Till Stiftshistoriska sällskapets hemsida 20151109

I det bearbetade materialet har ca ¼ (24 av 82) tagit upp sitt dop under samtalet. Av dessa är 5 döpta i Annan ordning och 5 omdöpta.

Bland de omdöpta finns en kvinna som döptes som barn och som sedan deltog i ett baptistiskt samfunds barn-och ungdomsarbete. Där döptes hon igen. ”Vi ungdomar döptes tillsammans, det var väl ett grupptryck”. De andra fyra är uppvuxna i hem där en eller båda föräldrarna tillhört ett annat samfund och där de funnits med i barn-och ungdomsarbete. En döptes som konfirmand, de andra är barndöpta. De döptes igen för att få medlemskap i en friförsamling Alla fem hade vid intervjutillfället sin hemvist i Svenska kyrkan och tre av dem också anställning där.

*Det är dessa som berättat att de är omdöpta. Det kan vara fler. Av de som berättat vet man inte om de gjort det spontant eller på fråga.*

För några i materialet blev förfrågan om uppdrag i Svenska kyrkan anledningen till att frågan om dop aktualiserades. En man uppvuxen i baptistiskt hem var inte döpt när han tillfrågades om att stå på valbar plats till kyrkofullmäktige i det pastorat han var aktiv i. Han är nu döpt, men har kvar sin tveksamhet till barndop. Förfrågan om att bli gudstjänstvärd var anledningen till att en annan kvinna döptes. Hon hade inte blivit barndöpt därför att fadern inte litade på församlingsprästen. En förälder tvekade att följa med på sonens konfirmandläger därför att hon inte var döpt. Kyrkoherden tog kontakt med en kvinna och det resulterade i att hon döptes och kunde ta emot nattvarden.

*Här kan man undra hur många odöpta vuxna som finns i Svenska kyrkan och som längtar efter dop. Det är ingen som frågar dem personligen och steget att själv aktualisera dopfrågan kan var för stort. Hur många sitter i bänken vid nattvarden och längtar, men vågar inte tala om att dopet saknas? Eller hur många skulle vilja ha uppdrag i kyrkan, men hämmas av att inte vara döpt. Vad görs egentligen för odöpta vuxna?*

*Ca ¼ tog upp sitt dop. Vad beror det på att ¾ inte gjorde det, när de berättar om sitt kyrkliga engagemang? Är dopet en självklar grund, som man inte behöver orda om? Är dopet en händelse under det första året, som man aldrig sen ägnar en tanke? Vilken betydelse har dopet i det kristna livet för den enskilde? Hur reagerar de som gett sin berättelse om barnbarnet inte döpts? Vilka samtal kan föras/förs och vilka frågor kan tas upp i församlingarna?*

Några i materialet tar upp tillfälligheter som gjort att de döpts. Det kan vara att andra i föräldrarnas omgivning, grannbarn, släktingar, skulle döpas och då passade man på. I ett fall vigdes mostern samtidigt. I en annan familj gjorde den äldre generationens önskan om dop att föräldrarna ändrade sitt beslut att låta dottern senare själv ta ställning till dopet. Några berättar om dop på BB, om dop i hemmet. Någon berättar att han döptes som barn i Missionsförsamlingen därför att alternativ med barnvälsignelse inte fanns då.

*Kanske hade det varit av intresse att fråga samtliga om dopet. Var det ägt rum, när i livet det ägt rum, ev förhållanden runt omkring och tillmätt betydelse.*