A zsidó monoteizmus

Földrajzi tér:

A Jordan folyó, a Holt-tenger, a Karmel és a Galileai-hegység, a Negev sivatag, illetve a Földközi-tenger vidéke: Kánaán („ígéret földje”), más néven Palesztina (filiszteusok-paleszetek földje)

A tengerparti sáv öntözés nélküli földművelésre, míg a többi terület inkább állattenyésztésre alkalmas

A zsidóság betelepülése:

Kánaán területére valószínűleg két korszakban, két irányból érkeztek a sémi eredetű zsidó törzsek:

* Kr. e. kb. XV-XIV. században kelet felől érkeztek az első csoportok – róluk szól Ábrahám története: Ábrahám fia Izsák annak utána Jákob (Izrael) lett a zsidó törzs atyja. Jákobnak 12 fia volt, akik az éhínség elől Egyiptomba menekültek
* Kr. e. kb. XIII. században nyugat felől, Egyiptomból érkeztek Mózes vezetésével a héber törzsek (ismét) Kánaán területére. A 12 törzs itt szövetséget kötött, legyőzték a helyi lakosságot.

Az Izraeli királyság:

A háborúk alatt fejlődött ki a zsidó állam, majd jött létre az Izraeli Királyság.

Legelőször az északi területek törzseit összefogva Saul központosította a hatalmat (Kr. e. 1020 körül) és lett király rövid ideig

Saul utódja a délről, Júda törzséből származó Dávid lett (Kr. e. 1010-970), aki erővel egyesítette Júdeát és az északi Izrael törzseit. Székhelyévé Jeruzsálemet tette, közigazgatási kerületeket alakított ki, bevezette az írásbeliséget a hivatalokba, törvényeket alkotott, és adókat vetett ki.

Dávid fia, Salamon (Kr. e. 970-930) megerősítette a királyságot és felépítette az első jeruzsálemi Jahve-szentélyt (templomot)

Salamon halála után kettészakadt az ország (Júda és Izrael). Jelentősen romlottak a nép életkörülményei, és sokan elfordultak Jahvétől, a zsidók istenétől. A gondokra és a várható veszélyekre a próféták (Isten által elhívott személy, aki Isten akaratát közvetíti) figyelmeztették a tömegeket.

Kr. e. 722-ben II. Sarukin, az Újasszír Birodalom uralkodója elfoglalta Izraelt

Kr. e. 587-ben Nabu-kudurri-uszur, az Újbabiloni Birodalom uralkodója elfoglalta Jeruzsálemet, leromboltatta Salamon templomát, és a lakosság egy részét Mezopotámiába viette (52 éves „babiloni fogság”) A templom később újjáépült, de végül a római uralom ellen kirobbant 66-70-ig tartó háború során újra lerombolták, és már sohasem épült újjá.

A zsidó vallás: