**Samenvatting inleiding levensbeschouwing**

**Levensbeschouwing**

Letterlijk betekent levensbeschouwing: kijk op het leven: het gaat over wat jij echt belangrijk vindt.

Je persoonlijke levensbeschouwing hoeft niet voor altijd vast te staan. Je levensbeschouwing kan veranderen door alles wat je meemaakt en leert en de mensen die je ontmoet.

**Het vak levensbeschouwing**

Het vak levensbeschouwing bestaat uit 2 delen:

1. Je leert wat de andere mensen belangrijk vinden, en waarom ze dat vinden en waar het idee vandaan komt.

* Kennis maken met de levensbeschouwing van andere mensen, dus wat de andere mensen belangrijk vinden in het leven en waar die ideeën vandaan komen.
* En de levensbeschouwing van mensen over de hele wereld: religies, ideeën uit de filosofie.

1. Zelf nadenken over je eigen levensbeschouwing.

**Levensbeschouwelijke vragen**

Gewone vraag: er is een antwoord op. Het kan dat we het antwoord nog niet weten(of misschien wel nooit te weten komen), maar het is er wel.

Levensbeschouwelijke vraag (levensvragen, zinvragen): een vraag over dingen die jij belangrijk vindt en waar je eigenlijk nooit een goed antwoord op kunt geven. Er zijn meerdere antwoorden goed.

**Waarden en normen**

Waarde: een begrip dat iets waardevols uitdrukt, iets dat jij belangrijk vindt, vaak een idee of een principe en niet iets tastbaars: het is geen ding. Er komt vaak veel emotie los en is altijd een positief omschreven woord.

Nastrevenswaardig: iets wat mensen belangrijk vinden, mensen streven het na, willen het bereiken.

Norm: een regel of wet die bedoeld is om een waarde te beschermen of te bereiken, begint vaak met je moet… of je mag niet…

**Symbolen**

Symbool: betekenisdrager : Een symbool bestaat uit 2 delen: de vorm die het symbool heeft en de betekenis die bij die vorm hoort. De vorm draagt de betekenis die er achter zit, de betekenis ervan is niet direct aan de vorm af te lezen: je snapt het alleen als dat jou is aangeleerd. De betekenis van een symbool is vaak heel complex en uitgebreid en niet eenvoudig te beschrijven. De betekenis heeft vaak met waarden te maken.

**Rituelen**

Veel mensen hebben vaste gewoontes.

Gewoontes zijn handelingen die we ook best anders kunnen doen, maar we zijn het gewend om het zo te doen en we denken er bijna niet meer bij na. Het heeft verder niet veel betekenis.

Rituelen lijken veel op gewoontes, met ene heel belangrijk verschil: de betekenis. Rituelen zijn ook handelingen die een vaste volgorde hebben, vaak is die in de loop van tientallen of honderden jaren niet of nauwelijks verandert. Het wordt vaak gezien als noodzakelijk, terwijl je best zonder je gewoontes kunt. De betekenis van een rituele handeling is vaak veel uitgebreider of complexer dan op het eerste gezicht lijkt.

Er bestaan ook complexe rituelen, die verboden zijn aan een bepaalde religie of cultuur. Ook hierbij is er een vaste volgorde van handelingen, die kunnen variëren van bewegingen tot uitspraken, die in de tientallen of honderden jaren nauwelijks zijn veranderd. Ze worden als noodzakelijk gezien door de groep die ze uitvoert.

**Overgangsrituelen (rite de passage):** rituelen die aangeven dat de persoon die het ritueel ondergaat aan een andere fase van zijn leven begint, met daarin andere rechten en plichten.

**Bezielde natuur**

In de preshistorie zag de mens zichzelf niet als een hogere levensvorm die mag bepalen wat er met de rest van de natuur gebeurt. De mens was onderdeel van de natuur. En net zoals je met een mens kunt communiceren om iets voor elkaar te krijgen werd er ook met de rest van de natuur gecommuniceerd om iets voor elkaar te krijgen.

**Ontwikkeling**

Priesters hadden als taak om de natuurgeesten tevreden te houden. Hierdoor ontstonden uitgebreide rituelen met als doel om specifieke geesten aan te spreken. Hierdoor ontwikkelden de ideeën over die geesten zich ook.

**Polytheisme/polytheistisch** (poly betekent meerdere, theïsme komt van theos dat god betekent).

**monotheisme/monotheistisch** (mono betekent enkel of een).

**Soorten levensbeschouwingen**

Je kunt alle levensbeschouwingen onderverdelen in twee groepen: **theïstische en atheïstische** levensbeschouwingen.

Over het ontstaan van **theïstische levensbeschouwingen**(die dus geloven in een of meerdere goden) heb je hierboven al kunnen lezen. Hierbinnen vallen zowel de monotheïstische als de polytheïstische religies. **Atheïsme** betekent dat er geen god bestaat of wordt vereerd in die levensbeschouwing