**Tal till Magnus Hagevi, Växjö domkyrka 15 nov 2014**

Många har under årens lopp förklarat religionens förestående död. Det började med Voltaire och sedan har det fortsatt. Att en alltmer upplyst mänsklighet skulle kunna ägna sig åt något så fånigt och lågt som osynliga gudomligheter skulle inte gå ihop, har det sagts. Gud är död. Tomtens existens mer sannolik. Tidskriften *The Economist* – en av Europas mest inflytelserika – hörde till skaran. Men hösten 2007 gjorde man vad som idag kallas en pudel. Och man har inte varit ensam. Filosofen Habermas är kanske ett än mer känt exempel på någon som helt ändrat uppfattning. Gud – eller gudar – lever. För miljarder människor jorden runt. Och påverkar inte bara dagligt liv, utan också politiken. Så även i Sverige – världens mest sekulariserade land enligt *World Values Survey*-studien.

Idag ger Smålands akademi *Wallquistpriset* – till biskopen och kyrkoministern Olof Wallquist minne, och tillsammans med Växjö stift – till Magnus Hagevi. Docent här vid Linnéuniversitetet, men uppvuxen i Södra Vätterbygden. Smålänning så det förslår, med andra ord.

Magnus disputerade 1998. Inte som teolog, utan som statsvetare.

Han deltar aktivt i den samhällspolitiska debatten, genom sin blogg, krönikor och annan mediemedverkan. Själv hör jag honom ofta både i P1 och i P4 Jönköping.

Priset får Magnus just för att han pekar på det som The Economist var inne i sitt temanummer – kopplingen mellan religion och politik. I det fromma Småland kanske inte så överraskande, men för ett Stockholmsbaserat medieetablissemang måhända mer provocerande. Magnus har till och med i sin forskning visat att det finns tecken på att sekulariseringen i Sverige håller på att plana ut. Kanske för att vändas i en *sakralisering*. Voltaire skulle ha skruvat på sig om han fått ta del av detta.

**Erik Lindfelt**