**Var hör du hemma?**

-          Jag hör hemma där jag blir respekterad, där jag växer som människa.
-          Och där jag också blir utmanad att tänka nytt och testa nytt.
-          Men, det räcker inte med att känna respekt, och att växa som människa, och utmanas.

Tre unga människor på tåget samtalade med varandra kring frågan om var de hör hemma. Jag var den fjärde – men hörde inte till dem. Men vi satt kring ett fyra-bord på tåget så jag var liksom inblandad. Därför kändes det naturligt för mig att också säga något om den här viktiga frågan.

-          Håller helt med er om det ni säger. För mig är det två saker som behövs för att jag ska känna mig hemma.
-          Vilka saker?
-          Den ena saken är att jag känner mig trygg.
-          Trygghet är viktigt, absolut. Annars kan inte jag heller vara mig själv, sade den ena av de tre.
-          Ja precis så är det, att sammanhanget är inkluderande och tolerant, öppet men ändå en tydlig gemenskap, ett vi, sade den andra av de tre och lade till:
-          Mer än tryggheten, då. Du sade att det var två saker.
-          För mig är det andra att det finns en meningsbärande berättelse, en existentiellt trovärdig berättelse som hakar i tryggheten, ger den ord och melodi, ankrar den i historien och i samhället.
-          För mig är berättelsen om Jesus en sådan berättelse – den hjälper mig att känna att jag hör hemma, och den skapar rum för mig att höra hemma i, avslutade den tredje av de tre ungdomarna.

Det här fina måste jag lägga på minnet tänkte jag, när ungdomarna gick av tåget i Landskrona, och jag fortsatte till Helsingborg, för att möta människor som är beredda att skapa sådana rum, för andra och därför också för sig själva:

Är du en av dem?