**Judendom**Grunden för judendomen är att Gud en gång uppenbarade sig och slöt förbund med Israels folk. Judarna skulle vara det utvalda folket på jorden. På grund av detta är judisk identitet starkt förknippad med dess historia. Var de än befinner sig i världen så bär de sin historia som i en kappsäck. Det är på så sätt som judarna har kunnat behålla sin religion och särart och inte smält samman med de folk och kulturer som de har slagit sig ner hos. Gemensamt för alla judar är fyra byggstenar:

Trosbekännelsen (Shema)

Tora och Talmud (de fem Moseböckerna och kommentarer)

Högtiderna

Förintelsen

**Trosbekännelsen**”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft.”

**Skrifterna/Gudstjänst**Gudstjänsten firas i synagogan. Den som leder gudstjänsten kallas kantor och den som predikar är rabbin. Gudstjänsten firas på lördagar. Judarna har en stor skriftlig tradition, viktigast är den hebreiska bibeln, Tanak (Kristna kallar det Gamla Testamentet). Tanak består av 24 böcker som delas in i tre kategorier:

Tora (lagen) – Innehåller de fem Moseböckerna

Neviim (Profeterna) – Innehåller historiska böcker och profetiska böcker

Ketuvim (skrifterna) – Innehålle poetiska böcker och vishetsböcker

**Stamfäderna**I Tanak finns berättelserna om judarnas stamfäder och historien som ledde till judendomens existens.

**Abraham**Abraham bodde i staden Ur i dåvarande Mesopotamien. En dag uppenbarade sig Gud för honom och hbefallde honom att gå till Kanaans land (nuvarande Israel). Gud gav honom löftet att han ska bli fader till ett stort folk: 1 Mos 17:6-9**.**

Abraham får också befallningen att alla pojkar ska omskäras på den åttonde dagen efter födseln, detta skulle vara ett tecken på förbundet mellan Gud och människan.

När Abraham var 85 år förnyande Gud sitt löfte, Abraham skulle få ännu mer land och hans arvingar skulle bli många. Detta var svårt att förstå, Abraham som var 85 år och hans hustru Sara som var 75 år, var barnlösa. Trots detta hade Abraham full tillit till Gud. När Sara var 90 år och Abraham 100 år föddes sonen Isak.

**Isak**Nu hade Abraham äntligen en arvinge som Gud hade lovat. En dag kallade Gud på Abraham, han sa till honom att gå till ett berg och offra sin son, bränna sin ende son på ett altare som offergåva till Gud. Med tungt hjärta satte Abraham igång förberedelserna. På plats tog Abraham fram offerkniven men just som han skulle döda sonen kom en röst från himlen:

”Abraham, Abraham! Låt icke din hand komma vid gossen och gör honom intet, ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du icke har undanhållit mig din ende son.”

Abraham hade klarat provet och Isak växte upp och gifte sig med Rebecka. Tillsammans fick de sönerna Esau och Jakob. Esau var den äldste av tvillingarna och var Isaks favoritson. Enligt tradition var det Esau som skulle få sin fars välsignelse på faderns dödsbädd men Jakob lyckades lura sin far men hjälp av modern, och fick på så vis faderns välsignelse.

**Josef**Jakob gav sig av hemifrån för att komma ifrån sin brors vrede. Jakob gifte sig och fick flera barn, varav en av sönerna var Josef. Josef är en stor och känd gestalt för judar, men även för kristna och muslimer. Hans öden finns att läsa om i både Bibeln och Koranen.

Både Jakob och Josef själv visste att det var något speciellt med Josef, han var utvald av Gud. Han växte upp som faderns favorit. I Bibeln kan läsas att Jakob älskade Josef mest ”för han hade fått honom på gamla dagar”. Detta väckte stor irritation hos hans bröder. Brödernas avundsjuka växte sig så stor att de bestämde sig för att döda sin bror. De lurade iväg honom och började slå honom. En av bröderna tvekade och tyckte att de skulle slänga honom i en brunn istället för att döda honom. Detta beslut skulle rädda Josefs liv. En karavan från Egypten hittade honom och förde honom till Egypten och sålde honom som slav till Farao som gav bort Josef till sin hustru.

Faraos hustru blev förälskad i Josef men han visade inte samma intresse tillbaka. På grund av detta lyckades hon få farao att fängsla Josef, även om Farao trodde att Josef var oskyldig. Josef fick sitta i fängslad i många år och under tiden han satt där brukade han tyda sina medfångars drömmar, dessa tolkningar skulle visa sig vara sanna. En av fångarna som Josef hade hjälp med drömtydning rådde Farao att prata med Josef när han hade haft en dröm som förundrade honom. Detta blev slutet på Josefs tid i fängelse.

Drömmen som Farao drömde var drömmarna om de sju magra korna som slukade de sju feta korna och de sju magra axen som slukar de sju feta axen. Dessa drömmar betydde att det skulle komma sju goda år med bra skörd och sedan sju magra år. Hungersnöden kom och den drabbade även Josefs bröder och far i Kanaan. De begav sig till Egypten för att köpa säd av Faraos styresman, Josef. När de kom fram kände de inte igen honom, men Josef kände igen sina bröder. Josef hämnades på sina bröder men valde senare att tala om vem han var och bröderna fick åka hem och hämta fadern så att hela familjen kunde leva tillsammans i Egypten.

**Moses**Många år senare, när både Farao och Josef dött, kommer en ny Farao till makten. Han var inte lika god som den förre Farao och var rädd att hebréerna skulle ta över Egypten. Han lät dem arbeta och slita under dåliga förhållanden. Men det var ett starkt folk och Farao blev ännu mer orolig. Han tog beslutet att alla nyfödda pojkar som föddes av en hebreisk kvinna skulle slängas i Nilen.

När Moses mamma upptäckte att hon väntade sitt tredje barn blev hon rädd och orolig över att det skulle bli en pojke, vilket det blev – Moses. Först gömde hon honom i några månader men sen vågade hon inte behålla honom utan lade honom i en korg och satte ut den i vassen vid Nilens strand.

En kunglig dam med sina hovdamer kom till floden och fick syn på den lilla pojken. Den kungliga damen bestämde sig för att ta hem pojken och uppfostra honom som sin son.

När Moses blev äldre uppenbarade sig Gud för honom. Moses skulle befria det hebreiska folket och leda dem ut ur Egypten. Detta var ingen lätt uppgift men tillslut, med Guds hjälp, kom de iväg. Gud sa åt hebréerna att aldrig glömma den underbara räddning som han förberedde åt dem och att de skulle fira den varje år. Högtiden skulle kallas för Pesach.

Farao kunde inte förlåta detta utan samlade sina män och 600.000 soldater gav sig iväg för hämta tillbaka Moses och hans folk till slaveriet.

Hela folket kom till slut fram till det stora berget Sinai och slog läger. Moses gick upp på berget för att få vara ensam och Gud uppenbarade sig. Moses tog emot de tio budorden som Gud vill att människorna ska leva efter:

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig
2. Du skall inte göra dig någon avbild av Gud
3. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn
4. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig
5. Visa aktning för dina föräldrar
6. Du skall inte dräpa
7. Du skall inte begå äktenskapsbrott
8. Du skall inte stjäla
9. Du skall inte vittna falskt mot din nästa
10. Du skall inte ha begär efter något som nästa äger

Under 40 dagar och 40 nätter stannade Moses på berget och tog emot budorden och ytterligare 603 regler som finns sammanfattade i Tora. Det är regler som rör allt i livet; mat, kläder, högtider och renhet. Vid detta tillfälle gör Gud Israel folk till de sitt utvalda folk. Det innebär ansvar att sprida för spridningen av Guds bud och förverkliga hans vilja på jorden. Det är här utveckling mot dagens judendom börjar. I och med att Moses tagit emot de tio budorden uppstod religionen Judendom (ca 1200 f kr) och Moses kan betraktas som den judiska religionens grundare.

**Världssyn**Enligt Tanak skapades världen under sex dagar och sex nätter. På den sjunde dagen vilade Gud och därför har judarna den sjunde dagen, lördagen, som sin vilodag, då sabbaten firas. Även det judiska nyåret firas till minne av skapelsen.

Eftersom det är Gud som har skapat världen så den helt igenom god, den finns till på grund av Guds vilja och därför beroende av Gud som styr den mot ett bestämt mål. Att världen är god betyder att den bör njutas men också förvaltas väl. Därför har Gud givit människorna ett antal regler som gäller behandling av djur och växter.

**Teodicéproblemet**Om världen är god, varför finns då det onda? Kristendomen och islam menar att det vid sidan om Gud finns en ond makt. Det tror inte judarna. Däremot har Gud givit människan en fri vilja och med den kan hon välja att göra ont. Hur kan man då förklara katastrofer som människan inte kan rå över? Ett svar är att Guds plan är svårbegriplig, människans förstånd är för litet för att förstå allt med Gud. Ett annat svar kan vara att Gud låter onda saker hända som straff när människorna inte följer Guds vilja. Men det håller inte alla judar med om.

**Messias**Judarna väntar på och längtar efter den dag då Guds plan med världen ska förverkligas. Då ska fred, rättvisa och harmoni råda. I Tanak kan man läsa att Gud ska sända någon till världen som ska komma med detta budskap, Messias.

När Messias kommer ska alla judar bo i sitt eget land, Gud och människan ska ha ett gott förhållande till varandra och det ska råda fred och rättvisa. Vad som sedan kommer att hända finns det olika tankar om. En vanlig judisk uppfattning är att Gud ska hålla en dom över världen och människan. När domens dag kommer ska Gud låta det döda uppstå, belöna de rättfärdiga och straffa de orättfärdiga. Till de rättfärdiga ska en ny värld ges. I de judiska skrifterna finns ingen beskrivning av hur den kommer att vara. Många judar menar att det inte är så viktigt att spekulera i sådana frågor, det viktiga är istället livet och världen här.

**Gudssyn**För judarna är Guds verkliga namn så heligt att man inte får uttala det. Istället skriver man bokstäverna JHVH. Oftast säger man ADonai (Herren) eller Elohim (Gud) men det finns ytterliga 90 synonymer. Det inte tillåtet att avbilda Gud, hans storhet går inte att göra rättvisa på bilder. Gud kännetecknas som rättfärdig, barmhärtig, allsmäktig, nådig förlåtande med mera. Viktigast av allt är ända att Gud är en!

Eftersom Gud har valt judarna till sitt folk ställer han extra höga krav på dem, främst vad gäller moralen. Om människan inte följer Guds vilja straffas hon. Det räcker alltså inte att människan kompenserar sin dåliga morla med tex bön, hon måste verkligen visa ånger.

**Människosyn**1 Mos 1:27. Enligt den judiska tron är människan skapad till Guds avbild. Och ska vara Guds medhjälpare. Denna makt ska människan använda för att skapa rättvisa och harmoni i världen.

Människan består av både kropp och själ.

Människan har i sin natur förmågan att göra både gott och ont.

Judendomens människosyn är både ljus och optimistisk eftersom den menar att människan har möjligheten till och viljan att göra det goda. Däremot kan hon själv välja att göra ont. Människan kan aldrig skylla på en annan makt för det onda hon gör utan hon är själv ansvarig för alla sina handlingar.

Det finns inte så många utformade tankar om livet efter döden. Sedan 100-talet börjar en tro om livet efter döden att uppstå, men judarna aktar sig för att beskriva exakta detaljer. Gemensamt har man dock tron på domedagen.

-------

När Moses tog emot Tora på berget Sinai och judarna blev ett utvalt folk fick de också stort ansvar. De skulle se till att Guds vilja uppfylldes och att hanss budskap spreds. Många ickejudar tänker lätt att judarna därför ser sig själva som bättre än andra människor men faktum är att utvaldheten innebär större skyldigheter. Det skapar också en större utsatthet. Judarna förklarar en del av utsattheten som Guds sätt att varna dem för att gripas av allt för höga tankar som sig själva.

--------

Judarna tar livet på stort allvar och är fokuserade på livet här och nu. I centrum står familjen och omsorgen om den och den kommande generationen. Kärnfamiljen är en slags garanti för den judiska identiteten och för trons fortlevnad. Dessutom vet judarna att det enda vi människor kan veta något om är det som är här och nu. Vad som sker imorgon vet vi inget om.

Eftersom livet är givet av Gud och därför är gott är det också människans plikt att njuta av det. Sex och mat tillhör dessa gåvor. Judendomen har till skillnad från hinduismen alltid varit motståndare till inåtvänd och självförnekande fromhet. Därför finns inga judiska munkar eller nunnor.

------

Om invandrare – ”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni icka förtrycka honom. Invandraren som bor bland er skall ni behandla som infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.” (3Mos19:33-34)

**Jämlikhet**Inom judendomen är alla människor jämlika och man och kvinna har samma värde. Men i skapelseberättelsen befaller Gud Adam att råda över Eva, alltså är rollfördelningen inbyggd i själva skapelsen. Mannen ansvarar för det religiösa livet och kvinnan för hemmet. Liksom kristendom och islam är judendomen en patriarkalisk religion och de heliga skrifterna skrevs av män för män och därför står det inte så mycket om kvinnor. I Tora finns regler som både kränker och försvarar kvinnan men idag är det främst hennes rättigheter som sätts i fokus.

När staten Israel grundades 1948 arbetade män och kvinnor sida vid sida under samma villkor och militärtjänstgöring är obligatoriskt även för kvinnor i Israel.

I den moderna judendomen har kvinnan en mer framträdande plats i synagogan. I vissa församlingar finns det kvinnor som läser ur Toran och det finns även kvinnliga rabbiner och kantorer.

**Vem är jude?**Jude är den som är född av en judisk kvinna eller om man han konverterat till judendomen, alltså omvänt sig till judisk tro. Det judiska folket har genom historien lidit av förföljelser. Under dessa tider förekom ofta våldtäkter av kvinnorna, detta ledde till att man inte visste vem som var far till barnen. Av den anledningen bestämdes redan på 200-talet e Kr att den som var född av en judisk kvinna skulle räknas som jude. Att räknas som jude har inget att göra med ras. Judar är bosatta över hela världen, de har olika utseenden, talar olika språk, lever med skilda nationaliteter och har varierande kulturella bakgrunder.

De mer liberala formerna av judendom accepterar ett barn som jude oavsett vem av föräldrarna som har det judiska ursprunget. De mer ortodoxa formerna av judendom accepterar inte konvertiter utan man måste födas in i judendomen.

**Högtider**Sabbaten -En viktig högtid är den som firas varje lördag, sabbaten. Den sträcker sig från fredag kväll till lördag kväll och på sabbaten ska ingen arbeta. På sabbaten ska man vila, läsa och gå till synagogan.

Pesach (påsk) - Firas till minne av uttåget ur Egypten och är en av de viktigaste judiska högtiderna.

Rosh Hashana (nyårsdagen) - Rosh Hashana är den högtid då judarna firar sitt nyår. Enligt judisk tradition skapades jorden på denna dag och det är vid Rosh Hashana Gud bedömer vad människorna har gjort under det gångna året, och beslutar vad som skall hända dem under det kommande. Under de tio dagar som sedan följer, mellan Rosh Hashana och Yom Kippur,finns tid för eftertanke och botgöring innan domen slutligen fastslås. Det är en tid för försoning. Under Rosh Hashana blåser man i ett vädurshorn. Detta skall, enligt traditionen, väcka människorna till eftertanke.

Yom Kippur (försoningsdagen) - Yom Kippur infaller tio dagar efter den judiska nyårsdagen. Det är den viktigaste och allvarligaste högtiden för troende judar. Under djupt allvar tänker man tillbaka på det år som gått och vad man kan ha gjort för fel och misstag. Samtidigt lovar man Gud att försöka bli en bättre människa och att försöka leva som Gud har tänkt att människan bör leva. Liksom under Rosh Hashana blåser man i ett vädurshorn för att väcka eftertanke.

Sukot (lövhyddohögtiden) - Firas till minne av ökenvandringen ut ur Egypten till landet Israel.

Chanukka (tempelinvigningsfesten) - Chanukka firas till minnet av tempelinvigningen 165 f. Kr. Chanukka är en ljusets fest. Man spelar spel, sjunger och ger varandra små gåvor. Den historiska bakgrunden till festen är Mackabéernas återerövring av Jerusalem och templet från de hellenistiska syrierna. Deras kung ville få judarna att sluta tro på Gud. Kungen hotade med dödsstraff om man utförde något som hade med judisk tro att göra. Han vanhelgade templet i Jerusalem genom att resa ett Zeus-altare, offra grisar och göra det till en ickejudisk kultplats. Grekerna försökte tvinga prästen Matatias Mackabaios att förleda folket genom att offra till grekernas gud men han vägrade. Detta blev startskottet för ett uppror som leddes av Matatias son, Juda och hans bröder. Dessa lyckades befria Jerusalem och templet. De renade templet från all avgudadyrkan och återinviger det 165 f. Kr. Efter ett gemensamt beslut genom omröstning bestämdes det att hela det judiska folket skulle fira denna högtid varje år.

Bar/Bat Mitzva **-** Bar/Bat Mitzva betyder ”budets son/dotter” och firas när en pojke fyller 13 år och en flicka fyller 12 år. De blir då religiöst myndiga. I synagogan får pojken eller flickan läsa ett stycke ur Tora och efteråt firar man med gåvor och en fest att barnet nu kan ta ansvar för sina handlingar.

**Förföljelser**Moses dog innan folket gick in i Kanaans land och folket delades upp i tolv stammar med varsin ledare, kallad domare. Folken som bodde där hade kungar så judarna övergick så småningom också till kungadöme. Saul blev den första kungen och hans son David, blev den största kungen av alla. Davids son Salomo satte sin prägel på konungatiden genom att bygga templet i Jerusalem. Efter de stora kungarnas tid följde en svår tid. Den svåraste tiden inföll under 500-talet fvt. Salomos berömda tempel förstördes och folket fördes bort. De tvingades leva i exil i 50 år. Detta blev en avgörande tid för judendomen. Under denna period höll judarna fast vid sina traditioner, man byggde synagogor och sabbaten blev ännu viktigare. Diskussionerna om tolkningarna av lagar och traditioner tog fart och detta var början på det som skulle bli Talmud.

År 70 e. Kr. förstördes Jerusalem och templet av romarna. Många judar tvingades lämna landet och därmed började den långa exil som kallas Diasporan. Under åren 70 evt. fram till 1948 hade judarna inget eget hemland. Judarna levde utspridda i olika kristna eller muslimska riken. Situationen för judarna var mycket bättre i de muslimska rikena än i de kristna. I de kristna samhällena var de svårt att få arbete eftersom många av de vanligaste jobben var förbjudna för judarna. Det var inget ovanligt att judarna fick skulden för olyckor och sjukdomar och i många länder blev de bortkörda till speciella bostadsområden som kallades getton. Den kristna kyrkan utsatte judarna för svåra förföljelser och det tog till år 2000 innan den kristna kyrkan bad judarna om ursäkt offentligt.

Det var inte förrän på 1700-talet som förföljelserna lättade men bara för att återupptas igen under 1800-talet.

Under andra världskriget ökade förföljelserna, de nådde till och med sin topp. 6.000.000 judar mördades under förintelsen. Efter kriget började arbetet med att ge judarna ett hem och 1948 förklarades staten Israel självständig.

**Inriktningar – olika sätt att möta samhället**Det finns olika sätt att möta det moderna samhället och tolka sin tro inom alla religioner. När det gäller judendomen tala man om tre sådana tolkningar:

Ortodoxa

Konservativa

Liberala (Reformjudendom)

Liberala (Reformjudendom) - Växte fram i Västeuropa på 1800-talet. I denna rörelse försöker man anpassa judendomen till det moderna samhället. De liberala judarna menar att de gamla reglerna är från en tid som inte är relevant längre. De utgår från lagar som är knutna till dagens samhälle och liv, tex kan gudstjänster firas på vilket språk som helst och kvinnliga rabbiner har varit tillåtna sedan 70-talet. Sabbaten kan till och med firas på söndag. Man har också en tolerant inställning till homosexuella och de får även gifta sig.

Ortodoxa **-** Växte fram som en reaktion mot reformjudendomen. De ortodoxa judarna är de mest traditionsbundna och har som mål att följa alla de 613 reglerna som finns för judar. Man känner igen männen på att de alltid bär kipah, tallit katan och vissa har även tinninglockar. Några av de mest ortodoxa accepterar inte staten Israel eftersom den inte är grundad av Messias.

Konservativa – Växte fram i USA och Europa under sent 1800-tal och är betydligt mer öppen för modern kultur än de ortodoxa judarna men vill ändå hålla fast vid de judiska lagarna och traditionerna så mycket det går. Detta är alltså en väg mittemellan liberal och ortodox judendom.

**Judar i Sverige**1774 grundades den första judiska bosättningen i Sverige när Aaron Isaac kom till Stockholm från Tyskland. Han fick tillåtelse av dåvarande kung Gustav III att bilda judisk församling och var den förste juden som fick rätt att behålla sin tro och inte tvingas omvända sig till kristendom. 1945 bildades det Judiska Centralrådet som har till uppgift att verka för judar och judendom i Sverige.

Idag lever ca 18.000 judar i Sverige. Vissa är djupt troende och andra firar de viktiga högtiderna men inte mer och ytterligare en grupp kallar sig ateister. Den judiska identiteten upprätthålls främst inom familjen.

Antisemitismen har funnits i större och mindre utsträckning också i svensk historia i form av rasbiologi, fördomsfulla skämtteckningar och en allmän syn på att judar är farliga, opålitliga och giriga. Vissa grupper har mött judar med hat och våld. I Malmö har det under senare år riktats flera antisemitistiska attacker mot judar och synagogor.