Gotlandskonfa 2022

Nu när jag sitter och skriver det här är det juli, 4 juli för att vara mer exakt. Konfirmationen var igår, men idag tänkte jag berätta om gotlandsresan. 18 juni samlades alla vid Almunge kyrka för att snart påbörja vårt äventyr mot Gotland, i de gråa minibussarna. Det var nervöst och pirrigt men framförallt spännande.
Vi gav oss iväg mot Nynäshamn. I bilen lyssnade vi på musik, sjöng och skrattade. Jag kan Eloise utantill nu.

Båtresan gick bra, vi åt mat och vissa försökte flörta med andra på båten. Det verkade dock inte fungera lika bra… När vi åkte av båten och fortsatte resan mot Lärbro, där vandrarhemmet låg, så såg jag väldigt många röda fält, de var fulla med vallmo. När vi kom fram till vandrarhemmet så pratade vi med den berömda Niclas som en av konfirmanderna tyckte lite extra om. Vi fick våra rum, gick dit och gjorde oss hemmastadda.
Samma kväll åkte vi till en strand inte så långt ifrån vandrarhemmet. Det var hav och en väldigt vacker strand. Vattnet var kallt men många doppade sig ändå, till och med Mattias, men efter det gick han upp… Vi kom hem sent och åt bara kvällsfika och hade andakt innan vi gick till sängs den kvällen.

Morgonen efter väcktes vi två minuter efter åtta av bankningar på dörren. Några konfirmander satt och kollade på Nyhetsmorgon i korridoren utanför och hade varit uppe ett bra tag. Vi åt frukost, som var väldigt god, det var som hotellfrukost. Och apelsinjuicen var jättetrevlig, särskilt eftersom jag inte ens tycker om apelsinjuice. Efter frukosten bar det av mot Blå Lagunen, en plats som verkligen levde upp till sitt namn. Det var vackert men väldigt blåsigt den dagen. Den stora anledningen till att vi var vid den blå lagunen var för att två av konfirmanderna skulle döpas. Det blåste och var kallt med de gjorde det suveränt ändå. Vi sjöng flera psalmer tillsammans och de döptes i det klarblåa vattnet. Trots kylan så badade nästan alla ändå, efter dopet.

Vi åkte tillbaka hem och åt mat på Gotlandsvåfflan och åkte efter det på utflykt igen.
Först så kom vi till en gammal kyrkoruin. Som vi kallar för ”Gurras kyrka”. I kyrkan så fick vi höra psalm 508 som rap, lång predikan om stenar som dock var väldigt bra, och lite böner. Trude fick skrattattack och det smittade av sig till alla oss andra. Det var en väldigt bra stund om du frågar mig. Senare åkte vi vidare till en plats där Kolmodin förmodligen skrev psalm 199, Den blomstertid nu kommer. Det sista stoppet som vi gjorde skedde vid en stor, vit kyrka. Där blev vi även guidade av en trevlig man, Björn, som visste mycket om kyrkan.
Efter middagen samma kväll fick vi även efterrätt för att fira dopet som ägt rum på förmiddagen.

Sedan hade vi några pass där vi lärde oss hur man hittar i bibeln.

Dagen efter åkte vi till Fårö. Det var fantastiskt fint där men det var dock några fåglar som jagade många av oss. De var bara några centimeter från att nudda våra huvuden. Längs stranden som bestod av små stenar stod ståtliga raukar, de var väldigt fina och med lite fantasi kunde de föreställa vad som helst.
På Fårö hade vi mässa där alla hade en roll. Eftersom mässan var utomhus så gjorde vi ett kors av stenar, längst fram där ett potentiellt altare skulle stå. Vi åkte från stranden med raukarna till en annan sandstrand när mässan var klar. Vattnet där var kallt men jag doppade mig ändå, det var så roligt!
När vi kom hem igen så körde vi några till pass där vi fick lära oss om bibeln och ha lite värderingsövningar. Vi fick även lösa problem och ge förslag på hur man kan förbättra en situation. Det var en bra tankeställare.

Nästa morgon när jag gick ut från rummet, helt nyvaken så möttes jag av samma syn igen. Nyhetsmorgon på tv:n och någon som hade varit uppe i flera timmar för att kolla.
Den här dagen var speciell, 21 juni. Alicias födelsedag. Detta firande vi genom att åka till Kneipbyn utanför Visby. Det är ett tivoli och vattenland och sedan får man ju inte glömma att Pippi också var där. Det var otroligt roligt och jag ville inte att dagen skulle ta slut. Vi åt lunch där och var i vattenparken på eftermiddagen. Det fanns många vattenrutschkanor där. När Kneipbyn stängde var vi tvungna att åka där ifrån, vi åkte till mataffären istället.

Efter middagen som vi åt på vandrarhemmet hade vi några pass om de tio budorden och körde fotboll som skulle symbolisera ”utan regler”. Vi fick skriva nya och moderna budord.

Samma kväll skapades Måns. Han är en pyjamas som är uppstoppad av toalettpapper och med en boll till huvud. Men vi låter föräldrarna i gruppen tro att han är en människa. Måns har till och med en egen låt som har blivit lite symbolisk under den här resan. Jag skulle nästan kunna säga att Mattias hatar den, låten alltså. Jag gillar Måns och jag hoppas att hans föräldrar tycker att det är ok att jag kallar honom vår maskot. Måns var en julklapp som vi hade glömt bort.

Den kvällen satt vi uppe länge, bara pratade. Men jag är glad att jag gjorde det. Vi satt vid bordet i korridoren i flera timmar, vi som satt där ville inte gå och lägga oss, inte jag i alla fall.

När vi vaknade nästa morgon var det bråttom. Det är det som jag har tyckt har varit negativt med det här lägret, stressen. Jag och många andra kände att det var väldigt intensivt och stressigt. Man hade inte mycket tid att göra ”vardagliga saker” det vill säga, borsta tänderna, duscha och kanske spela spel. I alla fall, det var bråttom för det var sista dagen. Samma dag skulle vi vara tillbaka på fastlandet igen och det tyckte jag kändes extremt sorgligt.
Vi packade snabbt ihop våra väskor efter frukosten och begav oss med de berömda minibussarna mot Visby. Vi fick en timme med fri lek i Visby och jag och några till, gick omkring i den vackra staden till Kärleksporten. Kärleksporten är en av ingångarna i ringmuren. Står man i Kärleksporten så ser man havet och det var precis det som vi gjorde.

Vi möttes alla igen efter det och gick tillsammans till en lyxig restaurang.
När vi åkte från parkeringen till båten spelade vi Eloise på högsta volym för fjärde gången den dagen. Men man kan ju inte tröttna på Eloise, eller? Det var i alla fall, några som vi åkte förbi som spred så mycket glädje. Vi vinkade, de vinkade tillbaka och dansade. De gjorde mig verkligen så glad. Och de, de kunde cykla.
På båtresan hem så ville jag verkligen bara vända och åka tillbaka, stanna några nätter till, men det gick inte.

Vi åkte av båten och de båda bilarna möttes vid Lunda livs där vi tog ett gruppfoto tillsammans.
När vi sedan rullar in på Almunge kyrkas parkering, med Eloise på högsta volym för sjätte gången så ser vi våra vårdnadshavare. Alla säger hejdå till varandra och åker hem. Det första som jag sa när jag kom hem var:
”Jag vill inte vara hemma”. Så jag antar att det är ganska tydligt vad jag tyckte om gotlandsresan.

Innan jag avslutar det här måste jag bara få dra ett skämt.
*Vilken landsman bjuder Barbie helst till balen?*

*Dans-Ken.* Tack för mig.

1,2,3… Vi är förbi.

Julia Bergman

 