Myte

En fortælling om urtiden, oprindelsens eller skabelsens tid, hvor de nuværende ting og deres orden først blev til og tog form. Man fortæller myter om verdens skabelse (kosmogoni), om gudernes tilblivelse (teogoni), om samfundet og dets institutioner, om menneskets oprindelse (antropogoni). Myten forbinder altså urtid med nutid, men den viser også, hvordan den nuværende orden i urtiden fremstod af det uordnede, af kaos.

Den mytiske fortælling skildrer en proces, der fører fra kaos til kosmos, den ordnede og differentierede verden, altså en differentieringsproces. Det kan fx være udviklingen fra en tvekønnet skabergud til det første gudepar, adskillelsen af himmel og jord og af guder og mennesker. Derved kommer myten til at grundlægge en klassifikation, den bliver et udtryk for, hvordan den pågældende kultur eller religion ordner og opdeler verden.

Myten tegner således på sin egen måde et verdensbillede. Det er let at se fx i de bibelske tekster om verdens skabelse, hvor himmel, jord, vand, mennesker og dyr får hver deres plads. Mindre indlysende er det i fortællinger om, hvordan jaguaren fik sine pletter, eller hvordan menneskene lærte at spise yams. Navnlig de såkaldte naturfolks myter kan ofte tage sig ud som fortællinger, der blot skal forklare en eller anden detalje (ætiologi). Men nyere myteforskning har vist, at også sådanne myter formulerer et abstrakt verdensbillede. Myten er ikke blot "en naturlig forklaring", men snarere en serie eksperimenter, der til sidst fører til den tilstand, vi kender.

Fra: <http://leksikon.religion.dk/word.htm?w=myte>

🕮 🕮 🕮 🕮 🕮

**Det Gamle Testamente (GT)
Første Mosebog (Gen/1 Mos)
Kapitel 1+2 (1;1-16, 2; 1-4)**

## Perspektivering:Sura 50 (Qaf) 16: Vi har skabt mennesket. Vi ved, hvad hans sjæl tilhvisker ham. Vi er ham nærmere end halspulsåren.38: Vi skabte himlene og jorden og alt derimellem på seks dage, uden at nogen udmattelse ramte Os.

**Verdens skabelse**

**v1**  I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

**v2**  Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

**v3**  Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. **v4**  Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. **v5**  Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

**v6**  Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete; **v7**  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. **v8**  Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.

**v9**  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete. **v10**  Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.

**v11**  Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;**v12**  jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt. **v13**  Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag.

**v14**  Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, **v15**  og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; **v16**  Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. **v17**  Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, **v18**  til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. **v19**  Så blev det aften, og det blev morgen, fjerde dag.

**v20**  Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete; **v21**  Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt. **v22**  Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!« **v23**  Så blev det aften, og det blev morgen, femte dag.

**v24**  Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Og det skete; **v25**  Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt.

**v26**  Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« **v27**  Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. **v28**  Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«**v29**  Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. **v30**  Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete. **v31**  Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.

**v1**  Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. **v2**  På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. **v3**  Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

**v4**  Det var himlens og jordens skabelseshistorie.

**Det Gamle Testamente (GT)
Første Mosebog (Gen/1 Mos)
Kapitel 2 (5-25)**

## Adam og Eva

Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden, men en kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt.

I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. Den første hedder Pishon; den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint; der er også bedellium og shoham-sten. Den anden flod hedder Gihon; den snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris; den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat.

Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø!«

Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.« Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham.

Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam:

»Nu er det ben af mine ben

og kød af mit kød.

Hun skal kaldes kvinde,

for af manden er hun taget.«

Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.

Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke.