**PREDIKAN –Nyårsdagen 2017**

**Klag.3:22-26,Apg.10:42-43, Joh. 2:23-25**

**Jesus**

På nyårsdagen är det tradition att se bakåt och summera det som varit men också att se framåt mot det som kommer.

Därför vill jag börja med att se bakåt. Och nu ska jag vara väldigt personlig, kanske mer än jag brukar. Inför den här predikan ställde jag en fråga till mig själv; *varför tror du på Jesus?*

För att svara på den frågan måste jag gå långt bakåt i tiden. Till min barndom hemma i Reftele i västra Småland. Dit kom jag med tåget vid jultiden för exakt 59 år sedan. I en korg buren av en barnsköterska från Stockholm. Mina blivande adoptivföräldrar väntade spända på järnvägsstationen.

Jag blev deras förste och ende son. Nästan som Jesus…

Och jag föreställer mig att precis som Jesus så fick jag min barnatro med modersmjölken. Jag vet inte hur det gick till men jag har alltid trott på Gud. Inte som en sträng överkontrollant utan som den trygga himmelske fadern som vakade över mig likt ängeln på

tavlan i missionshuset vakar över barnen som leker på randen av ett stup. Han fanns där när jag var rädd för mörkret, när jag var rädd för att lämnas ensam, när jag var rädd för att dö, när jag senare blev mobbad och utsatt under långa skolår.

Gud var trygghet i livet, en trygghet som naturligtvis lånade drag av mina goda föräldrar, Gud som haver i aftonbönen och av morfar som sjöng i kyrkokören, och av farmor som kunde nästan hela psalmboken utantill.

Men jag växte inte upp i ett kyrkligt hem. Några kyrkobesök i den stora kyrkan utanför stationssamhället minns jag inte från min barndom, utom en och annan julotta.

Min tro fick näring på annat håll. Nämligen i Missionshuset inne i samhället; med tavlan som jag nyss nämnde. Dit tjatade jag mig ett år för tidigt, och så fick jag följa med grannpojken Lars-Olof till söndagsskolan. Dit skickades de flesta barnen på den tiden, så egentligen fick vi samma religiösa fostran allihop. Det var nog där jag mötte Jesus för första gången på riktigt. Det första som hände varje söndag var att alla barnen samlades inne i den stora kyrksalen, och så steg farbror Helge upp på podiet och ställde sig i predikstolen. Hans brunbrända och fåriga ansikte sprack alltid upp i ett stort leende när han hälsade oss alla välkomna till söndagsskolan. Vid pianot satt hans fru Solveig och hon tog upp sången som vi alltid sjöng, och den kan ni nog alla: *Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord, röd och gul och vit och svart, gör detsamma har han sagt, Jesus älskar alla barnen på vår jord.*

Jag sjöng med och såg upp på farbror Helge som stod där framme och tänkte att Jesus måste nog vara lika snäll som han. Kanske snällare. Han älskar ju alla.

När vi hade sjungit så sa farbror Helge; *Jaha, och då delar vi upp oss i klasser.*

Och då utbröt ett milt kaos och alla sprang kors och tvärs till sina olika hörnor och rum.

Lillklasserna minns jag inte mycket av men storklassen minns jag väl. Då var det farbror Axel som undervisade oss barn. Och han berättade om Jesus. Det var speciellt en sak som fascinerade mig oerhört. Det var när han berättade om när Jesus kallade lärjungar.

Då var det så, att Jesus kom gående utmed stranden vid Gennesarets sjö, och där fick han först syn på två bröder som var fiskare; Petrus och Andreas. Han sa till dem: *Följ mig !* och de lämnade sina nät och följde honom. Sedan gick han vidare och så stötte de på två nya bröder; Jakob och Johannes, som stod vid sin båt och rensade nät med sin far Sebedeus. *Och de lämnade sina nät och sin fader Sebedeus och följde Jesus.*

Så märkligt. En helt okänd predikant kommer plötsligt förbi och säger bara *Följ mig* och så lämnar de allt och följer honom.

Jag fantiserade om att Jesus skulle komma förbi på Anderstorpsvägen och stanna till utanför staketet där jag och min far stod och rensade ogräs i rabatterna, och så skulle han säga:  
*Följ mig!* Hade jag lämnat far då och följt honom? Nej, jag var för liten förstås, och rädd för det mesta. Och förresten så sa ju farbror Axel att det var då som man måste lämna allt för att följa Jesus. Nu fanns ju Jesus överallt, så man behövde inte lämna far och mor eller systrar eller bröder för att följa Jesus. Och inte sin affär heller, tänkte jag, för farbror Axel träffade man ofta i Ölmestads sko och manufaktur som han ägde och drev med sin familj.

Men ändå, hur Jesus kallade sina lärjungar var så lockande och fascinerande på den lille gossen.

I söndagsskolan lyckades jag hålla mig kvar ända till jag var 14 och skulle konfirmeras. Då firade jag min sista söndagsskolefest och sedan skrev både jag och alla mina jämnåriga in oss som konfirmander hos prosten Lennart Fröler, också barnen som tillhörde Missionsförsamlingen.

Att konfirmeras var självklart sa mamma. Det gjorde alla.

Vi hade lyckan att bli sommarkonfirmander hos en vänlig och

god präst, känd för sitt stora engagemang för barn och ungdomar. Och som konfirmand förväntades man gå i kyrkan.

Inte en och annan söndag, utan varje söndag efter 1 i Advent då vi skrevs in, till första söndagen i juli då vi konfirmerades i Reftele kyrka. Själva gudstjänstordningen var nog rätt obegriplig för oss ovana kyrkobesökare men det fanns i alla fall en sak som man kunde begripa. Och det var predikan. Lennart predikade enkelt och eftersom jag var en trogen kyrkobesökare fick jag höra många bra predikningar. Och alla handlade på ett eller annat sätt om Jesus. Men nu var det inte det här med att han kallade lärjungar som var mest spännande och fascinerande. När jag tänker på det så här i efterhand så hade jag nog passerat det stadiet, eller jag höll på att göra det i alla fall. Alltså kallelsen; att svara ja och följa med för att se och höra när Jesus säger ” *Följ mig ”.*

Nu var jag med i lärjungaskaran och fick höra och se vad Jesus gjorde och sa. Och det var så otroliga saker som hände; blinda fick sin syn, förlamade kunde gå, spetälska blev rena, ja han uppväckte till och med döda.

Många av mina kamrater trodde nog inte alls på det där, och tänkte att det var sagor, men för mig var det lika verkligt som om jag hade stått bredvid och sett alltihop med egna ögon. Jag var där, jag var med. Och det mest fantastiska av allt, det kunde vi alla se varje söndag i kyrkan på den vackraste altartavla som finns, i alla fall för mig; den föreställer Jesus och Maria från Magdala när de möts utanför graven och Maria förstår att Jesus har uppstått från de döda. Den är så ljus och full av liv och hopp, och i kortaket finns en stor freskomålning av Valdemar Lorentzon där Jesus skickar ut sina lärjungar att bota sjuka och driva ut onda andar.

Där satt jag i kyrkan och tänkte, att om det jag ser och hör här är sant, då ska jag vara kristen, då får jag inte missa detta.

I september samma år som jag konfirmerades dog min farfar Fredrik. På kaffet efter begravningen satt min farmor Hilma

bredvid prosten Lennart, och då vände han sig mot henne och frågade; vad tror Hilma att det ska bli av den där pojken?

Farmor skrattade till som hon brukade och sa; *Ja, jag tror han blir*

*bonde jag !* Men Lennart bara log tillbaka och sa: *Nej, jag tror han ska bli präst !*

Det tog några år, det gjorde det, men efter ungdomskör, Kyrkans Ungdom, många läger och samlingar med ungdomar i stiftet,

så väntade kallelsen på mig; att följa Jesus som präst i Svenska Kyrkan. Men först förstås, teologistudier i Lund i 6 år. När Det var klart att jag skulle bli präst så missade inte Lennart tillfället att påminna farmor om det där begravningskaffet; *ja mor Hilma, det var allt jag som hade rätt.*

Och då skrattade farmor högre än hon brukade, för att prosten hade fått rätt, det hade hon då rakt inget emot.

Tvärtom, det var hon bara glad och stolt över.

Och att följa Jesus, det är en nåd och en förmån. Hos honom

finns nåd och förlåtelse för var och en som tror. Också för präster.

Nu kanske någon tänker; ja men nu har han ju bara pratat om det som har varit och inte om det som kommer.

Men den Jesus som har följt mig hittills kommer att följa med in i framtiden, in i det nya året som jag inte vet mycket om.

Men jag vet att han är trofast och att han älskar oss alla, och mig med. Det ger trygghet och mod att gå in i det nya året 2017.

Amen