Uskonnonvapauslaki

* Lapsi ei liity automaattisesti mihinkään uskontokuntaan.
* Lasta ei tarvitse liittää samaan uskontokuntaan kuin vanhempansa.
* Uskonnolliset yhdyskunnat saavat rajata, voiko lapsi liittyä yhdyskuntaan ilman, että vähintään toinen vanhempi kuuluu siihen.
* Äiti voi liittää yksinkin alle 1-vuotiaan uskontokuntaan.
* Vanhemmat päättävät yhdessä alle 12-vuotiaan uskonnollisesta asemasta, alle 12-vuotiaan mielipiteellä ei ole merkitystä lain kannalta.
* 12–17-vuotiaan uskonnollisen aseman muutokset edellyttävät lapsen tai nuoren ja hänen molempien vanhempiensa yhteistä päätöstä.
* 12–17-vuotias voi muuttaa uskonnollista asemaansa vanhempiensa luvalla.
* 18-vuotias saa päättää itse uskonnollisesta asemastaan.

Uskonnonvapaus

* Positiivinen uskonnonvapaus:
  + Oikeus tunnustaa uskontoa ja   
    harjoittaa sitä
  + Oikeus uskontokasvatukseen
* Negatiivinen uskonnonvapaus:
  + Oikeus elää ilman uskontoa ja pysyä kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien ulkopuolella
* Uskonnonvapaus koskee myös yhteisöjä:
  + Kulttivapaus: oikeus järjestää uskonnollisia tilaisuuksia
  + Oikeus päättää yhteisön asioista itse

Kolme mallia valtion ja uskonnon suhteesta

1. **Valtio on uskonnon suhteen puolueeton**

* Eri uskonnoilla on tasavertaiset toimintaoikeudet.
* Kansalaisten vakaumus ei vaikuta oikeuksiin eikä velvollisuuksiin.
* Puolueettomuus voi olla myönteistä.
  + Jokaisella on oikeus tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoa.
  + Enemmistön uskonnolla voi olla erityisasema.
  + Esim. Pohjoismaat
* Puolueettomuus voi olla kielteistä.
  + Uskonto on erotettu valtiosta.
  + Esim. Ranska

2**. Valtio suosii yhtä uskontoa**

* Uskonnolliset johtajat voivat olla   
  valtion johdossa ja ajaa uskonnollisen   
  valtion toteuttamista.
  + Esim. Iran
  + Israel on määritelty juutalaiseksi valtioksi.
  + Silti uskonnonvapaus
  + Juutalaisilla perhelaista määrää ortodoksijuutalaisten hallitsema rabbiininen oikeus.
  + Kristityillä ja muslimeilla oma perheoikeus.

3**. Valtio kieltää uskonnon**

* Yritetty monissa kommunistisissa maissa
  + Esim. Neuvostoliitto ja Maon Kiina
  + Johtajalle osoitettu kunnioitus voi saada   
    uskonnollisia piirteitä.
* Vainojen jälkeen uskonnot ovat nopeasti elpyneet.
  + Esim. Venäjä ja Kiina

Uskonto arvona

* Uskonto on pitkään historiassa ollut määrittelevä ja merkittävä arvo itsessään
* Uskovainen oli hyvä ja kuuliainen ihminen
* Uskonnottomuus oli harvinaista 1700-luvulle asti
* Ateisteja pidettiin aluksi moraalittomina ihmisinä
* Uskontoja on epäsuorasti asetettu arvojärjestykseen (tietyillä uskonnoilla on esim. ollut enemmän oikeuksia ja erivapauksia kuin toisilla)
* enemmistön uskonto on usein se ’’arvokkain’’ ja merkittävin
* Uskonnoilla on positiivista ja negatiivista arvoa

Uskonto arvojen antajana

* Moraali ja arvot ovat olleet pitkään sidoksissa uskontoihin
* uskonnot ja niiden pyhät tekstit määrittelivät yhteiskunnan arvot ja normit
* Uskontojen mukaan on olemassa ihmisestä riippumattomia ehdottomia arvoja
* ihminen ei määrittele sitä mikä on arvokasta vaan esim. Jumala tai maailmankaikkeus
* Arvojen ja moraalin käsittely on uskonnoille ominaista
* Vaikka länsimaat ovat sekularisoituneet (= arvojen ja instituutioiden muuttuminen ei uskonnollisiksi), niin uskontojen vaikutus kulttuurissa elää edelleen
* Uskonnot ovat edelleen monille tärkeitä arvojen ja moraalin ohjeistajia sekä niihin liittyvien oppien antajia
* Välillä nykyajan enemmistöjen kannattamat arvot joutuvat ristiriitaan uskontojen edustamien arvojen kanssa
* Uskonnoilla voi myös tukea nykyajan arvoja ja uskonnot saattavat mukautua nykyajan arvoihin
* Uskontojen täytyy reagoida nykyajan arvoihin sekä arvojen muutoksiin, ja uskonnot ovatkin paljon mukana arvokeskusteluissa

Esimerkkinä tasa-arvo

* Modernissa yhteiskunnassa korostetaan ihmisten välistä tasa-arvoa.
  + Sukupuolten välisen tasa-arvon lisääntyminen on johtanut muutoksiin uskonnollisissa yhteisöissä, esim.
  + Feministiteologia
    - Raamatun uudelleentulkinta
    - naispapit
  + Islamilainen feminismi
    - Koraanin uudelleentulkinta
    - islamilaisen lain uudistaminen
* Vaatimus kohdella tasa-arvoisesti ja syrjimättä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia liittyy myös uskonnollisiin yhteisöihin.
  + Esim. avioliittolain muutos Suomessa 2014 (voimaan 2017).
    - Uskonnollisille yhteisöille ei velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja