**Predikan i Raus kyrka, Första söndagen efter jul 2018**

Jesus kunde se in i framtiden. Det är ingen överraskning. För på samma sätt som han kände till allt som fanns och har funnits, i alla dimensioner, från känslor till exakt vetenskap, så kände han till allt som skulle hända i framtiden. Varje känsla, varje perception, varje upplevelse och erfarenhet, varenda rörelse i oändliga universa, var samtidigt i honom. Allt som funnits, fanns och kommer att finnas rymdes i hans inre, och därför kunde han tala om framtiden på samma gång som han rörde sig i sin egen samtid och där sade relevanta och adekvata saker, anpassade till omgivningens förståelsemöjligheter.

Den bibeltext som föregår dagens evangelietext avslutas med orden att jesus kom hem. Men i vems hem framgår inte, och egentligen tror jag inte att avsnittet som föregår dagens evangelietext beskriver en händelse som kronologiskt hör samman med dagens evangelietext. i samma tidsperiod. Snarare är de av evangelisten satta i direkt följd efter varandra för att de båda pekar på ett djupare samband, och för att de båda är hämtade från gudstjänstlivet och församlingslivets regler. De två jesuscitat som finns i dessa textavsnitt står dessutom i stark kontrast mot den tidens människosyn, där barn inte hade samma värde som vuxna, och kvinnor inte hade samma värde som män.

Nåväl Jesus sitter alltså och väntar lugnt och stilla på sina lärjungar. Han vet var de har varit, och vad de känt, och talat med varandra om på vägen tillbaka. Han känner också barnens sprudlande lekfullhet som sin egen, och både vad de och deras föräldrar tänker på. Han kan deras repliker, för han känner dem, och när replikerna fälls så bryter han in med ord som sedan skulle bestå.

Orden och frågan fångade han också från vår tid, vårt sena 1900 tal och början av 2000-talet. Han såg då vad vi skulle ställa för fråga, ibland ordlöst och ibland som om vi själva kommit fram till den, när vi egentligen bara följer den allmänna trenden.

Han sade att ingen fick hindra barnen att komma till honom - och det är en tydlig markering både i hans samtid, och i vår tid, som han alltså såg framför sig. En markering för att också barn ska få bli döpta, att ingen ska hindra dem. Hindra ingen från att ta emot gudsgemenskapen!

Frågan om det finns några hinder togs fort upp i den första församlingens dopgudstjänster. Vid varje dop ställdes nog frågan: finns det något som hindrar att, och så nämndes den vuxnes eller barnets namn, blir döpt. Och de församlade skakade på huvudet, som ett “Nej, inga hinder!” Och så kunde himlens famn öppna sig.

I apostlagärningarna möter vi ett flertal berättelser, som har följande mönster först en kort sammanfattning av vad Jesus har gjort, och att Gud har gett honom nytt liv, och sedan en person som vill bli döpt, eller några personer som vill bli döpa, och så frågan: här finns ju vatten, vad hindrar att dessa blir döpta, alternativt att jag blir döpt här?

Berättelserna finns i kapitel 8, kapitel 10 och kapitel 11 i den nystamentliga boken apostlagärningarna som precis som vår tid handlar om en missionstid. Läs kapitel 1 till och med 11 så ser du sammanhangen - och identifiera dig gärna med finansministern från Etiopien som sökte något, såg löftena ligga ouppfyllda, fick historien förklarad för sig, och därefter trotsigt använde sig av vad-hindrar-logiken för att inte gå miste om den skatt som löftena handlade om.

Jesus visste alltså redan att det vi nu upplever skulle komma: Den här utbredda uppfattningen att världsutvecklingen och då framför allt människans utveckling har gått så långt i självständighet och klokhet att ingen behöver döpas eller att den som kan bli döpt ändå ska vänta till vuxenålder. Jesus som ser in i framtiden såg in i vår lilla privatreligiösa bubbla där vi ställer allt om ända, där individualiteten krossar gemenskapen, där självständigheten drivs till sin spets och lämnar oss i sticket, ensamma, övergivna i en värld som smälter bort.

I den första församlingens dopgudstjänster ställdes en retorisk fråga som handlade om sanning och existens, ja det första dopritualet ställde just denna fråga som vi behöver ställa oss. Och om vi gör det, och kommer fram till att det finns hinder, ja då får vi undanröja de hindren, ett i taget, metodiskt, och målmedvetet, för dopet i vatten och ande ger oss det vi aldrig kan få på något annat sätt, någon annanstans eller av någon annan än av Jesus Kristus.

Det är därför dopet inte är en förbrukningsvara och inte något som har bäst före datum. Därför döps en människa bara en enda gång i livet. Dopet bär evighetens trademark, och börjar här i vår vardag. I en vardag där vi gång på gång brister i tillit, bryter mot våra egna uppsatta principer för ett rättskaffens liv och är otrogna (våra ideal). Dopet försonar allt sådant, tack Gode Gud att det löftet gäller var och en av oss, stor som liten, och framför allt dem som är minst.