**Reclaima dopet - och låt det bli till en erfarenhet**

Rutiner, vanor, erfarenheter och upplevelser - vad är nu det ena och det andra, och hur relaterar de till varandra?

*Upplevelser* är alla sinnesintryck och stunder med känslor, allt sådant vi momentant är med om mitt i tidens kontinuitet. *Erfarenheter* däremot när vissa av alla dessa upplevelser har bearbetats, processats och satts i samband med annat som vi har varit med om och står för. Erfarenheter både berikar och går i dialog med våra grundläggande värden och förhållningssätt, vår personlighet.

*Vanor* är nog en mix av det vi valt att göra, brukar välja, och som ligger i linje med annat vi gör - och därför bidrar till att våra liv blir praktiska och att vi kan hantera verklighetens motsägelser. *Rutiner* är väl då sådana vanor som är cykliskt återkommande vid speciella situationer eller tider, t ex att sätta in utemöblerna, morgonrutin, arbetsrutin, säkerhetsrutin och inköpsrutin. (Ytterst är ett flertal rutiner beroende av jordens rörelse runt solen och jordens rotation kring sin egen axel.)

Kristen tro sätter genom det så kallade kyrkoåret samman händelser i Jesu liv med vårt liv. Julhelgen relaterar Jesu födelse till vår längtan efter mening i mörkret. Påsken, alltså den sista veckan i Jesu liv, relaterar till våra liv när våren bryter fram och det omöjliga blir möjligt.

Andra högtider under kyrkoåret sätter fokus på naturen och skörden (Tacksägelsedagen), människors sorg (Allhelgonahelgen), förväntan (Adventstiden), inspiration/Helig Ande (Pingst) och skapelsen/estetiken (Midsommardagen).

Kyrkoåret, som avslutas med domsöndagen, ger alltså en cykliskt återkommande kristen rutin för livet. Den här rutinen lever vi ofta ut under festliga former tillsammans med familj och släkt. Rutinen firas både i det offentliga,(och nuförtiden på tv), och i hemmen som blir samlingspunkter några intensiva dagar.

Familj, släkt, bekanta och vänner reser långa vägar för att återse varandra och inkorporera nya medlemmar i gemenskapen. Rutinens olika nedslag under året innehåller speciella maträtter, kryddor, drycker, färger, dekorationer och hälsningsfraser och tillrop! Ljusstakar kläds. I valv, fönster och på gravar tänds ljus. Överraskningar, spel, skratt, paket och musik fyller rum och sinnen. Glädjen och sången befriar oss, minnen hålls vid liv, oro motas bort, framtidshopp för en bättre, rättfärdigare, mer äkta och hållbar värld med fred stärks upp.

Med det här som bakgrund vill jag nu säga något om doprutinen som är i fritt fall, och som jag vill återta. Livet i dopet är en erfarenhet som bottnar i ett löfte.

**Ska vi döpa vårt barn?**

JA, säger jag till alla föräldrar, det finns goda skäl för er att döpa ert barn, om ni väljer att svara ja på några av följande frågor:

* Tror du på att Jesus Kristus har levt på jorden (vid vår tidräknings början)?
* Tycker du att de texter som finns om när Jesus botar sjuka människor, delar mat, och befriar kvinnor och män från destruktiva sammanhang till att ta egenansvar är berättelser som håller?
* Anser du att det Jesus säger och dessutom i handling visar om barns oändliga värde och om medmänsklig respekt och kärlek är viktigt?
* Menar du att det sätt som Jesus är på också borde vara det sätt som människor och framför allt hela världens Gud borde vara på?
* Längtar du till det där som öppnar upp för något äkta, som vi alltid kan vila i, fria från oro och självupptagenhet, och att gemenskapen med andra döpta i Helsingborg och globalt bär oss genom livet och världen, och i evighetens famn?