

En jämförelsestudie av

Vattnets betydelse i olika religioner

Sunnerbogemnasiet

Hiba shababibi

Handledare: Patrik Svensson

**Abstract**

This essay is about the water meaning in the Abrahamic religions. Therefore, I chose to search for different rituals in each of those religions and present the connections of those rituals to the past life.

Water is an essential element for our survival. As someone once said “Water is a constant reminder that life repeats. It is the only element that has visible cycle” because it comes from the ground then goes to the ground.

I will show in what way the water is used in these religions. Without water mankind existence would have vanished. However, there is a visible connection between life and death when it comes to the use of water.

The question is what meanings has the water in these religions? and what differences and similarities does it has?

In my statements I will write in which way these religions used the water and what benefits these religions got from it. In addition, what the main idea was of having the water written in so many verses in the Torah, Bible and Quran.

**Innehållsförteckning**

1. **Inledning** 5
   1. Bakgrund 5
   2. Vatten 5
   3. Syfte 5
   4. Frågeställningen och underfrågor 5
2. **Metod** 5
   1. Litteratursökning 5
   2. Gemensamma händelser 5
   3. Litteratursökning 5
   4. Websökning 5
3. **Bakgrund**  6

1. **Vatten i de abrahamitisk**a **religionerna** 7
   1. Judendom 7
2. Mikve 7
3. Regler 8
   1. Kristendom 9
4. Dopets sakrament 9
5. Dopritualet 11
   1. Islam 12

Wudu 13

* 1. gemensamma händelser 14
* Skapelse 14
* Noa 14
* Mose och havet 14
* Vatten ur klippan 14

5. **Resultat och analys** 15

6. **Slutsats**  17

7. **Källförteckning** 18

8**. Bilagor** 19

1. **Inledning** 
   1. Jag har valt att skriva en ansökning om vattnet användning i olika religioner. Jag har läst om arkitkur i olika perioder från antiken till modern arkitektur men det som är intressant är att de flesta berömda arkitkur platser är helga platser. Man marker att det finns gemensamt sak som nästan alla religioner har i dem och det är vattnet.
   2. I tidiga civilisationer betraktades vatten som ett av de fyra grundläggande elementen i universum och det är fortfarande en stark symbol för oss idag. Vattnet är grundläggande för livet
   3. Jag ska med mina frågeställningar redovisa och ansöka på vilka sätt man använder vattnet i några religioner som judendom - kristendom och islam.
   4. *Utan vatten kommer människor att dö men vilken förhållande finns mellan liv och dö när det kommer till vatten i de religionerna?*

*Mina frågeställningar är vad har vattnet för betydelse i de religionerna?*

*Vilka skillnader och likheter finns i de religionerna när det kommer till vatten användning?*

1. **Metod**

Jag har valt att läsa genom de några faktaböcker för att få en bättre syn på vad de religionerna tycker om vattnet och vilken betydelse har vattnet i dem och hur använder man vattnet i vardagarna liv.

* 1. För att skriva om judendom har jag valt en bok som heter *Judendomen* skriven av Bente Groth. Den boken ger en historisk översikt över judiska trosföreställningar och handlingsmönster. Den boken beskriver många traditioner, en av dem är *Mikve*- det rituella badet.

I boken *Katolicismen* som skriven av Chathrina Bromme` står en tydlig förklaring till det katolik livet. Jag har valt att skriva om *Dopet* i kristendom.

För att skriva om islam har jag valt en bok som heter *Islam-en religionsvetenskaplig introduktion* skriven av Susanne Olsson och Simon Sorgenfrei. I den boken finns förklaring av de islamiska traditioner i allmänhet för att varje folk har sina egna ceremonier när det gäller islam. Men när det kommer till *wudu* så nästan alla har samma sätt för att göra det.

* 1. I Abrahamitiska religioner finns några händelser som handlar om vattnet. Jag vill ta upp detta också och berätta om några inte alla för det finns mängd av gemensamma händelser.
  2. I några websidor finns också mycket information om de religionerna och heliga vattenet i dem.

1. **Bakgrund**

Användning av vattnet i de abrahamitiska religionerna

Den här uppsatsen handlar om vattnet i de abrahamitiska religionerna. I den här uppsatsen så vill jag visa på vilka sätt använder man vattnet i de religionerna, och vilket syfte har den. Jag ska också ta upp några av de gemensamma berättelser som finns i de religionerna.

Vatten är grundläggande. Vatten rensar inte bara objekt för rituell användning, men kan göra en person ren, externt eller andligt, redo att komma i närvaro av hans/hennes fokus på dyrkan.

Vatten ursprung är gemensamt i de religionerna. För att det börjar med Gud skapelse till jorden. I torah, bible och koran står det att när Gud har skapat jorden så skapade Gud vatten. I judendomen och islam använder man vattnet på nästan liknande sätt.

Judedomen räknas idag som en världsreligion, trots att antalet anhängare är blygsamt i jämförelse med andra världsreligioner. Uppskattningsvis 15 miljoner judar finns idag sprida över jorden, majoriteten av dem i USA och Israel. Vatten är grundläggande i den religionen och har några regler för att kunna använda det på rätt sätt.

I kristendom är det genom dopet som man blir upptagen i den kristna kyrkans gemenskap och dopet är grunden i deras inbördes enhet som kristna. En odöpt som önskar bli katolik upptas i kyrkan genom dopet.

Heligt vatten är vatten som är välsignat för användning i vissa ritualer, särskilt det som är välsignat vid påskvakt för katekommens dop. Användandet av annat vatten än för dop går tillbaka till 4: e århundradet i öst och 5: e århundradet i väst. Sprinkling av människor med massivvatten började på 9: e århundradet. Vid den här tiden "stupar" kunde bassänger för heligt vatten, från vilka människor kunde ströva sig in i en kyrka, användas gemensamt. Heligt vatten används också vid välsignelser, dedikationer, exorcisms och begravningar. *(Paula Abrams, bibliograf, The water page)*

Idag lever i världen uppskattningsvis cirka 1,6 miljarder människor med muslimsk kulturbakgrund, och de bor på jordklotets alla kontinenter och nästan alla världens länder. Gud ger dem muslimska folket en tydlig förklarning om hur och varför man använder vattnet på det sättet som de bör göra.

1. **Vatten i de abrahamitiska religionerna** 
   1. **Judendomen**

I judendomen är rituell tvättning avsedd för att återställa eller upprätthålla ett tillstånd av rituell renhet och dess ursprung finns i Torahen. Dessa ablutioner kan tvätta händerna, händerna och fötterna eller total nedsänkning som måste göras i "levande vatten", det vill säga havet, en flod, en fjäder eller i en mikve.

1. **Mikve – det rituella badet**

Att stiga ner i ett rituellt reningsbad var en nödvändig förutsättning för att kunna besöka templet. Rituell renhet får inte förväxlas med vanlig tvättning för att bli av med damm och smuts. Det handlar i stället om att befinna sig i sådant skick att man förmår möta gudomen. Mikve-inrattningen om nämns första gången i Tredje Moseboken II:36 som ett ställe där båda människor och föremål kan befrias från orenhet. I Jerusalem har arkeologer funnits många rester efter sådana bad ifrån templets tid. Efter år 70 behölls plikten att doppa sig i vatten i en mikve, men nu som ett bud knutet till familjens rituella renhet. Ett helt kapitel i *Mishna* ägnas åt bestämmelserna kring denna institution. Det finns klara regler för hur man bygger en mikve, varifrån man skall hämta vattnet, vem som skall använda badet, och när. I de judiska diasporasamfunden tillhörde det rituella badet de gemensamma institutioner som församlingens ledare hade ansvar för. Ingen jude bosatte sig på en plats där det inte fanns någon mikve. I staten Israel sörjer de religiösa myndigheterna för att det inrättas rituella bad i alla nya samhällen och bostadsområden, även om endast en minoritet uppsöker baden regelbundet. De judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö har också tillgång till mikve i närheten av synagogan och församlingshuset.

I ortodoxa judiska samfund besöker bruden en mikve kvällen före bröllopet. Bruket är vanligt överallt, och i Israel måste alla judiska brudar visa upp en attest på att de har varit i mikve, även de som övrigt betraktar sig som helt sekulariserade. På många håll görs besöket till en festlig sammankomst, där mamma, svärmor och andra kvinnliga släktingar blivande bruden som en symbol för önskningarna om ett gott och behagligt liv i framtiden.

En del djupt troende män går i mikve bland annat före försoningsdagen. I chassidiska kretsar brukar männen gå i mikve före sabbaten (lördag). ( Män och kvinnor badar naturligtvis inte tillsammans.) de allra flesta judiska samfund och riktningar kräver hel neddoppning i mikve av en som konverterar, detta som ett tecken på andlig förnyelse och början på ett nytt liv.

Även när det gäller reningsbudet har man spekulerat över vilka föreställningar som ligger bakom. En vanlig rabbinsk uppfattning är att symboliken återfinns i skapelseberättelsen:

*>> … och en gudsvind svepte fram över vattnet<<( I Mos. I:2)*

Först på tredje dagen skilde Gud vattnet åt så att land blev synligt. Vattnet är därför en symbol för skapelsen och det ursprungliga tillståndet (Lau 1997:381). *(Judendomen, Bente Groth, sidor 253–254*)

2. Vattnet måste vara naturligt källvatten som regnvatten, snö eller smält is, det får inte användas av fartyg som pump eller mätare. *( The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, sida 500)*

* En mikve är ett judiskt rituellt bad som används för rening efter kontakt med en död kropp eller efter menstruation.
* Kvinnor går in i mikve utan smink, nagellack eller något som hindrar vatten från att få kontakt med huden.
* En kvinna får inte ha en sexuell relation med sin man efter sin mens om hon inte har tvättat sig i mikve.*( The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, sida 486)*

Män som upplevde en seminal urladdning, inklusive genom regelbundet äktenskapligt samlag, var förbjudna att komma in i templet i Jerusalem och kräva att fördjupa sig i en mikve.

* När man komma i kontakt med en död kropp bör man tvätta sig i mikve och det kallar för *Tohorah.( The Oxford Dictionary of the Jewish Religions, sida 188)*
  1. **Kristendom**

1. **Dopets sakrament**

Så länge kyrkan har funnits har dopet funnits. Matteus avslutar sitt evangelium med att sammanfatta Jesu uppdrag till sina lärjungar i tre punktar: Gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, lär dem att hålla de bud jag har gett er *(Matthew 28:18–20).*

Dopet som sådant tycks från början ha varit en självklarhet, som tecken på omvändelse och bot. Alla evangelisterna berättar som Johannes döparens verksamhet, de berättar också om hur Jesus själv döptes i floden, men betonar att det dopet hade en helt annan karaktär än Johanes dop.

Både Johannes Döparens Dop och Jesus Dop är förknippade med sann OMVÄNDELSE och syndernas förlåtelse. Man döper sig helt enkelt som ett yttre tecken på att man bekänt sina synder, omvänt sig, lämnat den ”gamla mannen” bakom sig samtidigt som man visar att man bestämt sig för att vandra i ljuset ihop med Jesus resten av livet. De människor som Johannes döpte hade förstås inte fått lära känna Johannes kusin Jesus riktigt ännu, men i kombination med dopet så uppmanade Johannes människor att följa den som kommer efter honom – JESUS. Johannes och Jesus dop har samma innebörd, fast från olika vinklar. Johannes Döparen förberedde för Jesus ankomst.

*>> Rom. 6:4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd.8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. 9 Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. <<(Rom 6:4–9)*

Nya testaments böcker innehåller en mängd hänvisningar till dopet och utsagor om det kristna dopets betydelse och innebörd.

Dopet är själva porten till Guds rike (jfr Joh 3:5). Det förenar oss med Kristus, och det är så kyrkan blir till.

*>>Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp<<(1 Kor 12:13).*

*>>Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus<<( Gal 3:27–28)*

Dopet är ett bad till helighet och renhet

*>> När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom<<(Matt 3:16)*

*>>Ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Gud ande<<(1 Kor 6:11).*

Dopet är delaktighet i Jesu död och uppståndelse, början till ett nytt liv.

*>>Genom dopet har vi dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet<<( Rom 6:4)*

*.*

I skriften finns ett nära samband mellan vattnet och Anden. I tidernas begynnelse, när Gud skapar himmel och jord, svävar hans Ande över vattnet. Vid Jesu dop sänker Anden sig ned ”som en duva” och i Joh 7:28 talar Jesus om ”strommar av levande vatten” som skall flyta fram ur det inre hos den som tror på honom. ”Detta sade han om Anden”, förklarar Johannes. *(Katolicismen, Catharina Broome, sidor 99-100)*

1. **Dopritualet**

I korthet går ett katolskt dop till så: Prästen möter den som skall döpa med faddrar och anhöriga vid kyrkdörren och ställer några frågor. En vuxen, som ska döpas, svarar själv, i annat fall svarar föräldrarna respektive faddern/faddrarna. ”Vad önskar du?”- ”Dopet”. Nästa fråga gäller om man är medveten om att det förpliktar till ett kristet liv. Prästen, faddrar, föräldrar gör sedan korstecknet på pannan på den som skall döpas.

Man går sedan in i kyrkan och läser där någon passande bibeltext som man vanligtvis bestämmer tillsammans i förväg. Den kan följas av psalmsång och predikan. Därefter följer en förbönslitania och en bön om att Gud måtte förinta det ondas makt och göra den som skall döpas till tempel åt den helige Ande. (Denna bön kallas för exorcism, ”utdrivning” av den ondes makt.)

Själva dopakten inleds med ”doplöftena”. Prästen ställer den tredubbla frågan: ”Avsvär du dig Satan? Och alla hans lockelser? Och alla hans gärningar?” Han frågar vidare: ”tror du på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare? Tror du på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre… Tror du på den helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund…” Efter varje fråga svarar vederbörande ”ja”. Därefter äger dopet rum med vattenösning eller neddoppning och orden.

N., jag döper dig

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Den nydöpte får en vit klädnad, tecken på renhet. I fornkyrkan, då dopet vanligtvis ägde rum under påsknatten, fortsatte dopundervisningen under den följande veckan, och de nydöpta bar den vita dräkten fram till följande söndag, som därför än idag kallas Vita söndagen.

Den nydöpte får också ett ljus, dopljuset, symbol för tron. Slutligen vidrör prästen den nydöptes öron och mun med orden ”Effata. Må Herren Jesus, som lät de döva höra och de stumma tala, låta dig höra hans ord, och, må du med munnen bekänna din tro.” Ordet *Effata*, ”Öppna dig”, är hämtat ur Mark 7:32–35 och ingick tidigt i dopritualet i vissa delar av kyrkan.

Dopakten avslutas med högtidliga välsignelser. Ofta bär modern barnet till Marias bild med en tyst bön om hennes beskydd. *(Katolicismen, Catharina Broome, s 104)*

Dopet är annorlunda övervägt i olika samhällen inom kristendomen. Dopet är en symbol för befrielse från syndens förtryck som skiljer oss från Gud. Bortsett från inom den katolska kyrkan, det trodde på baptismen, att inte jag själv renar en från sin, men är också en offentlig Kristi dop deklarerar en persons tro och tro på Kristus och det är ett välkomnande till Chur.

* 1. **Islam**

I islam vattnet är kopplad till människans skapelse. Att människans kropp skapats från lera och lera kan inte vara mjukt utan vatten. Utan vatten så dör människan för att människan blir torr.

*>>Vi har skapat människan av finaste lera << (Koran: Al-Muminoon 12)*

Det finns tre typer av ablutions. För det första är *ghusl*, den huvudsakliga ablusionen, tvättning av hela kroppen i rent vatten efter att ha förklarat avsikt att göra det. Muslimer är skyldiga att utföra ghusl efter kön som förorsakar ett tillstånd av stor rituell orenhet. Ghusl rekommenderas också före fredagsbönen, de två huvudfesterna och innan du rör Koranen. Ghusl måste göras för de döda innan de är begravda.

**Den andra ablutionen är *wudu***

Den rituella tvagningen *(wudu),* som gärna förgår bönen, tillgodoses ofta genom en på moskégården centralt placerad brunn. Den pelaromgivna gården som en trogliknande förplats men också i vissa lägen användbar för bönen hör till konventionen för större moskéer. I lägenhets- eller källarmoskéer sker denna tvagning ofta i vanliga handfat.

Tidebönen är omgärdad av regler som generellt handlar om den troendes rituella renhet *(tahara).* Den centrala ritualen är tvagningen *wudu* (beskrivs nedan). Vid sidan av denna regleras vad som gör ens kläder rituellt orena (till exempel urin, mensblod, hundars saliv; men det räcker att man försöker få bort synliga fläckar med vatten).

Före bönen utföras *wudu*; en tvagningsritual där händer, munhåla, näsan, ansiktet, huvud, öron och fötter tvättas i vatten, de flesta delarna tvättas tre gånger var. Innan tvagningen påbörjas förklarar den troende, i sitt inre, inför Gud, att hen har intentionen (*niyya*) att utföra *wudu*; det avslutas med att hen säger bismilla (i Guds namn). Efter tvagningen sägs orden till vittenesbördet ( *shahada*). *( Islam- en religionsvetenskaplig introduktion sidor 160-164)*

*>>Troende! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud vill inte lägga på er tunga brödor, men [ Han] vill resa er och fullkomma Sin nåd mot er – kanske känner ni tacksamhet<< (Koran: Al-Maaida 6)*

Tredje typ av ablution utförs när inget vatten är tillgängligt. I detta fall kan ren sand användas.

* 1. **Gemensamma händelser**
* Skapelse

Efter Guden har skapat jorden så skapade Gud vattnet. Innan det fanns något; ljus, sol eller måne, jord, växter, levande varelser eller något annat, det fanns vatten.

*>> 1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet<<( 1 Mos 1:1-2)*

* Noa och floden

Guden hade sagt till Noa att han måste bygga en ark för att Gud hade bestämt att förgöra människor och jorden. I Moseboken står det att Gud hade sagt till Noa att han skulle ha med sig hela familjen. Men i koranen står det att Gud har sagt till Noa att han kan rädda de som tror på honom utan hans fru eller hans andra son för att både hans fru och hans son inte trodde på Guden.

*>> Jag skall nu låta floden översvämma jorden och förgöra all levande varelser under himlen<< (1 Mos 6:17)*

* Mose och havet

Mose leder folket från faraos hårda förtryck till det land som Gud lovat dem. När Mose kommer framför havet så öppnar havet till dem för att gå genom det. Sedan när de egyptiska soladaterna kommer slår vattnet igen och dränker alla soldaterna;

*>> Mose sträckte ut sin hand över havet, och Herren drev undan havet med en stark östanvind, som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs, och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor*<<*(II Mose 14:21-22)*

* Vatten ur klippan

När Israels frågade Mose att de vill ha vatten och de frågade honom att fråga sin Gud att ge dem vatten;

*>> Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten<< (I Mos 17:2)*

Då ropade Mose till Guden och frågade Guden om vattnet. Guden sade till Mose att om han slår på klippen så kommer vattnet ur den;

*>>Gå framför folket med några av de äldste i Israel och ta med dig den stav som du hade då du slog på Nilen. Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb, och du skall slå på klippan, och då kommer det vatten ur den, så att folket får dricka<<( I Mose 17:5-6)*

1. **Resultat och analys**

Man kan dra en slutsats att vatten spelar en central roll i många religioner och övertygelser runt om i världen: Livets källa, den representerar (åter) födelse. Vatten rensar kroppen, och av

förlängningen renar det, och dessa två huvudkvaliteter ger ett högt symbolisk - till och med helig - status till vatten.

Eftersom de skrifterna skrevs i en del av världen där vatten är knappt är det inte förvånande att vatten har en betydande inverkan på människornas liv. Vattenbristen var mycket allvarlig och torka sägs ofta som ett resultat av Guds vrede.

Om vi ska prata om varför man använder vattnet på det sättet som finns i religionerna så kommer vi att förstå att det finns ett syfte till detta. Vatten ger liv, vatten ger skydd från de flesta sjukdomar som fanns tidigare, vatten ger makt, och vatten är grundläggande.

Om vi ta upp judendom så marker vi att man använder vattnet för att bli av med smuts. Först när man har sex med någon annan så bör man använda vattnet innan att be eller göra de religiösa ritualerna. Syftet är att skydda den personen från Sexuellt överförbara sjukdomar. Men också syftet är att visa respekt till Gud. När man ska be eller gåt till tillbedjan ceremoni så det visas respekt att man är förberedd till detta.

I både judendom och islam finns mycket gemensamma användning till vattnet. T.ex. när kvinnor har menstruation, förlossning och oregelbunden blödning så måste de tvätta sig i vattnet. Ett annat exempel är när man kar kontakt med en människa som dog så måste man också tvätta sig efteråt. Syftet också att skydda människor från sjukdomar.

I judendom så använder kvinnor mikve före bröllopet. nedsänkning i mikve eller rituellt bad, före ett bröllop tillåter bruden och/eller brudgummen tyst att markera övergången från att vara singel till att vara gift. *[ 4 Judendom, s 7]*

Syften efter att bada i källvatten är:

1- Kontakt med naturligt vatten stimulerar och ökar immunförsvaret.

2- Naturligt vatten hjälper med blodcirkulation.

3- Naturligt vatten är grundläggande till ett hälsosamt liv.

Syftet till dopet i kristendom är att bli kristen och för att följa efter Jesus. Dopet öppnar himlen till kristna så de som vill gå till himlen måste dopa sig för att gå vidare. *[5 Kristendom, s 9]*

I islam är också grundläggande eftersom enligt islam människans kropp skapats från lera. Därför ju mer dricker en person vatten ju mer hälsosamt blir den personen. Sedan kommer vi till det rituella livet i islam och då marker vi att det finns mycket gemensamma användningar till vattnet mellan islam och judendom. Man kan inte gå till bön utan *wudu.* Kvinnor måste göra *ghusl* eftre menstruation, förlossning, oregelbunden blödning och efter sex. Ghusl efter sex gäller också till män. Syftet med allt detta är att bli ren men det också för att skydda människor från sjukdomar. *[6 islam: s 12]*

Nu kommer vi till dem gemensamma berättelser. Skapelse visar hur viktigt vatten är till människor och att de rituella användningarna har en stor betydelse. *[7 gemensamma händelser, s 14]*

Noa och floden visar makt. Att Gud har makt över allting och kan andra i jorden som [han] vill. Det är för att skapa rädsla i folket. *[7 gemensamma händelser, s 14]*

1. **Slutsats**

Människor hade brist på vatten. Marken var torr och de hade många sjukdomar därför de behövde vatten. Vatten gav människor skydd från sjukdomar. Jag tror att människor inte tänkte på risken när de inte hade använt vatten på rätt sätt därför fick de sjukdomar. När religioners tvättningar hade kommit så minskat det sjukdomar och folk tänkte att sjukdomar hade försvunnit för att de tror på Gud och för att de följer en religion.

De tänker inte på syftet och jag var en av de som gör allting utan att tänka på varför vi gör så. Jag gjorde allting bara för att det står i Koranen och de som var runt mig gjorde det. Människor är vana att göra som dem andra. Efter den här uppsatsen så fick jag en ny syn på dem religionerna och på hur mycket likheter har de med varandra.

Allting som jag läst gör mig nyfiken. Att är det Gud som har sagt det eller är det människor som vill ha makt över andra och leder andras liv?

Vatten ger makt och skydd, tänk, så här att om vi säger att Gud har sagt vi måste använda vattnet på det här sättet kommer folk att följa med och göra vad ”GUD” har sagt. På det sättet minskar vi sjukdomar på ett enkelt sätt. Och den gäller inte bara till vatten men till andra saker också. Ett osynligt sätt att kontrollera folk och

1. **Källförteckning**

Litteratur

Bente Groth. (2000). Judendomen- kultur, historia, tradition: Stockholm: Bokförlaget: Natur och kultur

Catharina Bromme. (1993). Katolicismen- Kyrkan.Läran.Missionen: Katolska bokförlaget.

Susanne Olsson& Simon Sorgenfrei.(2015). Islam-en religionsvetenskaplig introduktion: Författarna och Liber AB.

Knut A. Jacobsen. (2004). Hinduismen- Historia, tradition, mångfald: Stockholm: Bokförlaget: Natur och kultur.

Internet

<https://www.bibeln.se/las/2k/2_mos#q=2+Mos+1%3A1-40%3A38>

<https://books.google.se/books?id=hKAaJXvUaUoC&pg=PA174&redir_esc=y#v=onepage&q=water&f=false>

<https://www.quality-drinking-water.com/bible_and_water.html>

<http://www.africanwater.org/religion.htm>

1. **Bilagor**



Mikve



Dopet

A close up of text on a white background

Description generated with high confidence

Wudu

