**RAZLIČITOSTI**

# U MOM KOMŠILUKU

Vjerovatno ne postoji period u ljudskoj povijesti u kojem se više pisalo i govorilo o onome što se zove tolerancija i suţivot, a da je u isto vrijeme bilo više: -netolerancije,

-mrţnje,

-netrpeljivosti i

-diskriminacije među ljudima različitih nacija i vjera, kao što je to danas. Izgleda da je upravo u našem vremenu, čuvena krilatica koju je iznjedrio Zapadni modernizam: *''Homo homini lupus!''* **''Čovjek je čovjeku vuk!**'', i natjerala ljude da koriste vučiju logiku, po kojoj, prije nego što te vuci zadave i rastrgaju, i sam se moraš zaodjenuti vučijom koţom.

Danas o suţivotu i toleranciji pišu i govore političari, sociolozi, filozofi, teolozi, knjiţevnici, pjesnici i znanstvenici raznih profila. A zbog vaţnosti ove problematke, reagirala je i Generalna skupština UN-a, pa je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije, koja je potpisana od strane članica 16. 11. 1995. godine. Napisane su i izrečene mnogobrojne definicije tolerancije i suţivota.

Islam potvrđuje postojanje različitosti i uči nas da je ona utemeljena na Allahovoj volji i odredbi. Upravo Boţanska mudrost zahtjeva da ljudi ţive jedni pored drugih i jedni sa drugima, sa svim svojim različitostima, jer:

 *''Da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio.''* (Kur an)

I onaj ko ţeli iskorijeniti onog drugog i silom okupiti sve ljude oko jedne ideje, vjere i ideologije, taj se suprostavlja Boţijoj volji i odredbi.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je na oprosnom hadţu jasno obznanio da su ljudi u osnovi isti i da su jednakopravni. On je pred oko 124 000 ashaba, odrţao svoj historijski govor u kojem je između ostaloga, rekao:

**''O ljudi! Vaš Gospodar je jedan, i vaš otac je jedan. Svi ste vi od Adema, a**

**Adem je od Zemlje. Najbolji kod Allaha su oni koji su najbogobojazniji.**

**Nema prednosti Arap nad ne-Arapom, niti ne-Arap nad Arapom, niti crveni nad bijelim, niti bijeli nad crvenim.''**

Prvi pisani dokument u povijesti islama koji govori o poštivanju ljudskih prava, toleranciji i suţivotu, jeste tzv. Medinska povelja.

* Svaki Ţidov koji nas prihvati imat će našu pomoć i bit ćemo mu lijep primjer. Nikome se od njih neće nasilje učiniti niti ćemo se boriti protiv njih.

**-**Neka Ţidovi slijede svoju vjeru, a muslimani svoju.

* Ţidovi će podmirivati svoje troškove, a muslimani svoje. Oni su duţni da se međusobno pomaţu i zajednički bore protiv neprijatelja ovog ugovora. Među njima trebaju vladati dobri odnosi koji će biti u znaku savjetovanja i dobročinstva, a ne grijeha i nasilja.
* Ko napusti Medinu bit će siguran i bezbjedan, ko ostane u Medini bit će siguran i bezbjedan, osim onog ko počini zločin.
* Ukoliko se od Ţidova bude traţilo da s nekim zaključe mir i da ga potpišu, oni će ga zaključiti i potovati. Tako će postupiti i muslimani ako to od njih zatraţe Ţidovi, osim ako se ne radi o napadu na vjeru.

**Božić** je [kršćanski](https://hr.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%87anstvo) blagdan kojim se slavi rođenje [Isusa Krista.](https://hr.wikipedia.org/wiki/Isus)

Uglavnom se slavi [25. prosinca](https://hr.wikipedia.org/wiki/25._prosinca) po [gregorijanskom kalendaru,](https://hr.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_kalendar) dok kod crkava koje se pridrţavaju [julijanskog kalendara,](https://hr.wikipedia.org/wiki/Julijanski_kalendar) Boţić se obiljeţava [7. siječnja](https://hr.wikipedia.org/wiki/7._sije%C4%8Dnja) (tj. [25. prosinac](https://hr.wikipedia.org/wiki/25._prosinca) po starom kalendaru).

[Hrvatska](https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_jezik) [riječ](https://hr.wikipedia.org/wiki/Rije%C4%8D) *Božić* zapravo je [umanjenica](https://hr.wikipedia.org/wiki/Umanjenica) riječi [*Bog*,](https://hr.wikipedia.org/wiki/Bog) a potom je preuzeta kao naziv blagdana te označava da se na taj dan rodio mali Bog [−Isus.](https://hr.wikipedia.org/wiki/Isus)

Vaskrs, Vaskrsenije, vaskrsnuti, vaskrse, pripadaju starom srpskom crkvenom i knjiţevnom jeziku, a reč "Uskrs" pripada srpskom narodnom jeziku u kojem je u veoma davno vreme početno "u" dobijeno od starog početnog "v"...

**Šabat** [(hebrejski:](https://hr.wikipedia.org/wiki/Hebrejski_jezik) שבת, *shabbāt*) blagdan je [Jahvinog](https://hr.wikipedia.org/wiki/Jahve) saveza sa [Ţidovima.](https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovi) On je sedmi dan u tjednu, dan veselja i odmora. Prema [biblijskom](https://hr.wikipedia.org/wiki/Biblija) izvještaju, Bog je šest dana stvarao svijet, a sedmi se dan odmarao.

Šabat počinje [petkom](https://hr.wikipedia.org/wiki/Petak) uvečer, a traje do [subote](https://hr.wikipedia.org/wiki/Subota) uvečer. Petkom se uređuje dom i spravljaju jela. Nakon sluţbe u [sinagogi](https://hr.wikipedia.org/wiki/Sinagoga) gdje se čita iz svitka [Tore,](https://hr.wikipedia.org/wiki/Tora) pale se svijeće i priprema svečani ručak. Taj dan svi provode u krugu obitelji.

Ishodi učenja: Da učenici usvoje da je tolerancija i različitosti među ljudima ustvari Boţija milostza nas.

**Božić** je [kršćanski](https://hr.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%87anstvo) blagdan kojim se slavi rođenje [Isusa Krista.](https://hr.wikipedia.org/wiki/Isus)

Uglavnom se slavi [25. prosinca](https://hr.wikipedia.org/wiki/25._prosinca) po [gregorijanskom kalendaru,](https://hr.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_kalendar) dok kod crkava koje se pridrţavaju[julijanskog kalendara,](https://hr.wikipedia.org/wiki/Julijanski_kalendar) Boţić se obiljeţava [7. siječnja](https://hr.wikipedia.org/wiki/7._sije%C4%8Dnja) (tj. [25. prosinac](https://hr.wikipedia.org/wiki/25._prosinca) po starom kalendaru).

**Šabat** [(hebrejski:](https://hr.wikipedia.org/wiki/Hebrejski_jezik) שבת, *shabbāt*) blagdan je [Jahvinog](https://hr.wikipedia.org/wiki/Jahve) saveza sa [Ţidovima.](https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovi) On je sedmi dan u tjednu, dan veselja i odmora

Odgovoriti na pitanja:

1. Šta jerekao Muhammed a.s. na oprosnom Hadţdţu?
2. Šta je to boţić?
3. Šta je to šabat?