Termen Levensbeschouwing

**Niet geaffilieerde**

* Atheïsten
* Niet gelovigen
* Gelovigen die geen religie aanhangen
* Agnosten

16% van de wereldbevolking. Grootste groepen wonen in Azië, Europa en de VS. Qua aantallen van de bevolking wonen de meeste niet geaffilieerde in China, Japan en de VS.

**Verschillende soorten levensbeschouwingen**

Levensbeschouwing: geheel van iemands opvattingen over de het bestaan. Dit hoeft niet perse godsdienstig te zijn.

Religieuze levensbeschouwing: een geheel van overtuigingen en praktijken waarmee mensen zich verhouden ten aanzien van wat hen overstijgt (transcendente)

Godsdienstige religieuze levensbeschouwing: draagt het element van verticale transcendentie en een moment van heteronomie in zich. Verwijst naar het beginsel buiten en boven de mens. In het bijzonder tot de morele wet en zin van ons leven, maar ook tot de sociale structuur, het politieke en de geschiedenis.

Monotheïstische godsdiensten: geloof in één god Islam, Christendom, Jodendom

Polytheïstische godsdiensten: geloof in verschillende goden Hindoeïsme

Pantheïsme: God en natuur zijn één Spinoza

**Absolute en procentuele verdeling religies**

Qua aantallen:

*Christenen: Moslims: Hindoes: N-A: Boeddhisme: Joden:*  
1. Europa 1. Azië 1. India 1. Azië 1. Azië 1. N-Amerika  
2. L- Amerika 2. Arabië 2. UK 2. Europa 2. N-Amerika 2. NO-Afrika  
3. Z- Afrika 3. Afrika 3. VS 3. VS 3. Europa 3. Europa

Qua deel van de bevolking:

*Christenen: Moslims: Hindoes: N-A: Boeddhisme: Joden:*

1. VS 1. Indonesië 1. India 1. China 1. China 1. VS  
2. Brazilië 2. India 2. Nepal 2. Japan 2. Thailand 2. Israël  
3. Mexico 3. Pakistan 3. Bangladesh 3. VS 3. Japan 3. Canada

**Wetboeken een leefregels van de Islam en het Jodendom**

*Wetboeken en leefregels van de Islam*

Het Islam heeft vijf pijlers:

1. Geloofsbelijdenis Sjahada
2. Rituele gebed Salat
3. Solidariteitsbijdrage Zakat
4. Vasten Sawn
5. Bedevaart naar Mekka Al hadj

Regels in verband met intermenselijke relaties: Koran + Hadith

Vb: verbod op woeker, kansspelen, alcohol, voedselvoorschriften, polygamie, verstoting, erfrecht

Islamitisch recht Sharia

Jurisprudentie Fiqh

Rechtsgeleerden Idjma

Analogiën Qiya’s

*Wetboeken en leefregels van het Jodendom*

Thora: 5 kernwetboeken  
Misjna: mondelinge traditie wetten  
Talmoed: commentaar op de wetten  
Halacha: levensvoorschriften op basis van Thora, Misjna en Talmoed  
Kabbala: joodse mystiek

Israël: hij die worstelt met god  
Genessis en Exodus: verhalen over Mozes en Israël

**Concilie van Nicea en Chalcedon**

Concilie van Nicea (325 na Christus)

Jezus= homo ousios, is één persoon met twee naturen (god +mens)

Arianisme: Jezus en Heilige Geest door God geschapen

Concilie van Chalcedon (451)  
Jezus= één persoon met twee naturen   
 Nestorianisme: Jezus heeft twee afzonderlijke naturen en dus twee gescheiden personen. Mens   
 Jezus + zoon van god.

Monofysieten: jezus heeft één natuur, de goddelijke. Zijn de tegenhangers van de Arianen.

De verschillende opvattingen zorgen voor de 1e grote splitsing (schisma) binnen de katholieke en orthodoxe kerk (1054).

**4 Evangelies**

1. Mathias
2. Marcus
3. Johannes
4. Lucas

**Ceasaropapisme**: de wereldlijke leider moet ook de geestelijke leider zijn.

**5 Sola’s van Luther (1483-1546):**

Onderdeel van de tweede grote schisma.

*Sola Scriptura*: allen door schrift tot de ware leer doordringen (dus belangrijk dat de bijbel vertaald werd)

*Sola Fide:* alleen door het geloof kan de mens gered worden

*Sola Gratia:* alleen god kan genade brengen

*Solus Christus*: alleen christus bemiddelt tussen mens en God

*Soli Deo Gloria*: alle eer komt aan God toe

-> goede werken alleen ter uiting van dankbaarheid

**Transsubstantieleer**

Is de in de [Katholieke Kerk](http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk) gebruikte term om de verandering van [brood](http://nl.wikipedia.org/wiki/Brood) en [wijn](http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn) in het lichaam en bloed van [Christus](http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29), die volgens de katholieke [leer](http://nl.wikipedia.org/wiki/Doctrine) tijdens de [eucharistieviering](http://nl.wikipedia.org/wiki/Eucharistieviering) of [Mis](http://nl.wikipedia.org/wiki/Mis) plaatsvindt, filosofisch-metafysisch te omschrijven. De term als dusdanig werd voor het eerst in de [13e eeuw](http://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw) gebruikt; op het [Vierde Lateraans Concilie](http://nl.wikipedia.org/wiki/Vierde_Lateraans_Concilie).

**Predestinatieleer**  
het leerstuk dat God heeft bepaald en welke mensen hij zal uitkiezen.

**Methodisme**  
Staan bekend om hun grote inzet voor de armen en hun opvatting dat iedereen God’s genade verdiend. Heeft 70miljoen aanhangers, waaronder Mandela.

**Kastensysteem**

Brahmana’s Priesters en leraren

Kshatriya’s Koningen edelen en krijgers

Vaishya’s Burgers, landbouwers en handelaars

Shudra’s Onderworpenen, dienstbaren en handwerklieden

Het kastensysteem is officieel sinds 1950 verboden en kent reinheidsprincipes en religieuze legitimatie.   
Kritiek van onder andere Boeddha, Gandhi, Mahavira en Sikkhisme

**Vier edele waarheden (dharma)**

1. Lijden behoort tot het leven
2. De oorzaak van het lijden is de dorst of begeerte
3. Het is voor ieder mens mogelijk het lijden op te heffen
4. Om het lijden op te heffen, dient met het achtvoudige pad te volgen.

**Atheisme**  
Er is geen God.

**Deïsme**  
Natuurlijke religie van de rede, God als horlogemaker, verwerpt het bestaan van God niet. Stelt zich kritisch op ten aanzien van een aantal praktijken en aanspraken van de traditionele openbaringsgodsdiensten.

**Agnosticisme**

Geen uitspraken over het bestaan van God mogelijk. (T.H. Huxley)

**Filosofisch materialisme**  
De werkelijkheid, emoties, en andere processen in het brein kunnen herleid worden uit materie.

**Naturalistisch wereldbeeld**

Op zuiver natuurlijke wijze de wereld verklaren.

**Verdrag van Nantes**  
Het [Edict](http://nl.wikipedia.org/wiki/Edict) van Nantes werd op [13 april](http://nl.wikipedia.org/wiki/13_april) [1598](http://nl.wikipedia.org/wiki/1598) uitgevaardigd door de Franse koning [Hendrik IV](http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_IV_van_Frankrijk). De [hugenoten](http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugenoten) (protestanten) kregen rechten op uitoefening van hun geloof en garnizoensrecht in een paar Zuid-Franse steden. Dit maakte deel uit van de politiek van Hendrik IV om de godsdienstige twisten in [Frankrijk](http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk) te beëindigen.

**Reformatie en contrareformatie**

Reformatie  
In de 16e eeuw krijgt de protestantse kerkkritiek van Luther en Calvijn weerklank. Humanisten als Erasmus formuleerden de kritiek eerder al spits maar zonder de bedoeling de katholieke eenheid te ondergraven. Erasmus had sympathie voor opvattingen van Luther, maar hij ded er alles aan om de eenheid van de katholieke kerk niet op het spel te zetten.   
Initieel zijn het voornamelijk Duitse kooplui en soldaten die lutherse en anabaptistische denkbeelden in woord en daad verspreiden. Keizer Karel V, in Gent geboren en in Mechelen opgegroeid, ziet dit met lede ogen aan.   
In 1520 worden de boeken van Luther op de brandstapel gegooid en een jaar later sprak Karel de rijksban uit.   
Op 1 juli 1523 worden op de Brusselse Grote Markt de Antwerpse augustijenmonniken Hendrik Voes en Jan van Essen als protestantse ketters op de brandstapel gezet en levend verbrand.   
In 1536 wordt William Tyndale voor het kasteel van Vilvoorde geexecuteerd omdat hij, in de lijn van het protestantisme, de bijbel in de volkstaal had vertaald.   
Om de hervorming te bestrijden werden vanaf 1520 ook plakkaten uitgevaardigd. Het bloedplakkaat van 1550 voorziet de doodstraf voor al wie de Bijbel leest volgens het nieuwe geloof, protestantse bijeenkomsten bijwoont of protestanten onderdak gaf. Om overtreders op te sporen wordt in 1524 de inquisitie ingesteld.   
Het repressief beleid, dat na 1555 wordt verdergezet door Karels zoon Filips II, kan niet beletten dat het protestantisme aanhang wint. Voornamelijk in zuidwest Vlaanderen groeit omstreeks 1540 de aanhang van het calvinisme.   
In 1566 vind de beeldenstorm plaats. Vanuit het westen van Vlaanderen trekken bosgeuzen doorheen Vlaanderen en het zuiden van Nederland en brengen vernielingen aan in kerken, kloosters en kapellen.   
In 1567 stuurt Filips II de hertog van Alva als landvoogd naar de Nederlanden, om met een schrikbewind de opstand te beteugelen. Hij liet meer dan duizend mensen ter dood veroordelen, waaronder de graven van Egmont en Horne in 1568.   
Willem van Oranje-Nassau (1533-1584) wordt in 1568 gedagvaard door Alva en vlucht naar Duitsland waar hij de leider van de Nederlandse Opstand word die ook wel de Tachtigjarige Oorlog word genoemd.   
Op 8 november 1576, vier dagen na het bloedbad van de muitende Spaanse soldaten in Antwerpen, tekenen de vertegenwoordigers van de Zeventien Provinciën de Pacificatie van Gent. De katholieken en protestanten vinden elkaar in de strijd tegen Filips II en stemmen in met een vorm van wederzijdse verdraagzaamheid. In praktijk is er weinig tolerantie en Gent, Antwerpen en Brussel roepen zichzelf uit tot Calvinistische Republiek. In Gent leidt dit in 1578 tot de Pinksterstorm en de levende verbranding van vijf monniken op de Vrijdagmarkt.   
Antwerpen had zich in 1579 aangesloten bij de Unie van Utrecht, maar uit angst voor spionnen worden katholieken nauwelijks toegelaten. In 1581 wordt het katholicisme in de Noordelijke Nederlanden verboden.   
De nieuwe landvoogd Alessandro Farnese breekt de macht van de calvinistische steden. Bekend is het beleg van Antwerpen (1584-5) welke eindigt met de val van Antwerpen op 27 augustus 1584. Veel inwoners trekken dan naar de Noorden waar hun nakomelingen in grote mate bijdragen aan de zogenaamde Gouden Eeuw van Amsterdam. Na de val van Antwerpen is het protestantisme nagenoeg helemaal verdwenen uit Vlaanderen.

Contrareformatie en Verlichting   
Na Filips dood regeren Isabella en Albrecht de Nederlanden. De Noordelijke Nederlanden waren onafhankelijk, maar Spanje bleef ze claimen. In 1609 zorgt een Twaalfjarig Bestand even voor rust. In deze periode zijn de jezuïeten actief in het organiseren van onderwijs en het bouwen van barokke kerken zoals de Carolus Borromeus in Antwerpen. In 1542 hebben de Spaanse Jezuïeten zich gevestigd in Leuven en verzorgen ze er publiek onderwijs in theologie en filosofie. Onder meer Roberto Bellarmino doceert er van 1569 tot 1576.   
De jezuïeten worden in de 17e eeuw ook actief als missionaris is het oosten. Onder meer Ferdinand Verbiest (1623-1688), een West-Vlaamse astroloog en polyglot, trok naar China. Hij was controversieel omdat hij wilde missioneren met begrip en behoud van de Chinese cultuur.   
De strijd tussen Spanje en de Nederlandse Republiek eindigde officieel met De Vrede van Westfalen (1648) die tevens het einde was van de Dertigjarige Oorlog. Deze vrede bevatte elf verdragen waaronder het verdrag van Munster. Dat verdrag erkende de autonomie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en legde definitief de grens tussen België en Nederland vast.   
In de zuidelijke Nederlanden was het katholicisme de enig toegelaten en de clerus kende tal van privileges. De Oostenrijkse keizer Jozef II schafte deze voorrechten af, maakt het burgerlijk huwelijk verplicht en gaf protestanten, orthodoxen en joden godsdienstvrijheid. Daarnaast schafte hij censuur af en uniformeerde de priesteropleiding. Omwille van zijn verregaande regeldrift werd Jozef II keizer-koster genoemd.   
De voortvarendheid waarmee deze verlichte, absolute heerser te werk ging botste op ongenoegen wat in 1789 tot de Brabantse omwenteling leidde. In de strijd tegen Jozef II was een conservatieve en een progressieve fractie te onderscheiden. De statisten onder leiding van Hendrik van der Noot versus de progressieve antiklerikale Vonckisten, aanhangers van Jan Frans Vonck.   
In de 18e eeuw kwam ook de vrijmetselarij uit Engeland overgewaaid. De voertaal was frans en de leden behoorden tot de hogere burgerij, magistraten, juristen en handelaars. Vanaf 1786 waren er al een dertigtal regelmatige loges. De Standvastige Eendracht in Gent in 1786 was de eerste Vlaamse Loge.

**Eerste en tweede schoolstrijd + schoolpact**

Eerste schoolstrijd (1878-1884)  
Reactie op enkele maatregelen van de liberale minister *Pierre van Humbeeck*: die enkele wetten invoerde die bepaalden dat de Kerk zich uit het officiële onderwijs moest terugtrekken. De conventies werden verboden, godsdienst werd als verplicht vak afgeschaft in de gemeentescholen, het aantal officiële scholen moest omhoog en voor de rekrutering in officiële scholen hadden afgestudeerde van de rijksnormaalschool voorrang. Als reactie op de neutraal geworden gemeentescholen deden de katholieken hun uiterste best om een eigen schoolnet uit te bouwen. Er werden honderden katholieke lagere scholen opgericht en er werden verschillende nieuwe colleges geopend. Uit protest weigerde de Kerk om nog sacramenten toe te dienen aan mensen die aan het officieel onderwijs deelnamen. Van *1884* tot de eerste wereldoorlog waren de katholieken aan de macht. Nieuwe wetten moesten de macht van de kerk in het officieel onderwijs vergroten. Sinds *1914* konden leerlingen in het officieel onderwijs vrijstelling krijgen van het vak godsdienst. In *1924* werd het vak niet confessionele zedenleer ingevoerd in de officiële scholen.

Tweede schoolstrijd (1950-1958)  
Onder invloed van de koningskwestie haalden de christendemocraten in 1950 een absolute meerderheid. Minister van onderwijs Pierre Harmel nam maatregelen die de subsidiering van het vrij onderwijs deden toenemen tot ca. 55% van de overeenkomstige kosten van het rijksonderwijs. Tussen 1950 en 1954 werden ook minder rijksscholen opgericht dan de jaren daarvoor.   
Na 1954 vormden socialisten en liberalen samen een regering onder leiding van socialist Achille van Acker. De onderwijs minister Léo Collard nam maatregelen die in het nadeel waren van het vrije net: inkrimping van de subsidies, oprichting van nieuwe rijksscholen en ontslag van 110 tijdelijke leerkrachten die in het rijksonderwijs stonden met een vrij diploma.   
De reactie van de katholieken was hevig: de bisschoppen moeiden zich, het comité voor Vrijheid en Democratie organiseerde petities en drie massabetogingen. In 1958 werd een regering gevormd onder leiding van Gaston Eyskens. De minister van onderwijs Maurits van Hemelrijck installeerde een Nationale Onderwijscommissie met leden van de drie partijen. Zij zijn de architecten van het schoolpact. Vier beginselen stonden er centraal:

1. Het bestaan van officiële en vrije scholen wordt uitdrukkelijk erkend
2. De keuzevrijheid van ouders voor het officiële of een vrije school wordt uitdrukkelijk erkend
3. Het vrij onderwijs heeft recht op subsidiering (60% voor werkingsmiddelen, 100% loon voor leken, 60% voor geestelijken)
4. Leerlingen in het officieel onderwijs hebben recht op keuze uit onderricht in de katholieke, protestantse of Israëlitische eredienst en in de niet confessionele zedenleer.

Schoolpact

* Officieel en vrij onderwijs worden erkend
* Keuzevrijheid ouders wordt gewaarborgd
* Vrij onderwijs heeft recht op subsidiëring
* Verplicht aanbod levensbeschouwelijke vakken in officieel onderwijs
  + Katholieke, protestantse en israëlitische eredienst en niet-confessionele zedenleer
    - Neutraliteit van niet-confessionele zedenleer?

Erkenning van levensbeschouwingen door de Belgische overheid:

* Islam -> 1974
* Orthodoxe eredienst -> 1985
* Niet confessionele vrijzinnig humanisme -> 1993

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nC-Z | RKG | Islam | Isr | Prot | Orth | Angl | Vrijstelling |
| % | 52% | 30% | 14,5% | 0,05% | 1,1% | 0,4% | 0,004% | 1.6% |

**Belgische grondwetten**  
Grondwetswijziging van 1988  
§ 1: Het onderwijs is vrij. […]De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders. De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen. De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer. (neutraliteitseis)

§ 3. [...] Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een morele of religieuze opvoeding.

*Erkenning van levensbeschouwingen door de Belgische overheid:*

Islam -> 1974

Orthodoxe eredienst -> 1985

Niet confessionele vrijzinnig humanisme -> 1993

**Comte’s 3 stadia van de mensheid:**

1. Theologische stadium
2. Filosofisch stadium
3. Wetenschappelijk stadium <- mens is volwassen

Gesteund door Max Weber, geloofde ook dat de wereld onttoverd en gerationaliseerd werd door interne religie politiek en moderne wetenschap. Dit is een lineair proces.

**Taylor (Durkheimisme)**

Paleo-durkheimisme Religie is dominant

Neo-durkheimisme Overkoepelend religieus niveau

Post-durkheimisme Religie speelt geen rol meer

**Secularisatieparadigma**

Volgens dit paradigma zal de secularisatie, begrepen als de achteruitgang van de relevantie van religie zowel voor het maatschappelijke leven als voor het priveleven van individuen, zich universeel, rechtlijnig en onomkeerbaar doorzetten.

**Mahayana traditie**: ‘ het grote voertuig’ een wezen dat de verlichting reeds heeft bereikt en zijn medemensen actief bijstaat op het pad naar Boeddhaschap, dat ieder mens in principe kan bereiken. Dus niet alleen verlicht maar ook verlichtend.

**Hinayana traditie**: ‘ kleine voertuig’ er vanuit dat slechts enkelen de verlichting kunnen bereiken en dat dit een leven van ascese en strenge toewijding vraagt. Het Hinayana (met als bekendste school het Theravada-boeddhisme) gaat terug op de oude boeddhistische leer, waarin de vier edele waarheden en het achtvoudige pad centraal staan.

**Filioque-kwestie**  
Rome wilde de formulering uit de geloofsbelijdenis van Nicea handhaven dat de Heilige Geest uit zowel een de Vader als de Zoon is voortgekomen, terwijl de orthodoxe kerken stelden dat de Geest alleen uit de Vader is voortgekomen en niet de Zoon.