Att döpa eller inte döpa?

- om nyblivna föräldrars syn på barndopet i Svenska kyrkan

Mimmi Norgren-Hansson
Abstract

This paper looks to examine the view on baptise in Sweden. How recently become parent’s argue in their decision on either baptise or not. The study relays on semi structured interviews with recently become parents. The interviews focus on the parent’s main arguments. The data analyses thru a coding system to build categories witch is aiming at finding similarities and patterns. The parents witch baptise their children are flexible in their view on religion and mean that baptism is an action of tradition. The parents who did not baptise their children focuses on the freedom of choice fore their children and that religion are not to be forced on their children. The conclusion in the paper is that the subject of individualism is interpreted in different ways.

Key words: Baptism, parenting, individualism, religion.


Nyckelord: Dop, föräldraskap, individualism, religion.
1. Inledning


1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad nyblivna föräldrar i dagens Sverige har för syn på och relation till barndopet i Svenska kyrkan. Vidare är syftet att undersöka hur de resonerar kring att döpa eller inte döpa sitt eller sina barn.

Uppsatsen grundar sig på följande frågeställningar:
• Vad finns det för skäl till att nyblivna föräldrar väljer att döpa eller inte döpa sitt barn?
• Vad innebär dopet för nyblivna föräldrar? Vilka kopplingar gör man mellan dopet och religion, tradition?
• Skiljer sig relationen till dopet emellan föräldrar som väljer att döpa och de som väljer att inte döpa sina barn? I så fall hur?
1.3 Begreppsdefinitioner

Nedan kommer de begrepp som är viktiga för uppsatsen att diskuteras och definieras. Dessa är religion, tradition, ritual och till sist individualiseringsbegreppet.

**Religion**


**Tradition**

Tradition är ett av de begrepp som kontinuerligt återkommer i uppsatsen. Detta begrepp kan behöva diskuteras närmare. Vad menar vi egentligen då vi hävdar att något är tradition? Tradition används av många i vardagspråket som synonymt mer återkommande och begreppet kopplas ofta samman med dåtid. Nationalencyklopedin definierar begreppet som "det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte" (Ne.se). Här blir ordet överlämnas intressant. Synen på traditionen som en färdig produkt som överlämnas från äldre till yngre kan riskera att bli statisk och gör de äldre till agenter och de yngre enbart till mottagare. Om detta var fallet borde traditioner aldrig kunna ändras, vilket vi vet inte är fallet. För att finna en mer dynamisk definition har jag använt mig av Anthony Giddens resonemang
i boken *Reflexive modernizations - politics, tradition and aesthetics in the modern social order*. Han skriver som följande:

Tradition, therefore, we may say, is an organizing medium of collective memory. There can no more be private tradition than there could be a private language. The ‘‘integrity’ of tradition derives not from the simple fact of persistence over time but from the continuous ‘work’ of interpretation that is carried out to identify the strands which bind present to past. (Giddens, 1994:63-64).


**Ritual**

**Individualisering**


Individen blir alltså den minsta enheten i samhällslivet där man tidigare sett familjen som grund. På detta sätt kan man säga att individualiseringen är den process där minsta möjliga enhet förflyttas från grupper till individer.

1.4 **Uppsatsens disposition**

2. Tidigare forskning

Nedan kommer jag att redogöra för tidigare forskning som gjorts inom fältet och anges relevant för uppsatsen. Denna består dels av forskning rörande dopet men också Svenskens relation till religion och organiserad religiositet samt hur Svenska kyrkan ser på dopet idag.

2.1 Dopet som icke-religiös handling


2.2 Den individualiserade religionen


2.3 Svenska kyrkan och barndopet


<table>
<thead>
<tr>
<th>Svarsalternativ</th>
<th>Frekvens</th>
<th>Procent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Endast de som är döpta.</td>
<td>183</td>
<td>22 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Endast de som är döpta och aktiva i församlingen på ett eller annat sätt.</td>
<td>7</td>
<td>1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Endast de som är döpta, aktiva och dessutom instämmer i Svenska kyrkans bekännelse.</td>
<td>44</td>
<td>5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Alla som vill tillhöra Svenska kyrkan bör få det, utan att några krav ställs på dem.</td>
<td>586</td>
<td>71 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabell 1, *(Tilander, 1998:232)*


Detta citat kan sammanfatta de utmaningar Svenska kyrkan står inför rörande dopet. I vilken utsträckning ska man ta hänsyn till föräldrarnas egna idéer om vad dopet är och innehåller och i vilken mån är det den teologiska förståelsen som är viktigast.
3. Teoretiskt ramverk

Under detta kapitel kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter vilka utgör min förförståelse för arbetet med uppsatsen. Dessa redogör för under två rubriker där den första behandlar ritualteori. Vad är en ritual och hur kan användningen av dessa förstås. I den andra delen diskuteras samhällsförändring med fokus på individualisering och sekularisering.

3.1 Ritualteori

Ritualer är något som fascinerat människor under lång tid. Varför använder vi människor dessa riter, vad har de för betydelse? Människor samlas kring dessa riter och de tycks existera i olika kulturer och kontexter världen över. Hur vi ska förstå detta fenomen har diskuterats vitt och brett. Går det till exempel att finna universella förklaringar på fenomenet ritual eller är förståelsen av riten alltid avhängigt den lokala kontexten?

"Culture is the fabric of meaning in terms of which human beings interpret their experience and guide their action; social structure is the form that action takes, the actually existing network of social

Övergångsriter

3.2 Giddens och moderniteten

3.3 Individ i det senmoderna samhället
grund för våra beslut och handlingar kan upplevas som rörligt och förhandlingsbart. Detta blir något som skapar existentiella problem för individen då denna måste sammankoppla det valda och det föränderliga.


3.4 Mamma, Barn, Pappa

Att vi skaffar barn senare i livet kan ses som ett exempel på detta. 1970 var genomsnittsåldern för förstagångsföräldrar 24,01 år för kvinnor respektive 26,64 för män. 2013 har åldern på föräldrarna vid första barnets födelse ökat, kvinnorna är nu 29,01 och männen 31,49 (SCB.se). Detta kan tolkas som att vi har mer att göra innan vi känner oss redo för att skaffa barn idag än för fyrtio år sedan. Men barnet innebär också ett svar på ett av de trygghetsproblem individualiseringen innebär. Beck beskriver det som följande:


4. Metod

4.1 Metodologiska utgångspunkter

Respondenternas berättelse i fokus


4.2 Analytiska utgångspunkter
Analysen i detta arbete kan delas upp i två steg. Den första är kodningen och kategoriseringen av materialet och den andra en jämförelse emellan olika kategorier och föräldrar. Här har föräldrarna delats upp i två grupper där den ena är de föräldrar som valt att döpa sitt eller sina
barn och den andra de som inte valt att döpa sitt eller sina barn. Nedan redogörs för tillvägagångssättet i dessa två analytiska steg.


4.3 Urval och avgränsningar

Uppsatsen är begränsad till att omfatta det protestantiska dopet inom Svenska kyrkan. Vidare utforskas enbart barndopet, vuxendop behandlas alltså inte. Då jag i uppsatsen använder ordet dop syftar jag således på barndopet inom Svenska kyrkan. Alla föräldrar som deltagit i
intervjuerna har haft barn som varit under två år. I några fall hade barnet ännu inte fötts, samtliga som deltagit var dock minst gravida i sjunde månaden.

4.4 Forskningsetiska aspekter

andra utan undersöker generella inställningar. Jag har också sett fördelar med mitt tillstånd under uppsatsarbetet då jag befunnit mig på en liknande plats i livet som de föräldrar jag intervjuat.

4.5 Värdering av uppsatsen


Något man bör ta i beaktning då det gäller uppsatsens reliabilitet är det faktum att jag själv varit gravid och nybliven förälder då intervjuerna genomförts och uppsatsen skrivits. Detta kan tänkas skada reliabiliteten då det kan vara en faktor som påverkat både de respondenter som deltagit samt den analys jag själv gjort av materialet. Detta har jag dock försökt motverka genom att finna en distans till ämnet och känner inte att mitt tillstånd haft allt för stor inverkan på uppsatsen.

5. Empiri och analys


5.1 Presentation av respondenter
Nedan presenteras kort de respondenter som deltagit i undersökningen. Dessa är Louis, Miranda, Birger, Johanna, Tilda och Ylva.


Miranda är tjugosex år gammal och studerar till psykolog. Hon bor tillsammans med sin partner Klas inne i Umeå. Tillsammans har de en hund och väntar vid intervju tillfället sitt första barn som beräknas komma om en månad. Paret har bott tillsammans i några månader och haft en relation i ungefär ett år. Paret kommer inte att döpa sitt barn.


Tilda är bor tillsammans med sin partner i Stockholm. De har varit tillsammans i tre år och väntar nu sitt första barn. Vid intervju tillfälle är Tilda gravid i fjärde månaden och arbetar som butikschef på en bensinmack. Paret kommer att döpa sitt barn.

Ylva är tjugosju år gammal och bor utanför Piteå. Ylva har varit tillsammans med sin partner i tre år och har tillsammans med honom ett barn som vid intervju tillfälle är tio månader gammal. Just nu är Ylva föräldraledig, tidigare har hon utbildat sig till sminkös och hår stylist. Ylva och hennes partner har döpt sitt barn.

5.2 Presentation av kategorier

Barnets egna val (6 av 6)

Religion (6 av 6)

Tradition (4 av 6)
Denna kategori består av de uttalanden där respondenterna kopplat dopet till tradition. Både de föräldrar som valt att döpa och de som valt att inte döpa har diskuterat inom ramarna för
denna kategori. När deltagarna hänvisat till tidigare generationers praxis och vad man ansett vara brukligt har deras resonemang kopplats till begreppet tradition. Denna kategori har fått ett relativt stort utrymme av respondenterna.

**Fint och vackert (4 av 6)**
Här diskuteras deltagarnas kring dopet i termer av att de tycker att det är vackert, fint, mysigt och så vidare. Då föräldrarna på ett mer känslomässigt vis velat förklara hur de känner inför dopet har deras utsagor hamnat under denna kategori. Här är dop föräldrarna de mest representerade men även de som valt att inte döpa har alla uttalanden från denna kategori. Denna kategori är lika stor som nästkommande med avseende på antal föräldrar som uttalat sig.

**Socialt forum (3 av 6)**
Tillsammans med ovanstående kategori har vi alltså socialt forum. Här diskuterar föräldrarna hur dopet kan ses som ett tillfälle att sammanföra vänner och familj. Även i denna kategori är de föräldrar som valt att döpa överrepresenterade.

**Smidigt och enkelt (3 av 6)**
Här samlas de resonemang som syftar till att beskriva dopet som ett smidigt sätt att få fira sitt barns ankomst till världen. Detta är en relativt liten kategori och rymmer endast de föräldrar som valt att döpa.

**Gammalmodigt (2 av 6)**
Under denna kategori ryms uttalanden som beskriver dopet som gammalmodigt och förlegat. Detta är den minst kategorin och innefattar endast två uttalanden från två av de föräldrar som valt att inte döpa sina barn.

I följande tabell sammanfattas storleken på de kategorier intervjuerna resulterat i.
### Tabell 2: Antal föräldrar i varje kategori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategori</th>
<th>Antal föräldrar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Barnets egna val</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Religion</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Tradition</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Fint &amp; vackert</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Socialt forum</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Smidigt och enkelt</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Gammalmodigt</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.2 Att icke döpa…


> Ja men att man blir medlem i Svenska kyrkan och så har ju vi pratat om att om nu barnet vill bli medlem i något religiöst samfund så ska ju barnet själv få välja. Vilken religion de nu vill tillhöra om det är buddhism eller så, så ska de få välja det själv. När dom är mognas för det. Att inte vi ska styra dom i någon riktning.

Här svarar Birger på frågan om varför han och hans sambo valt att inte döpa sitt barn. Han lyfter fram att barnet själv måste få välja sin religion och att ett dop vore att inkräkta på den rätten. Detta återkommer han till flera gånger under intervjun. Han beskriver dopet som att ”tvångskristna” barnet. Både Miranda och Louis förklarar på liknande sätt hur barnets egna val är viktigt för dem. Louis uttrycker det såhär ”jag vill att vårat barn ska ha en så neutral,
åsiktsfri, äh en så neutral uppväxt som möjligt. Att hon ska kunna fatta sina egna beslut.”

Detta var vad Louis såg som det tyngsta argumentet för att inte döpa sitt barn. Dopet skulle för Louis innebära att man som förälder tog ställning för en specifik religion och på så sätt förlorar en önskad neutralitet. Detta kan liknas vid hur Birger beskriver att barnet likväl kan vilja bli buddhist. Det finns en känsla hos föräldrarna att de i och med ett dop begränsar ett barns valmöjligheter. Miranda är överlag mer positiv inställd till dopet men även hon tycker att barnets egna val blir överstående dopet:


lyfter också sin egen relation till religion som en viktig aspekt i varför de valt att inte döpa sina barn. Miranda svarar till exempel så här på frågan om vad hon anser att ett dop innebär.

Miranda: Jag tänker att ett, så innebär det att jag säger att jag tror att det finns en Gud och jag vill att det här barnet ska vara med i den här Gudens omfamning och att jag tycker att det grundläggande antagandet är att jag tror på Gud och att jag tror på det så pass mycket att jag vill liksom bekräfta det inför andra människor. Så det, då skulle jag ju känna att jag ljög om jag gjorde det, det lilla som jag kanske tror eller ja min egna religiösa övertygelse är så lite och vagt i jämförelse med vad jag tycker att man ställer upp på vid ett dop eller en konfirmation eller ett kyrkligt bröllop också för den delen.

Hon anser alltså att hon inte känner att hon kan döpa sitt barn då hon inte tror på Gud. På samma sätt anser Louis och Birger att det faktum att de själva inte tror på Gud står i vägen för ett eventuellt dop. Detta är således ett gemensamt drag för de tre föräldrarna. Dopet kopplas samman med kristendomen och deras egen position som icke-troende förklarar valet att inte döpa. Birger uttrycker detta på följande sätt:


5.3 Att döpa…
Under denna rubrik redogörs de resonemang som fört av de föräldrar som valt att döpa sina barn. Huvudargumenten för dopet presenteras samt deras syn på vad ett dop innebär. Denna grupp var inte lika homogen i sina svar som de föräldrar som valt att inte döpa. Johanna skiljer sig från de två andra då hon och hennes partner Jonas har teologiska skäl till att de har
döpt sina två barn. Johanna beskriver att hon inte kan avgöra om de teologiska eller de icke-teologiska skäl hon angett till dopet är de viktigaste men att hennes partner är troende och att det för honom var viktigt av religiösa skäl. Tilda och Ylva däremot beskriver sig båda som icke-troende och lyfter istället traditionen, smidigheten och en mysig och glad känsla samt att vänner och familj får träffas som viktiga argument. Man kan alltså säga att det finns fem huvudsakliga argument inom gruppen, traditionen, att det är smidigt, att det är fint, att sammanföra vänner och familj samt i Johannas fall att man önskar barnet en relation till Gud.

Om vi börjar titta på hur de resonerat kring kategorin tradition så kan man börja med att konstatera att alla tre anser dopet hänga samman stark med traditioner. Detta anser även Johanna som döpt av teologiska skäl. Hon beskriver att det känns naturligt för henne att döpa sitt barn då alla hon känner också gör det. Hon säger vidare att, ”Jag har som alltid tänkt att det är så man gör”. På detta sätt uttrycker hon att dopet är en social handling där andras val påverkar ens egna. Tilda beskriver detta på ett liknande sätt:


Dopet blir för föräldrarna någonting som man gör för att andra gör det. Det känns naturligt för föräldrarna. Denna kategori hänger tätt samman med att ”det är smidigt”. Alla föräldrar upplever att ett dop känns enklare än att ha ett icke-religiöst firande för sitt barn. Då man väljer att döpa sitt barn upplever de att det är enklare både för sig själv och andra. Johanna beskriver detta såhär:


Med namngivelse menar Johanna ett icke-religiöst firande av barnets ankomst till världen. Hon anser alltså att det kyrkliga firandet är smidigare rent praktiskt än ett icke-religiöst alternativ. Även Tilda och Ylva upplever att det är smidigt med ett dop. Tilda beskriver att det är bra för att alla ”vet vad det är som gäller”. På detta sätt är det alltså både praktiskt och

Ylva: Ja men att man hade en dag tillsammans med vänner och familj och alla fick träffa Julia. En fin dag bara med strålande sol och så, en harmonisk dag bara


Johanna: Jag vet inte, men typ att om man tänker på alla dop man varit på innan och att det varit så fint, att man hyllar och välkomnar det barnet. Och att man får träffa alla och alla får träffa barnet.


Tilda och Ylva har istället inga teologiska argument för att de valt att döpa sina barn. Tilda beskriver att hon inte tycker att dopet har så mycket med kristendomen att göra utan att det mer handlar om att man i generationer har döpt sina barn. Ylva är den av de tre som har den mest avståndstagande inställningen till de religiösa aspekterna av dopet. Hon och hennes sambo valde till exempel att inte döpa sitt barn i kyrkan. Hon berättar såhär:


Det är således två av föräldrarna som tar tydligt avstånd från att dopet skulle vara en religiös handling medan den tredje anser att dopet är både en religiös och social handling.


5.4 Barnet som en egen individ

5.5 Dopet som en religiös handling
6. Sammanfattning

Under denna rubrik sammanfattas de viktigaste slutsatserna i uppsatsen. De stora skillnaderna emellan dop föräldrar och de föräldrar som avstått dopet är i synen på vad som händer vid ett dop. Dop föräldrarna anser att dopet blir lite vad man själv gör det till. Är man religiös kan det ha en religiös innebörd men det behöver inte vara därför man döper sitt barn. Gruppen är flexibel i sin syn på dopet och anger flera olika skäl till varför man valt som man gjort. De andra föräldrarna är mindre flexibla i sin syn och anser att dopet är en religiös handling. Detta tillsammans med att det inkräktat på barnets valfrihet är anledningarna till varför de valt att gör som de gjort. De viktigaste skillnaderna och förklaringarna till varför föräldrarna gjort olika kan sammanfattas i följande tabell:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Grupp</th>
<th>Är dopet en religiös handling?</th>
<th>Inkräktar dopet på barnets valfrihet?</th>
<th>Bör man döpa ett barn utan att själv vara religiös</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dopförädlarna</td>
<td>Det kan vara både och.</td>
<td>Nej</td>
<td>Det väljer man själv</td>
</tr>
<tr>
<td>Icke döparna</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
<td>Nej</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabell 3: Sammanfattning av föräldrarnas svar

Den viktigaste slutsatsen är således att förädlarnas syn på dopet skiljer sig åt. Detta kan förklara varför vissa föräldrar väljer att döpa sina barn trots att de själva inte anser sig vara religiösa. De religiösa värdena är inte det viktigaste för dessa föräldrar. Till skillnad från de som väljer att inte döpa i stor utsträckning fokuserar på de religiösa aspekterna.
Referenslista


Bryman Alan (2002). *Samhällsvetenskapliga metoder.* Malmö: Liber AB.


Löwegren Mikael (2013). *Kyrkan och dopet idag.* Skellefteå: Artos och norma


Reimers Eva (1995). *Dopet som kult och kultur.* Linköping: Department of tema och kommunikation


Tabellförteckning

Tabell 1:

Tabell 2:
Tabellen beskriver hur många föräldrar som finns representerad inom varje kategori. Kategorierna har skapats utifrån de sex semistrukturerade intervjuer som uppsatsen bygger på. Tabellen återfinns på sidan tjugotre.

Tabell 3:
Är en sammanfattning av föräldrarnas svar under intervjuerna. Den tar upp de största skillnaderna mellan de föräldrar som valt att dopa sina barn och de föräldrar som avstått dopet. Tabellen återfinns på sidan trettio.
Bilaga 1 – Intervju guide

Intervjupersonen

- Kan du berätta kort om dig själv? Ålder, sysselsättning, familj etc.

Varför döpa/inte döpa?

- Kommer/har ni att döpa/döpt ert barn?
- Hur resonerade ni för att komma fram till det beslutet?
- Finns det några anledningar till att döpa/inte döpa som väger tyngre?
- Har det varit svårt/enkelt att bestämma om ni ska döpa eller inte?
- Vilka personer har varit aktiva i beslutet?

Vad innebär ett dop?

- Vad innebär dopet för dig? Vad är det som händer vid ett dop?
- Påverkar ett dop barnet? Hur? / Varför inte?