JAP116/JPNB26 Japonský buddhizmus

Japonský buddhizmus – obdobie Heian (794 – 1185)

* hlavné mesto Heiankjó 平安京 – dnešné Kjóto 京都
* prvé čisto japonské buddhistické školy – kontinentálny pôvod, ale japonskí učitelia
* Šingon a Tendai
	+ ezoterické učenie
	+ exoterické učenie
* škola Tendai 天台宗
* zakladateľ Saičó 最長 (767—822)
	+ rod čínskeho pôvodu
	+ po mníšskej ordinácii opúšťa hlavné mesto a zakladá mníšsku komunitu na hore Hiei
	+ štúdium Lotosovej sútry
	+ cesta do Číny
	+ po návrate => pracuje na založení samostatnej školy Tendai
* škola Tendai
	+ centrum na hore Hiei, jap. Hiei-zan比叡山
	+ hlavný chrám Enrjakudži 延暦寺
	+ eklektická, kombinuje viacero prvkov:
	1. doktrinálne učenie – Lotosová sútra ako tzv. dokonalé, najvyššie učenie (*en* 円)
	2. ezoterické učenie a ezoterické rituály (*micu* 蜜)
	3. meditačnú prax (*zen* 禅)
	4. dodržiavanie pravidiel mníšskej komunity (*vinaja*) (*kai* 戒)
* Saičó presadzoval:
	+ 12-ročný výcvik na hore Hiei
	+ dodržiavanie mníšskych pravidiel a nariadení
	+ zásady tzv. bódhisattvovskej praxe
	+ pomáhanie krajine a národu, službu a lojalitu panovníkovi
* Škola Tendai
	+ odklon od učenia a praxe Narských škôl =>  opozícia Narských škôl
	+ vyzdvihovanie Lotosovej sútry, zatiaľ čo učenie Narských škôl vychádzalo zo sekunárnej literatúry (komentárov)
	+ od 823 – vlastné ordinácie
	+ 10. st. – bojoví mnísi
	+ 1571 – vypálená Oda Nobunagom
* Enrjakudži – dôležité postavenie v rámci japonského buddhizmu – doktrinálne, mocenské