**Examination: Buddhismen**

(Svenska)

Av Gabriel Tofvesson, NTI, TE15A, 2016-02-24

1. Buddhismen skapades någon gång runt 500 före Kristus i nuvarande Nepal. Den grundades av Gautama Buddha. Den framför många intressanta livsideologier som t.ex. ideologin om Karma samt Nirvana. Karma är i detta fall en summa av allt du har gjort eller tänkt och Nirvana är ett tillstånd där man är befriad från sin livstörst och egoism. Nirvana betyder ”att blåsas ut” eller ”släckas” som en låga. Likaså i Hinduismen finns det Karma och Moksha som fungerar på liknande sätt, där Karma än en gång är summan av allt du gör i ditt liv och Moksha är ett tillstånd av befrielse från livets pseudo-eviga cykel. Hinduismen skapades någon gång runt 1900 före Kristus och med tanke på dess geografiska position så är det definitivt möjligt att Buddhismen baserade många av dess ideologier på de som Hinduismen hade framfört. Å ena sidan verkar dessa aspekter av respektive religion vara nästan ekvivalenta, med tanke på att de båda ser på Nirvana respektive Moksha som en sorts befrielse. Men å andra sidan ser Hinduismen Moksha som en befrielse från att vara mänsklig; att man som individ blir en del av Brahman (d.v.s. världssjälen). Till skillnad från Hinduismen, ser Buddhismen på Nirvana som en sorts uppenbarelse: att man förstår att det inte finns något ”jag”. På detta sätt kan man se att de två religionerna skiljer sig åt väldigt mycket, då en fokuserar på en som individ och vad en som individ kan åstadkomma, medans den andra fokuserar på att påvisa för lärlingar att det inte finns någon individ d.v.s. att alla är en del av samma sak. Samtidigt som de skiljer sig åt så kan man ändå påvisa att de fortfarande liknar varandra, då Hinduismen dessutom talar om Brahman som en världssjäl som man åter blir en med när man bryter sig ur Samsara. Hinduismen talar om att en liten bit av Brahman finns i alla människor, denna bit kallas för Atman.
2. Inom både Theravada- och Mahayana-inriktningarna av Buddhismen anses Nirvana vara ett abstrakt tillstånd av uppenbarelse och klarhet vilket dessutom innebär att man brutit sig ur Samsara (d.v.s. livets pseudo-eviga cykel). Båda inriktningarna talar dessutom om steg eller vägar för att uppnå Nirvana. Å ena sidan verkar de ha liknande steg för att uppnå Nirvana. Å andra sidan så beskriver Mahana dessa vägar som ”fem vägar” som en troende följer som leder denne genom tio ”steg” eller ”nivåer” som leder till Nirvana, medans Theravada talar om fyra steg som slutar i att den troende blir en ”arhat” och har då flytt de tio ”fetter” (kedjor, eller något som håller en grundad/fast). Detta innebär att Theravada anser att Nirvana är flykt från livet medans Mahayana anser att det är något som man har jobbat hårt för att uppnå. (Det är dessutom värt att påpeka att Mahayana inte anser att Nirvana är det ultimata steget och att de tror på att den som uppnått Nirvana kommer att återvända för att befria andra varelser från Samsara).
3. Å ena sidan kan livstörst referera till att man som människa vill fortsätta återskapas efter döden, eller att man inte vill dö. Beroende på vilket man tror att det är kan lidandet antingen vara att man aldrig kan bli uppenbarad i Nirvana, och att man alltid kommer att vara blind på grund av sin mänsklighet (egoism, icke-vetande, skadligt beteende vare sig p.g.a. har man agerar eller hur man talar, etc.), eller eftersom man lever i konstant farhåga av att man dör, vilket också kan anses vara mänskligt och betyder också att man inte kommer att uppnå Nirvana.
4. Buddhism was founded roughly around the year 500 BCE I what is now called Nepal. The religion is said to be founded by Gautama Buddha. The religion proposes many ideologies on how a person should live their life such as Karma and Nirvana. Karma is in this case a sum of all of the things that you have done, said or in some form taken part in, while Nirvana is an abstract state wherein the user is freed from their humanity; they reach a higher state of mind allowing them to escape the use of things such as egoism or a thirst for life. Nirvana means “blown out” like a candle but could also mean “extinguished” as it is determined to be a state where a human isn’t reborn in the enlightened person’s stead.

As with Buddhism, Hinduism offers some similar aspects in its religion. Some examples of these are – once again – Karma as well as Moksha which have a similar and corresponding functions to the earlier ones described i.e. Karma is a sum of all the events you have taken part in and Moksha is a state of having escaped the pseudo-infinite re-birth cycle by the name of Samsara. Hinduism was created (very) roughly around 1900 BCE and considering its geographic proximity to India, it is not unlikely that some of the influences of Buddhism in its early stages came from Hinduism, whose origins are pinpointed to the general Indian region. This also means that ancient tribes from the Himalayas migrating to India in circa 2000 BCE also could have brought the earliest versions of pre-Buddhism that could have influenced the creation of Hinduism which later in-turn influenced Buddhism. On one hand, these religions seem so intertwined both historically and geographically that they might be confused for being the same religion with slightly different names, but on the other hand the way the two religions perceive the state of enlightenment (Moksha/Nirvana) is very different. Hinduism sees Moksha as a very personal event; it sees Moksha an individual being freed from its earthly shackles to go return to - and become a part of - Brahman (the principle that exists in the world). As opposed to the Hindu view of an individual accomplishing this feat, Buddhism proposes that a truly enlightened person understands that there is no true concept of “me” and see Nirvana as a state in which an enlightened person is allowed to escape the otherwise infinite loop of re-birth. In this way, one can see that Hinduism focuses on the actions and events that an *individual* part-takes in, while Buddhism aims to inform its followers that there is no such concept of and individual. At the same time, this mean that the differences between these two religions could be seen as two sides of the same coin, as they both speak of an idea of not being individuals in some way: Hinduisms ideas of Brahman and Atman and Buddhism’s ideas of no one being an individual.

1. In both the Theravada and Mahayana subsets of the religion, Nirvana is considered to be an abstract state of being where judgement can’t be made and “one” is truly enlightened. Both subsets speak of steps that one takes to achieve such a state which on one hand makes them similar, though on the other hand the different subsets speak very differently about how one reaches Nirvana despite the similar names. For example: The Mahayana subset explains that one must follow the five paths that lead through ten steps to enlightenment and that one by the end will have reached Nirvana. It is also definitely worth mentioning that the Mahayana subset doesn’t consider Nirvana to be a final destination, but rather a conduit allowing an enlightened to return to earth to free other creatures. As opposed to Mahayana, Theravada explains that one must follow four steps to become an *at* (enlightened) which implies that the follower has been freed from the ten fetters (shackles of humanity). This means that Theravada considers Nirvana to be a final destination, a resting place after a hard life, while Mahayana sees Nirvana as a pathway for the enlightened to follow to help others reach it.