Minnesord vid avsked av Bengt KÅ Johansson

onsdag den 20 oktober 2021

Bästa Sonja,

Anna-Karin och Jens,

Bo och Börje,

Alla barnbarn och släktingar

Alla Bengts vänner

Det finns tillfällen i livet, när det känns som om tiden plötsligt stannar. Så var det när vi fick beskedet att Bengt, allas vår BKÅJ, hade lämnat oss. Bengt, den glade, starke, energiske, kunnige, omtänksamme vännen hade gått bort. Det hade gått så fort. Tiden stannade upp. Först sorgen och tårarna, sedan minnena, de glada, värmande minnena.

-o-

Det finns så mycket att säga om Bengt, den unge mannen från Sandared, som i sin ungdom själv beskrev sig som ”*Välartad, sportintresserad. Bra betyg i skolan*”.

Men han hade något mer - mycket mer - något som Sonja, livskamrat i mer än 60 år, var den första att upptäcka. Detta skildrade Sonja, kärleksfullt, i en födelsedagshyllning många år senare. Hon skrev att livet med Bengt har varit

* ”*fyllt av glädje, sorg, arbete, gräl, sång, älskog, vila, resor, politiska diskussioner, utveckling, förändring.... Du är oskyldig, glad, bildad, fåfäng, estradör, matglad, samlare, idrottsfanatiker, romantiker….., sparsam, gråtmild, arbetsam….*.

Men Bengt skulle inte ha blivit den han blev om han inte hade haft Sonja vid sin sida, hon som levde närmare människors dagliga liv än en upptagen minister. Sonja var den som när middagssamtalen började sväva i väg, kunde återföra det till den verklighet där hon var verksam. Sonja var den fasta punkten i Bengts tillvaro och i de tre generationerna av familjen Johansson.

Anna-Karin formulerar sin minnesbild av Bengt så här:

* *Min älskade pappa, som sjungit med mig. Öppnat världar för mig, tagit hand om mig, rest med mig, läst för mig, burit mig, diskuterat med mig, stöttat mig genom livet, skrattat – mest – och gråtit med mig.*

Jens bär med sig Bengts glädje till idrotten och hur pappa följde med honom på fotbollsresor till Finland, England och Österrike - och så Bengts kärlek till naturen:

* *Det var spännande att vara med pappa i skogen, han kunde mycket om djur och växter – och det han inte kunde fick hjälp av fantasin. Nog präglas man av sina föräldrar. Kärleken till naturen och tron på att äventyret väntar runt hörnet – är jag tacksam för att ha med mig i livet.*

-o-

Bröderna Bo och Börje, är de som längst av alla känt Bengt. Bo tog väl hand om sin lillebror Bengt och Bengt i sin tur tog hand om den mycket yngre Börje. Bengt var bra på att ”rädda” Börje, när denne gjort något som inte uppskattades av pappa Nils O. Ett brödraskap i ömsesidigt ansvarstagande. Man kan redan där skönja den Bengt, som vi sedan lärt känna.

-o-

Bengt talade ofta och gärna om sina barnbarn - han talade med stolthet om Alva, Tua, Hugo, Selma och Josefin. Och barnbarnen var stolta över Bengt. Tua, t ex som tyckte att Bengt var stor och då tänkte hon inte bara på hans längd utan på hans personlighet och kunskap. Hon trodde att han visste allt och bestämde sig, fem år gammal, för att testa om teorin var sann och ställde frågan:

* ”*Morfar, varför snurrar jorden? Inte nog med att du visste,* skrev Tua senare, *du kunde dessutom förklara på ett sätt som en liten 5-åring förstod. Nu var det bevisat. Det var allt något att skryta om på dagis. Jag hade en morfar som visste allt!”*

-o-

Allt det vackra som ni har sagt om Bengt, känner vi, hans vänner, att vi också fick del av.

För mig har Bengt varit som en politisk storebror. Vi träffades första gången för över 50 år sedan, han hade då lämnat den lilla krets som kallades ”Tages pojkar” för att gå vidare till Gunnar Sträng och Finansen, en större och mäktigare krets, jag skulle försöka fylla upp tomrummet efter honom. Vi har allt sedan dess stått varandra nära. I arbete och i familjelivet. Bengt ett steg före. Den som vi alla såg upp till och fick kloka råd av. Den som gav oss energi och optimism.

Eller som Ulf Lönnkvist beskriver sitt första möte med Bengt i samband med en statsministerafton i Lund:

*- ”Han kom bullrande som en sentida Karlsson i Hemsöborna. Lättsam, glad och bestämd i salig blandning”.*

-o-

Dagar med Tage och stunder med Sträng var formativa år för Bengt. Han kom allt sedan dess att genom sin gärning personifiera det bästa i den svenska samhällsmodellen – både en stark ekonomi och goda sociala villkor. Både ordning i finanserna – och reformer för rättvisa. Både och, inte antingen eller.

-o-

Bengt har behövts för att lösa stora och krävande uppgifter.

På 1970-talet arbetade vi tillsammans under Ingemund Bengtssons ledning med att forma ett nytt ramverk för arbetslivet, för den produktiva rättvisan.

När Kjell-Olof Feldt 1982 skulle ta hand om den svåra uppgiften att sanera statsfinanserna försäkrade han sig om att få Bengt som statssekreterare: *”Vad finansdepartementet framför allt behövde var optimism och uthållighet”*, skrev Kjell-Olof, egenskaper som Bengt hade i god mängd och som han ingöt i finansdepartementet.

Reformåren var till ända och det var tid för omprioriteringar, nedskärningar och besparingar. Monica Sundström, som nu blev kollega med Bengt, minns:

* *Den glada entusiasten och goda vännen BKÅJ blev nu en hård och obeveklig motståndare i budgetförhandlingarna. Men på fritiden fortsatte vi att vara vänner.*

Ingvar Carlsson gjorde Bengt till minister och minns honom som klok, påläst och pålitlig:

* *Det visade han dagligen på sin post som biträdande finansminister och civilminister i regeringen. Han var lämpad för och tyckte om att lösa de riktigt svåra frågorna. Samtidigt visade han stor ödmjukhet inför de problem som han ställdes inför.*

När Bengt blev civilminister och departementschef fick han en mycket ung och oprövad Margot Wallström som biträdande minister:

* *Att komma in i regeringen var omvälvande,* minns Margot*. Att ha Bengt som departementschef och mentor var en stor förmån. Han var trygg i sig själv, han behövde aldrig ”chefa”, det var ett varmt leende och många skämt. Det var den bästa start jag kunde få!*

Sedan blev Bengt landshövding och det gillade han – hövding i ett eget land: ”*Ja, han tyckte att det var roligt*” bekräftar Sonja. Och medarbetarna gillade Bengt: *” Den nye landshövdingen var,* enligt Hans Lindskog, *överraskningarnas och det okonventionella handlagets man …..omtumlande blev det för oss som var med. Den ende som förblev oberörd var väl Bengt själv”.* En annan medarbetare, Tommy Floberg skrev till Sonja och uttryckte sig så här:

* *Bengt är den goaste, bäste och roligaste chef jag någonsin haft!”*

Göran Enander, Bengts ställföreträdare, har funderat över vad som drev Bengt, Göran kom fram till

*
* ”*att det i botten fanns en lutheransk inställning, där plikttrogenhet och samhällsansvar, kanske sprungen ur den klassresa han gjort, präglade inställningen till ämbetet”*

-o-

När Bengt lämnade uppdraget som landshövding var Sverige med i EU och det behövdes någon som kunde fungera som ambassadör för Sveriges hjärtefrågor, sysselsättning och arbetslivet sociala villkor. Bengt var som klippt och skuren för den uppgiften.

När medlingsinstitutet inrättades var han en av regeringens främsta rådgivare, minns Anna Ekström. Han blev sedan en ofta anlitad och uppskattad medlare, som löste upp knutar, förhindrade konflikter och bidrog till ordning och reda på arbetsmarknaden. Jan Sjölin, som medlade tillsammans med Bengt, minns honom

* *”* *som en person som ingav stor respekt hos parterna och som fungerade som en samlande kraft i kretsen av medlare”.*

Bengt blev ordförande i miljömålsberedningen, public serviceutredningen, Riksantikvarieämbetet och flera andra tunga uppdrag. Det var hans förmåga att överbrygga intressekonflikter, hålla samman och skapa optimism som gjorde honom så lämpad för alla dessa uppdrag.

-o-

Bengt och jag tyckte lika i det mesta. Men inte i allt. Fotboll t ex. Bengt var, som alla vet, Elfsborgare. Jag hade andra favoriter. Men jag måste erkänna att Bengt vann i längden. Det gick bra för hans lag. Det gick sämre för mina lag. Ett efter ett försvann de ur Allsvenskan. Det hände också Elfsborg, men laget kom starkt tillbaka och har sedan oftast funnits med i topp! Och Bengt gladdes av framgångarna.

-o-

Bengt har inte bara varit som en politisk storebror för mig. Han har också varit fadder för vår dotter, Nina. När Carina ringde upp Bengt och frågade om han ville åta sig detta uppdrag svarade Bengt ”*men jag tror ju inte på Gud*”. Nå, det var inget villkor och Bengt har varit en föredömlig fadder. Nina minns:

* *Ett av mina första minnen av BKÅJ är när han kom hem till oss på min födelsedag och hade med sig en stor fruktkorg med massor av goda saker. Att Bengt kom hem till oss bara för att det var min födelsedag gjorde att jag kände mig utvald”.*

Det är en iakttagelse som gäller för många av oss. Den glada, varma blicken under de buskiga ögonbrynen fick Bengts många vänner att känna sig uppmärksammade, ja till och med utvalda.

-o-

Var Bengt religiös? Nej och ja! Inte så som vi vanligen menar med att vara religiös. Han gick ur statskyrkan redan under studenttiden i Göteborg – efter en debatt med biskop Bo Giertz.

Jag skulle tro att Bengt, som så många andra i vår generation, såg religionen som tudelad, å ena sidan en tro på en Gud, som var svår att omfatta, å andra sidan en tilltro till den etik som kristendomen representerar, bäst uttryckt i Bergspredikans ord ”allt vad i viljen människorna skola göra eder, det skola I och göra dem”. Inte en tro, men ett sätt att leva och verka här på jorden.

-o-

Vi är här för att ta avsked av Bengt, lägga en blomma på kistan och säga ”vila i frid”. Vi ska efter mina minnesord lyssna på ”Vi bygger landet”.

Sedan sker överlåtelsen.

Det kommer att gå till så att vi alla reser oss upp. I stället för jordfästningens tre skovlar mull, kommer jag att lägga tre röda rosor på Bengts kista. Efter det håller vi en tyst, tankfull minut.

Därefter sjunger vi gemensamt ”Härlig är jorden”.

Detta följs av avsked vid kistan – Sonja och familjen först, sedan alla vi andra. Under tiden lyssnar vi till stilla pianomusik av Benny Andersson. Allra sist lyssnar vi på ”Till havs”, sång av Jussi Björling och ett par avslutningsord.

-o-

Detta är en dag för avsked. Men jag skulle vilja att vi gör något mer av denna dag. Att vi tänker efter hur vi – i Bengts anda - kan göra något extra av alla dessa dagar som återstår av våra liv, att vi gör något extra för våra nära och kära, för våra vänner och för dem som allra mest behöver en hjälpande hand.

Av var och en efter förmåga …

-o-

Bengt var en kulturell person med vida intressen. Som avslutning på dessa minnesord har jag därför – i samråd med Sonja– valt en dikt av Per Lagerkvist, ”Det är vackrast när det skymmer”, en av de många dikter som Bengt gärna reciterade:

Det är vackrast när det skymmer
All den kärlek himlen rymmer
Ligger samlad i ett dunkelt ljus
Över jorden,
Över markens hus

Allt är ömhet
Allt är smekt av händer
Herren själv utplånar fjärran stränder
Allt är nära, allt är långt ifrån
Allt är givet
människan som lån

Allt är mitt och allt ska tagas ifrån mig
Inom kort ska allt tagas ifrån mig
Träden, molnen, marken där jag går
Jag skall vandra -
ensam utan spår

Pär Lagerkvist, 1919