**Posmrtný život v pojetí světových náboženství**

Jméno

**Abstrakt:**

Tato práce se zabývá představami o posmrtném životě ve světových náboženstvích, jakými jsou: judaismus, islám, křesťanství a buddhismus. V první části se věnuji vymezení základních pojmů, se kterými budu pracovat. V následující části uvedu informace o konceptech nebe a pekla každého náboženství zvlášť a v závěru odpovím komparací na otázku: „jak líčí peklo a nebe světová náboženství?“ Metodou sběru dat je kompilace.

**Úvod:**

V této práci se budu zabývat problematikou posmrtného života z pohledu světových náboženství. Budu pojednávat o tom, jak se liší představa nebe a pekla v rámci nejrozšířenějších světových náboženství jako je: judaismus, islám, křesťanství a buddhismus. Myslím si, že toto téma je, bylo a bude vždy stejně relevantní, protože smrt je důležitou součástí života a čeká každého z nás. Lidé se z obavy ze zániku existence uchylují k náboženství, které jim poskytuje útěchu. Tato práce se bude zabývat otázkou, jak líčí peklo a nebe světová náboženství? Na téma je pohlíženo z perspektivy antropologického a religionistického diskurzu, což znamená, že se bude zabývat člověkem jakožto společenskou a kulturní bytostí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části vymezím základní pojmy, jako je: posmrtný život a náboženství. Ve druhé části se budu zabývat popisem konceptů nebe a pekla z pohledu světových náboženství a v závěru uvedu jejich komparaci.

**Náboženství:**

Bowie tvrdí, že se můžeme setkat s různými definicemi náboženství a dokládá to např. definicí Clifforda Geertze, který za náboženství považuje: „*(1) soustavu symbolů, jež funguje tak, aby (2) založila silné, vše prostupující a trvalé postoje a motivace v lidech (3) formulováním představ o obecném řádu existence a (4) dodáním takové aury aktuálnosti těmto představám, že (5) postoje a motivace se zdají jediněčně realistické.“* S rozšířenou definicí náboženství přišli také Arthur Lehmann a James Myers:,, *rozšíření definice náboženství mimo duchovní a nadlidské bytosti na vše, co je mimořádné, tajemné a nevysvětlitelné, umožňuje komplexnější pohled na náboženské chování etnik ve světě a umožňuje antropologický výzkum takových jevů, jako je magie, čarodějnictví, kletby a další praktiky, které mají smysl pro preliterární společnosti i společnosti s psanou kulturou“* Ninian Smart vytvořil analýzu náboženství dle různých dimenzí. Které by se měly vztahovat na všechna náboženství. Jedná se o osm následujících dimenzí: „*1) Rituální nebo praktické, 2) Věroučné nebo filozofické 3) Mytické nebo narativní, 4) Zkušenostní nebo emocionální, 5) Etické nebo právní, 6) Organizační nebo sociální, 7) Materiální nebo umělecké, 8) Politické a ekonomické.“* Tento přístup se snaží nacházet podobnosti a kontakty mezi světovými náboženstvími. Náboženství se od sebe liší ve svém zdůrazňování těchto dimenzí. (Bowie 2008, s. 32–35)

**Posmrtný život:**

Dle Nešporové je význam náboženství: *„pro formování představ o posmrtné existenci ve většině kultur zcela zásadní[…]Náboženství většinou ujišťují člověka o tom, že konec života na zemi je pouhým oddělením těla a duše a že zánik těla nemá vliv na další existenci duše[…]Smrt těla podle náboženských koncepcí znamená, transformaci ducha z jednoho modu existence do jiného.“*(Nešporová 2009, s.468)

**Posmrtný život v judaismu:**

V rámci judaismu je smrt považována za součást života a společně tak tvoří jeden celek. V rabínském judaismu je se smrtí spojena představa o vzkříšení zmrtvých a věčném životě. Biblické pojetí však pojednává spíše o kolektivním „zmrtvýchvstání“ všech Izraelců, kteří se kdy narodili. Za individuální posmrtnou existenci je považováno přebývání v podsvětí, *šeolu.* Později však byla přijata dualistická představa duše a těl, která však platí pouze do konce věků, neboť poté bůh pozvedne mrtvá těla a spojí je s jejich původním duchovním a životním principem, nesmrtelnou duší. (Ondračka et al 2017, s. 83-86)

**Posmrtný život v islámu:**

Dle rozšířené představy začíná základní rozlišení toho, kam duše zemřelého dále poputuje již výslechem v hrobě. Pokud zesnulý náležitě projeví vyznání k víře, čeká ho pohodlný spánek až do dne zmrtvýchvstání. Pokud však Prorokovi neřekne nic, bude trpět věčným trestem, dokud ho bůh nevzkřísí. Rozhodující je také přejití po mostu *Sirát* nad propastí pekelného ohně. Spravedliví po něm přeběhnou rychlostí blesku, kdežto zlí se zřítí nebo budou svrženi. Ráj je nejčastěji zobrazován jako krásná zahrada, která je velmi detailně popisována jako místo, kde může člověk zažít všemožná smyslová potěšení, která mu byla za života odepřena. Zahrada slibuje např. řeku, v niž teče místo vody mléko či víno a pobývají zde věčně panenské černooké dívky. Do islámského ráje vede celkem sedm vstupů. Podobně podrobně je popsáno i peklo, které bylo dříve chápáno jako obrovská nestvůra, později bylo rozděleno do různých pásem podle stupně provinění. Hříšníci z horního mírného pásma pekla mohou doufat, že budou propuštěni a vpuštěni do nebeské zahrady, kdežto odsouzenci z hlubších pásem jako např. bezvěrci a pokrytci s tím počítat nemohou. (Ondračka et al 2017, s. 63-66)

**Posmrtný život v křesťanství:**

Rané křesťanství se stejně jako židovství nezajímalo o individuální posmrtný život, ale spíše o perspektivu světa a dějin. V novém zákonu jsou klíčové dva koncepty související s Ježíšem: „zmrtvýchvstání“ a „vzkříšení“. Ježíš tak slibuje tomu, kdo v něj věří, že „i kdyby zemřel, nezemře na věky“. Tradiční křesťanská kosmologie sestává ze tří vrstev: „*nebe -tam se dostává člověk, který zemřel ve stavu posvěcující milosti, peklo- tam přijde ten, kdo zemřel v těžkém hříchu, a očistec- možnost očistění pro ty, kdo zemřeli v lehkém hříchu.*“ V soudobé katolické teologii však došlo k řadě obratům jako např. učení vatikánského koncilu o možnosti spásy i pro nepokřtěné a nevěřící, pokud žijí podle svého rozumu a svědomí. (Ondračka et al 2017, s. 72-76)

**Posmrtný život v buddhismu:**

Základní podstata buddhistické představy o posmrtném životě spočívá ve znovuzrození a v karmanovém zákonu, který pojednává o tom, že veškeré činy, které člověk vykoná ať už řečí nebo tělem, budou mít v budoucnosti své následky, které se mohou projevit až v příštích životech formou karmické zátěže. Jedinou nadějí na vysvobození z tohoto nekonečného cyklu znovuzrození je, že člověk dosáhne stavu nirvány. Člověk se po smrti znovu narodí do příslušné sféry zrození podle toho, jaká byla jeho motivace. Budhismus rozlišuje celkem šest sfér zrození. Nejnižší sférou jsou pekla, kde duše prožívají obrovská muka. Další sférou je sféra hladových duchů, kteří mají velká břicha, ale ústa jako ouško jehly, tudíž jsou sužování hladem a žízní. Poslední nepříjemnou sférou je sféra zvířat. Naopak mezi příjemné sféry se řadí: sféra polobohů, bohů a lidí. Ve sférách bohů a polobohů je život nejpříjemnější, ale hrozí zde nebezpečí, že jakmile se dobrá karma vyčerpá, člověk může opět spadnout do nepříjemných sfér bytí. Po smrti následuje mezistav, který je fáze mezi smrtí a dalším narozením. Zemřelý se převtělí do ducha a má 49 dní na to, aby se mohl znovuzrodit. Toto období je pro buddhisty velmi důležité, neboť existuje naděje, že prohlédnou podstatu věcí a už se nikdy nebudou muset narodit. V opačném případě hrozí, že se zrodí v nepříjemných sférách existence. (Ondračka et al 2017, s. 98-102)

**Závěr:**

Aby se lidé dokázali vyrovnat se strachem ze smrti a nemuseli ji vnímat jako naprostý zánik své existence, začali hledat útěchu v náboženstvích, jejichž hlavním účelem bylo poskytnutí naděje, že po smrti existuje další forma života. Formy posmrtného života se ve světových náboženstvích sice liší, ale všechny spojuje představa, že kvalita posmrtného života se bude odvíjet podle toho, zda člověk žil spravedlivým životem nebo se naopak dopouštěl hříchů.

V křesťanství existují tři možnosti, kam duše zemřelého může putovat: ten, kdo zemřel ve stavu posvěcující milosti, přijde po smrti do nebe, kdežto ten, kdo zemřel v těžkém hříchu je odsouzen, aby za své činy navždy pykal v pekle. Pro ty, kteří spáchali lehčí hříchy, existuje možnost očištění v tzv. očistci.

Judaismus nijak konkrétně nespecifikuje podobu nebe či pekla. Pro věřící je klíčový koncept „zmrtvých vstání“.

Islám na rozdíl od křesťanství a judaismu rozlišuje několik pásem pekla dle provinění. Islám nemá koncept očistce jako takového, ale přesto poskytuje naději hříšníkům z vyšších (mírných pásem) pekla, že budou vpuštěni do nebeské zahrady. Pokud však někdo spáchal obzvlášť závažný hřích, platí stejně jako v křesťanství, že za své činy bude pykat na vždy.

Budhismus se od výše zmíněných náboženství liší především cyklickým pojetím času. Hlavní rozdíl oproti náboženstvím, které vnímají čas lineárně, tkví v tom, že pokud se duše dostane po smrti do nebe či pekla, není to navěky, neboť hlavním cílem buddhistické duše není božská spása, nýbrž dosažení stavu nirvány. Do té doby je člověk uvězněn v nekonečné smyčce zrození a umírání. Budhismus oproti křesťanství, judaismu a islámu rozlišuje i jiné sféry zrození. Jak již bylo řečeno: v pekle sice člověk pyká za své činy, ale není navždy zatracen. Stejně tak, pokud se člověk v dalším životě ocitne v říši bohů či polobohů není to vnímáno vyloženě pozitivně, neboť jeho pobyt zde je jen dočasný a hrozí nebezpečí, že se příště narodí v některé z méně příznivých sfér bytí.

**Bibliografie:**

BOWIE, Fiona. *Antropologie náboženství.* Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-378-9

NEŠPOROVÁ, Olga. Smrt jako konec, nebo začátek? *Lidé města/Urban people*. 2009, 11(3), 466-467. ISSN 1212-811.

ONDRAČKA, Lubomír, KROPÁČEK Luboš, HALÍK, Tomáš, LYČKA Milan a ZEMÁNEK Marek. *Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti.* Praha: Cesta domů, 2017. ISBN 978-80-88126-22-5.