamper.
* Katakomber – skjulesteder, gravplasser.

**Oppgave**

Svar på disse oppgavene:

<https://kristendommenshistorie.weebly.com/arbeidsoppgaver.html>

**Kristendommen konsoliderer seg**

* Følger tradisjonen fra apostlene.
* Avgrenser seg fra vranglære.
* ***Trosregler/Trosbekjennelser.***
* Kirken institusjonaliseres og blir en organisasjon.

**Kanon** (forpliktende skrifter blir fastsatt)

**Apostolisk tradisjon:**

Skriftene i NT måtte være etter apostlenes tradisjon og lære. De som var nærmet apostlene i tid, ble valgt til NT.

**Læreavvik**

|  |
| --- |
| År 140-150 e. Kr**:**  Pluralisme og mangfold råder i Romerriket. Det fins mange menighetstyper i Midtøsten og Rom (Sannes 124):   * Ortodoks**: Justin martyr** * **Markion**: Jesus har intet med GTs Gud å gjøre. Jesus er ikke sønn av Abraham, Isak og Jakobs gud og slett ikke sønn av den Gud som hadde skapt verden (Sannes 125). Jesus kom fra ***den høyeste Gud***, ikke den smålige og dumme/onde skaperguden i GT. Denne til nå ukjente Gud var motsetningen til jødenes Gud.   Markions Bibel består av kun 10 Paulusbrev og Lukas evang.   * Valentinus var gnostiker. * **Gnostikerne:** Mennesket er en fremmed i verden. Gnosis vil si å få kunnskap om hvor mennesket kommer fra og deretter skal vi vende tilbake dit. Det er frelse (Sannes 126). Den materielle verden er skapt av den del av fylden/Gud (gr. *plæroma*) som falt ut av fylden. Det forvillede guddomsstoffet gjenfinnes som en gnist i menneskenes sjel eller ånd. Etter døden stiger sjelen tilbake til fylden, befridd fra legemets åk. * Gnostisismen kan minne litt om **Budhisme** (Sannes 129). En opphøyd og fjern Gud som i deismen[[6]](#footnote-6) / f olkereligiøsiteten. Gud blir noe i den åndelige sfæren, ikke noe ”jordisk”. * **Dualismen** fra platonismen**:** Verden deles i to deler, ***den materielle verden*** og ***ideeverdenen***. Frelse blir ny innsikt, ikke ettergivelse av skyld (Sannes 126). Manglende innsikt, selverkjennelse og uvitenhet er menneskets problem, ikke skylden. |

**Gnostisisme:**

Rett kunnskap (gr. *gnosis*) frelser menneskene.

**Dualisme**

Den himmelske sfære var målet. Vekk fra den materielle verden.

**Frelse = bli befridd fra det fysiske.**

Materien er ond/uvirkelig.

Skilte Jødenes skapergud (ond) og Jesus´ frelsergud (god og høyest i rang).

Befri sjelen fra kroppens fengsel.

**Kirkefedrene**

1-2 generasjoner etter Kristus

* **Eneboere fra – 100-tallet.** Asketer[[7]](#footnote-7). Bodde i ørkenen. Protest. Mottok kristne til sjelesorg.
* Ørkenfedre (tidlige munker) Flyktet fra forfølgelse
* Den apostoliske tradisjonen blir angrepet av *gnostisimen*. Kirkefedrene Forsvarer den kristne tro mot gnostikerne (*apologi*).

Apologeter: <https://snl.no/apologeter>

Apologi: <https://snl.no/apologi>

**Ireneus – Biskop av Lyon**

Biskop Ireneus av Lyon bekjempet gnostikerne (rundt 180). Skaperverket like viktig som det ”åndelige”.

**Mot gnostikerne:**

* Ireneus biskop i Lyon - 3. ledd etter apostlene.

Disippel av Polykarp fra Smyrna[[8]](#footnote-8). **Polykarp** var disippel av evangelisten Johannes.

Johannesevangeliet er skriftet fra apostlenes tid som aller best oversetter hebraisk måte å tenke på til gresk[[9]](#footnote-9) europeisk tankegang.[[10]](#footnote-10) (forklarer jødiske ord og skikker).

1. **Joh. brev:** et vitne mot *doketisme*[[11]](#footnote-11)

|  |
| --- |
| * **Polycarpus**: født rundt mellom 75 og 8 i Smyrna (i dag Izmir i Tyrkia). * Ble biskop av Smyrna rundt år år 100. * Var trolig disippel av evangelisten Johannes fra rundt år 80. Overførte senere den johanittiske tradisjon til sin disippel, den Ireneus av Lyon. * Ireneus av Lyon forteller at han hadde «kjent Johannes og de andre som har sett Herren». |

**Spørsmål:** Finner vi gnostisk tenkemåte i dag?

**Augustin (354-430)**

***Den største skikkelsen i kirkens historie***

[***https://snl.no/Augustin\_av\_Hippo***](https://snl.no/Augustin_av_Hippo)

* Arvesynd (synden en arv fra Adam og Eva).
* Arvesynden gelder hele menneskeheten.
* Mot Pelagianismen som mente at man ble en ”synder” først når man gjorde en syndig handling
* Mennesket har ikke fri vilje i forhold til Gud (mot pelagianismen).
* Ikke egeninnsats, men bare nåde (en gave fra Gud) kan frelse.
* Kirken ikke bare for de ”rene” (mot donatismen). Kirken er ”katolsk” (allmenn)

**”Om Guds stat” -** *De civitate dei (DCD*)

* DCD er en tolkning av Romerrikets undergang (skrevet rundt 400-tallet).
* DCD en forklaring til de kristne som ikke skjønte at Gud kunne tillate at Romerriket gikk under (hvorfor tillot Gud det?).
* I DCD skiller Augustin mellom det verdslige og det guddommelige riket. Guds rike er egentlig i Himmelen. Det verdslige riket er her på jorden.

**En strid som skal vedvare gjennom Middelalderen:**

Staten er et redskap for kirken (Augustin). Kirken børe styre staten. Paven bør være over Keiseren.

**Augustins Bekjennelser**

* Augustin bekjenner sitt ”syndige liv” fra de tiden da han var uomvendt hedning og manikeiker.
* Den første psykologiske selvbiografi
* Han blir kristen under innflytelse av sin mor Monica.
* Han forlater sin samboer som han har ”levd i synd” med uten å være gift[[12]](#footnote-12).
* Sjelen finner ro bare hos Gud (sjelefred / *ataraxicum*).

**Bibelsyn hos kirkefedre**

**Se:** <https://www.dagen.no/Kristenliv/Bibelens_ufeilbarlighet_%E2%80%A8_hos_kirkefedrene-69828>

**Kjente kirkefedre mente at:**

* *Bibelen er ikke ufeilbarlig*
* *Bibelen er ikke alltid historisk korrekt*
* *Bibelen kan ikke alltid leses bokstavelig*

**Bibelsyn**

Det viktigste i Bibelen er (for oss):

*” Budskapet om Kristus, hvem han er, og det håp og den frelse han gir oss..”*

Gunnar Innerdal, forskningsstipendiat ved NLA Høgskolen

|  |
| --- |
| **Origenes (ca. 185-254)**  ”Og hvem er så dum at han tenker seg at Gud, akkurat som en menneskelig bonde, «plantet en paradishage i Eden, mot øst», og i den laget et livets tre, synlig og sanselig, slik at den som smakte på frukten med kroppslige tenner ville motta livet? Og videre, at noen skulle få del i godt og ondt gjennom å spise det som var tatt fra treet?  Når det også blir sagt at «Gud gikk omkring i hagen om kvelden» og at «Adam gjemte seg under treet», da kan jeg ikke tenke meg at noen er i tvil om at disse tingene formidler visse mysterier i overført betydning, gjennom fortellinger som kunne synes som om de hendte, men ikke i bokstavelig forstand (De principiis, bok 4). |

**Augustin om synet på Bibelen:**

**Mhp. de som hevder Bibelens ufeilbarlighet:**

***”****Vi bør gjøre hva vi kan for å forhindre en slik pinlig situasjon, hvor folk ser en slik uvitenhet hos en kristen og ler foraktelig av det.”*

***”*** *Hvis de tar en kristen i feil på et område de selv kjenner godt til, og hører ham holde fast på sine tåpelige meninger om våre bøker, hvordan skal de da tro på de samme bøkene i de spørsmål som angår de dødes oppstandelse, håpet om evig liv og himmelriket, når de tror at de er fulle av feil om faktaopplysninger som disse menneskene selv har lært gjennom fornuft og erfaring?****”***

**Middelalderens viktigste** **teolog**

**Thomas Aquinas** (1225-1274):

*Med utgangspunkt i formuleringen om at «jorden skal la grønne vekster gro fram» (1 Mos 1,11, NO78/85) hevdet han at Gud skaper ikke bare reelt («fiks ferdig») men som potensialitet (iboende mulighet for utvikling). Se Summa Theologica.*

**Troslæren fastsettes**

**Trosregler[[13]](#footnote-13)**

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

* Korte bekjennelser i NT
* Den gammelromerske bekjennelse fra 200-tallet.
* Den apostoliske trosbekjennelsen.
* Den nikenske trosbekjennelsen (Nikenum):

|  |
| --- |
| **Tertullian**   * Tertullian er Kateket (kristendomslærer) i Kartagos kirke mot slutten av 100-t. e. Kr. * Vi befinner oss i tid, et par generasjoner etter Paulus og apostlene. * Kristendommen fester seg nå rundt Middelhavet. Men det er kamp på liv og død. **"Kartagiske skoledager"[[15]](#footnote-15)** gir oss innsikt i den unge menighetens dåpsopplæring.   **Trosbekjennelsen** er grunnlaget for undervisningen - slik som i vår tids dåpsundervisning /konfirmantundervisning.  **Byen Karthago**   * Tertullian lever i Kartago i det andre årh. e. Kr. * Kartago: gammel fønikiske koloni på kysten av Nord-Afrika. * Byen er kjent for sine kriger mot romerne (punerkrigene).   **Pedagogen Tertullian**   * Tertullians skole er streng. * Denne strenge *tertullianske pedagogikken* har fulgt den kirkelige undervisning opp gjennom middelalderens klostre og helt opp til forrige århundres skolevesen. * Pedagogikken går ut på å *"foredle"*mennesket, gjøre mennesket bedre. * Uttrykket *"bot og bedring"* kommer fra denne typen pedagogikk. * Læreprosessen går ut på å lage en bedre kvalitet av hvert enkelt menneske. I Kirkens teologi kalles dette *"helliggjørelse"***:** Mennesket skal bøye sin natur i lydighet under Guds lov.   **Treenighet**  Det var Tertullian som først brukte ordet *"Treenighet"* om guddommen.   * Fra denne tiden (ca. 150. e Kr) hører vi også om Kirkens første forsøk på å lage *Trosbekjennelser***.** * Hensikten med trosbekjennelsene er å avgrense menighetens lære mot ”hedenskapet”, ulike sekter med en annen lære om Veien til Gud.     Trosbekjennelsen i Tertullians Kartagohet **"Regula fidei"** - "Troens regel". Trosbekjennelsen som oppstår i Roma, kalles **"Romanum"**. Senere danner disse to grunnlaget for ***Den apostoliske trosbekjennelsen*** (lat.**:***Symbolum Apostolicum*), som vi framsier i våre norske gudstjenester hver søndag. |

**Læren om Treenigheten**

|  |  |
| --- | --- |
| GUD FADER  mage result for treenigheten symbol  GUD SØNNEN Gud Den Hellige Ånd  **TREENIGHETS-DOGMET**  Treenigheten korresponderer med *Den apostoliske Trosbekjennelsen*. Den er delt inn i tre:    **Jeg tror på: …**   1. *Gud Fader den allmektige himmelens og jordens skaper…* 2. *Jesus Kristus…* 3. *Den Hellige Ånd*   **”Måne og sol”** (Egil Hovland).  En barnesang om treenigheten[[16]](#footnote-16).  ***Treenighetsdogmet*** er skapt av kirken i de første århundrer. Dogmet skal ”sikre” at Jesus er den opphøyde ”Kristus”, Gud selv, kalt *”Det kristologiske problem”*.  Mennesket Jesus er den salvede ”Kristus”, oppfyllelsen av ”Messias” i GT. *”Sann Gud og sant menneske”*  Treenighetsdogmet skal hindre at Jesus bare blir menneskelig- gjort eller bare guddommeliggjort.  **Striden mot arianismen**  I oldkirken utspant det seg en strid mellom kirkefedrene Arius og Athanasius. Arius ville ”avkle” Jesus hans guddommelige status. Athanasius linje gikk seirende ut av striden.   |  | | --- | | Som det første germanske folk lot goterne seg kristne i 341, til arianismen. |   **Nicenum[[17]](#footnote-17)**  *Den nikenske trosbekjennelsen* (Nicenum)  *Utformet på kirkemøtet i Nicea i 325 e. Kr.*  *Kristus er:*  *”Født av Faderen før alle tider”*  *Av samme vesen som Faderen.*  *Ble menneske gjennom mor Maria…*  Døde og oppsto (legemlig)  Kristus er *Guds logos …*  **Treenighetsdogmet:**  Har gresk språk og tankegang som bakgrunn. Må forstås på bakgrunn av *”realismens”* tanker om at det eksisterer en virkelighet utenom tingene (Platons idelære/Universaliestriden i Middelalderen).  **Dualisme**  Dogmet har altså *dualismen* som forutsetning: Gud kan være både i himmelen og på jorden fordi det finnes en åndelig og en materiell dimensjon i tilværelsen.  **Jehovas vitner (JV) er vår tids arianisme**  Treenighetsdogmet er det som skiller Jehovas Vitner mest fra tradisjonelle kristne. Hos JV blir Jesus ”avkledd” det guddommelige, men er likevel erkeengelen Mikael i kjøtt og blod.  Jesus er altså ikke Gud (for JV).  Johannesevangeliet 1,1ff. (Johannes-prologen) er det største stridspunktet mellom JV og andre kristne.  **Didaktisk**  Hvordan forklare treenigheten for barn?  Modalisme[[18]](#footnote-18) som løsning? |

**Kirken blir en hierarkisk institusjon**[[19]](#footnote-19)

*Viktig med ”orden”.*

**Rangordning (hierarki):**

* Biskoper
* Prester
* Diakoner
* lekfolk

**Biskopene ordinerte og døpte**

Ordinasjonen ga dem makt til å velge prester som hadde rett lære.

**Søndag**

Oppstandelsesdagen – første dag i uken

Messens[[20]](#footnote-20) hoveddeler fastsettes, 5 faste punkter:

1. Samling
2. Ordet
3. Forbønn
4. Nattverd[[21]](#footnote-21)
5. Sendelse

**Kirkearkitektur – Basilika / eg. rettslokale.**

* Høytider (festdager)

**Konstantin enekeiser fra 312**

Kristendom blir ledende religion i Romerriket.

Begynnelsen til 1700 år med ”Statskirke”.

|  |
| --- |
| På 300-tallet e. Kr. gikk kirke og stat i kompaniskap, ut fra både maktpolitiske og religiøse motiver. Keiserriket ble holdt sammen av en felles ideologi og kirken gikk fra å være en forfulgt minoritet til en levende maktfaktor i Romerriket. |

**Keiserdømmet/Kirken blir delt i to på 300-tallet:**

* *En vestlig og en østlig del.*
* *Skillet går ved Bosporosstredet.*
* *Delingen ble kalt ”Det store skisma”*

Se:

<https://snl.no/Bosporos>

|  |
| --- |
| Utover på 200-tallet støtte romerne på stadig større problemer med å administrere og forsvare et samlet rike, og resultatet var en økonomisk og politisk krise som riket aldri kom seg helt ut av. Romerriket ble til slutt delt i en vestlig og en østlig del i 395 evt. <https://snl.no/Romerriket> |

**Vestlig / Europeisk kultur vokser fram**

**Vestens kultur bygges på de tre søylene:**

* Gresk - filosofi
* jødisk tradisjon
* Romersk kultur og imperiebygging

|  |
| --- |
| **Antikken:**  Athen (Filosofene) og Jerusalem (Profetene, Jesus og Paulus),  Roma (, den latinske verden, forener Athen og Jerusalem og skaper det organiserte Europa).  **I Roma** møtes de to ”stedene” og smelter sammen til en europeisk, kristen kultur.  Romerne legger grunnlaget for rettstenking og statsforvaltning, de organisatoriske bærebjelkene i imperiet.  Sosiologen Max Weber (18-1900) studerer Romerrikets (og Egyptdynastienes) oppbygging og former de **byråkratimodellene** som senere legges til grunn for den organisatoriske oppbyggingen av den tyske nasjonalstaten samt Europa og Amerika. |

**Litteratur og kilder**

**Pensum:**

Sødal, Helje Kringlebotn (re) et al, Tro og tradisjon (Kristendommen 2), Høyskoleforlaget 2004.

Annen litteratur

**Rudolph Arendt** (A), *Tænkning og tro*, Gads forlag, 4. utg. 1. oppl. København 1998

**ROMERRIKET:**

|  |
| --- |
| **Historie**  [**https://historienet.no/sivilisasjoner/romerriket/6-grunner-til-at-romerne-erobret-verden**](https://historienet.no/sivilisasjoner/romerriket/6-grunner-til-at-romerne-erobret-verden) |
| **Store norske leksikon**  [**https://snl.no/Romerriket**](https://snl.no/Romerriket) |
| **Den store danske**  <http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Romerriget/Romerriget> |

**Hermeneutikk – Kirkehistorie:**

<http://www.kirkehistorie.com/Fhist/Hermeneutikk.htm>

**Kristne symboler** [**https://kmspeider.no/ressurser/kristne-symboler-article1310-3902.html**](https://kmspeider.no/ressurser/kristne-symboler-article1310-3902.html)

*Frank Oterholt HIØ 15/2 2019 ..*

1. <https://snl.no/Alle_veier_f%C3%B8rer_til_Rom> [↑](#footnote-ref-1)
2. Arne Næss. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dette er omtalt i Evangeliene, som er ferdigredigert etter katastrofen i år 70. [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.bandoli.no/norsk/historicalrecords.htm> <http://en.wikipedia.org/wiki/Historicity_of_Jesus> **Fra** [www.bandoli.no](http://www.bandoli.no) **(en religionskritisk nettside).** Direktelink: <http://www.bandoli.no/norsk/historicalrecords.htm> (les også om Jesus’ stamtre her). **Se også Lybæk 2007:50.** [↑](#footnote-ref-4)
5. Plinius brev [her](http://www.bandoli.no/norsk/plinyletter.htm) [↑](#footnote-ref-5)
6. Gud, dyd og udødelighet [↑](#footnote-ref-6)
7. Askese betyr *øvelse* (i forsakelse). [↑](#footnote-ref-7)
8. Se <http://www.katolsk.no/biografier/historisk/polykarp> [↑](#footnote-ref-8)
9. Gresk: statis tenkemåte. Hebreisk: dynamisk tenkemåte (Boman). Får følge for teologisk tolkning og samfunnsmessig utvikling. [↑](#footnote-ref-9)
10. Professor Hans Kvalbein. [↑](#footnote-ref-10)
11. Det som bare synes som om. [↑](#footnote-ref-11)
12. Jostein Gårder kritiserer dette i en roman [↑](#footnote-ref-12)
13. <http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Oldkirken/trosregel> [↑](#footnote-ref-13)
14. [**https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/kristen-tro/oldkirkelige\_bekjennelser2.pdf**](https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/kristen-tro/oldkirkelige_bekjennelser2.pdf) [↑](#footnote-ref-14)
15. av Bjarne Skard - ikke pensum. [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ne_og_sol> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://snl.no/nikenske_trosbekjennelse> [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://snl.no/modalisme> [↑](#footnote-ref-18)
19. 1. Klemens brev (90-tallet e.Kr. [↑](#footnote-ref-19)
20. Den katolske gudstjeneste m/ nattverd. Betyr trolig ”utsendelse” (fra nattverdbordet og ut i hverdagen [↑](#footnote-ref-20)
21. Hokuspokus: Brødet forvandles til Jesus´ legeme under den katolske messen. Av (lat.): ”Hoc est enim corpus meum”, ”Dette er mitt legeme”. Fra 1600 tallet. Brukt av tryllekunstnere. [↑](#footnote-ref-21)