# En dag som hindu

*‘En morgon spelar livet dig ett spratt. Du är inte längre den du trodde dig vara. Du är inte längre den du trodde dig vara. Du vaknar upp vid floden Ganges i staden varanasi och du är hindu’*.

I en oförväntad morgon vaknar jag upp i en okänd, rätt obekväm säng. Fort upp tittar jag runt, eventuellt ut ur ett fönster. Utanför syns någon flod jag inte kände igen.

Fortfarande förvirrad över vad som pågick, märkte jag plötsligt en flagga ute i horizonten. En tre-färgad flagga med någon slags blå cirkel på, efter en kort stund var det tydligt att dem orange, vita, och gröna raderna pekade på Indien.

*“Indien”*, fundrade jag, vilka traditoner hade de här?

Indien har hinduismen som huvudreligion, med ifrågesättbara traditioner, men också några intressanta system och funderingar; detta minnes jag mest av. Kanske var jag en ny person? – jag kände iallafall knappast igen migsjälv, kanske har jag blivit reinkarnerad som den jag var nu? Inom hinduiskt tänkande återfödds man efter dödds, i en sorts… oändlig krets. *Jag hade ändå många av mina gamla minnen det brukar man väl inte ha?* Dessutom minndes jag inte nått av detta liv, så det kan nog inte stämma.

*“kast.. Kaster!”* påminnde jag migsjälv – undra vilken kast jag nu tillhörd?

Jag tittade runt huset, och mersom rummet jag väckte upp i, det jag fortfarande befann mig i. Det såg inte ut som det *värsta* jag någonsin sätt, men det var heller inte mitt gammalt hus.

Med några gissningar kastade jag bort **dahlit** som en av möjlighet; *de med ingen kast levde väl värre än så här?* Dessutom skulle jag nog tro mig ha rätt bra karma… Det är inte så ofta jag behandlar andra dåligt, det måste väl vara något iallafall?

För att inte övertänka det hela, bestämmer jag mig helt enkelt för den kasten ett steg över dahlit, vad den hette äns minndes jag inte riktigt. Min ‘roll’ i samhället här som nästa kast upp var nog något kring arbete; jordbruk kanske.

**Konstigt**… var allt detta, kanske var det inte av slump jag kom hit? Kanske bör någon i min situation acceptera Brahman som världssjälen och atman som en del av dess själ inom mig, själv.

Efter att ha stått och reflekterat över min situation i *vad känndes* som flera timmar funderad jag övr vad och göra näst. Verkligheten av att bara tro på allt detta var svår för mig att gripa; så är det väl bara ibland.

Att bo i ett land där levande personer kan brännas ibland, det skulle vara svårt och vänja sig åt… Så många religösa idealer och anpassa sig till.

Jag tog en blick på klockan, strax efter sex på morgonen, *undra om någon annan är här?* Ändå, det var tidigt. Jag tog mig en sist titt runt och bestämmde mig eventuellt för att lägga mig ner och sova *lite* mer. Kanske skulle jag träffa någon när jag vaknar upp senare, *men allt detta tänkande kan jag göra då också*.