Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

Oslo, 21. desember 2015

**REVIDERT ORDNING FOR DÅP I HOVEDGUDSTJENESTEN**

Vi viser til Kirkerådets utsendelse av 16. oktober 2015, høringsdokumentet – *Revidert dåpsliturgi.*

IKO - Kirkelig pedagogisk senter (IKO) takker for invitasjonen til å uttale seg og vil knytte noen merknader til høringen.

**INNLEDNING**

IKO ønsker revideringen velkommen. Liturgiens styrke og svakheter blir tydelig først etter en tids bruk. Erfaringene med dåpsliturgien fra 2011 gir grunn til å holde fast ved substansen/teologien i ordningene. Men det er behov for innstramminger med hensyn til ordrikdom, gjentakelser og kompliserte formuleringer.

Ord må ha mulighet i seg til å bære og ta vare på det mystiske, de må ikke bli platte og samtidig må det brukes ord som kommuniserer med dåpsfamiliene.

Det er også fint å se at det i det reviderte forslaget har vært arbeidet godt med regien slik at det nye forslaget klart er en forbedret dåpsliturgi.

En måte å redusere ordmengden på er å ha færre bønner i liturgien. I 2011- liturgien er det to bønner, i det reviderte forslaget er det foreslåtte å utvide dette til tre. IKO støtter ikke denne utvidelsen og mener at en bør holde fast på 2 bønner som i 2011-liturgien: takkebønn for barnet og bønn ved døpefonten.

**MOTTAKELSE TIL DÅP**

Det er positivt at denne er blitt kortere, da den er blitt opplevd heller ordrik.

Kombinasjonen dåpsforklaring og lesing av en bibeltekst er god, da den kobler sammen Kristi universelle frelsesgjerning med den personlige mottakelsen i dåpen og troen.

Men Joh 3,16 oppleves ikke som en god dåpstekst. Tidligere var teksten knyttet til en dåpstale som vi nå ikke inkluderer. Så lenge Joh 3,16 står uformidlet, kan den kommunisere at udøpte går fortapt og kan derfor både skape fremmedgjøring og frykt og formidle en uluthersk dåpsteologi.

**SKRIFTLESING**

IKO støtter forslaget om endring fra ”oss” til ”dem”.

**DÅPENS FORPLIKTELSE**

IKO ser det som positivt at en har innført overskriften «forpliktelse», som understreker at dette er en oppgaven foreldre, faddere og menighet i fellesskap tar på seg, sammen med hele kirken.

Der er gode grunner for å ta inn «å bli værende hos Kristus»- motivet, som så sterkt knytter oppfølgingen til dåpen. Pedagogisk kan det synes bedre å holde fast ved «kan leve og vokse i den kristne tro», ikke minst ved at det klart knytter til trosopplæringen, som ellers er lite synlig i liturgien. Men ”Å leve og vokse i den kristen tro” formidler et pedagogisk syn på dåpen som kan risikere å konkurrere med dåpens karakter som sakramental engangshendelse. IKO anbefaler å bruke ”Å bli hos Kristus når de vokser opp” fordi dette formidler at dette er Guds handling for oss.

**DÅPSHANDLINGEN**

IKO mener det er et gode at bønnene knytter dåpen til ny fødsel/liv. Men den første bønnen kan implisere en magisk endring av vannet og den andre legger vekt på synd og skyld. IKO foreslår derfor et tredje alternativ, C:

*Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann ved ditt ord og løfte er en nådens kilde der* ***hun/han/de*** *som døpes, reises opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre. Vi ber deg: La den nye fødsel skje ved din skapende Ånd.*

I det reviderte forslaget velger en å ta ut «gjort deg til Guds barn» fra håndspåleggingen etter dåpen og erstatte det med «født deg på ny». Gjenfødelse er et sentralt teologisk motiv, som en også finner i bønnene før dåpshandlingen. Slik kan bruken av dette ved handspålegginga fungere som et tilsigelsesord og svar på det vi har bedt om. IKO støtter derfor den endrede formuleringen ved håndspåleggelsen slik at den lyder ”født deg på ny”.

Men det er også sterke teologiske og pedagogiske grunner for å ta vare på motivet «Guds barn» i liturgien. Etter IKOs mening bør oppløfting av barnet ikke gjøres obligatorisk, og når oppløfting ikke blir brukt bør det være mulighet til å bruke 2011-formuleringa («gjort deg til Guds barn») ved handspåleggingen.

Å løfte opp barnet har en lang økumenisk tradisjon, og symboliserer oppløftingen av dåpsvannet hvor den døptes nye status stadfestes. Å bruke oppløfting er en del av liturgien og ikke et sted for presten til å komme med uformelle kommentarer, som svekker det liturgiske innholdet. Med fordel kan den som bærer barnet være den som løfter det.

IKO synes forslaget med å bruke søster/bror ved fremvisning av barnet lyder fremmed. IKO ønsker heller at en tar tilbake den gamle formuleringen med å være del av den verdensvide

kirke.

IKO foreslår at formuleringen ”Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn” endres til ”Jeg (vel)signer deg med det hellige korsets tegn.” Tegne er et vanlig og forståelig ord, men også prosaisk. Velsigne er et mer høytidelig ord, som bedre kommuniserer med foreldre om hva korsingen av barnet innebærer. Den nynorske liturgien er enda tydeligere siden en der kan bruke ordet ”signe” og ikke risikerer å støtte opp om den folkelige tanken om dåpen som en velsignelse istedenfor et sakrament. Siden ”signe” også kan brukes på bokmål, er det en mulighet å bruke det ordet i bokmålsliturgien.

Den påfølgende setningen er en ny hovedsetning der sammenhengen med setningen foran ikke blir tydelig nok. IKO foreslår derfor følgende ordlyd:

*Jeg signer deg med det hellige korsets tegn # som tegn på at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.*

**TENNING AV DÅPSLYS**

Det er positivt at det blir understreket at dette skal skje samlet etter dåpshandling, slik 2011-liturgien også forutsetter, men som mange menigheter ikke praktiserer.

IKO støtter forslaget om å skille tydelig mellom dåpshandlingen og lystenningen, men mener at man kan legge til rette for at det tennes dåpslys for hvert dåpsbarn etter oppløftingen.

**BØNN OG LOVPRISING**

I 2011-liturgien var trolig dåpspåminnelsen det leddet som fungerte dårligst. Det er derfor godt at dette i det reviderte forslaget blir erstattet av en bønn. Det er dessuten naturlig at dåpshandlingen blir avsluttet med bønn og lovprising, også når Fadervår går ut grunnet nattverdfeiring.

Vennlig hilsen

Marianne Uri Øverland

direktør