**Predikan 10 e tref Nykyrka och Sandhem (musik)**

David F Olson en präst jag uppskattar mycket, säger att mänsklighetens historia kan sammanfattas i en pinne så här.

Ni vet hur det är, det började förmodligen redan på grott stadiet…. men ni har alla upplevt det mer eller mindre tydligt.

Hur den lille smarte Kim sitter längst fram i klassrummet och liksom äger situationen med sin briljans, och det kan inte den korkade Don längst bak i klassrummet acceptera. Don vill ha makten över situationen och det är då han kommer på det geniala att vandra ut i skogen på rasten och hämta en pinne, aha…. Nu hjälper inte Kims smarthet längre två smällar i skallen och Don har övertaget. Men den lyckan är kortvarig, för strax vandrar Kim ut i Skogen och hämtar en lite större pinne…

Och så drar det igång, Don tar hem sin pinne och täljer den spetsig, inför det hotet måste Kim backa, men bara tills han har tejpat fast en kniv längst ut på sin. Då monterar Don ett eldrör på sin pinne nu är farligast igen. Men Kim räknar ut att man kan sätta ett större eldrör och då kan man skjuta tidigare…

Det är till den här verkligheten som det kommer en man som tar pinnen och bryter maktordningen i denna världen.

(pinnen blir ett kors)

Det slår mig allt oftare att evangelierna i första hand inte är berättelser om Jesu liv, utan varje berättelse i evangelierna är som celler i en stor kropp som är den kristna tron, den kyrka som vi tillhör, och för all del också den judiska tro av vilken Jesus är en del av sammanhanget. Men om varje berättelse är en sådan cell så finns där också ett DNA ni vet arvsmassan och i varje cell i din kropp så finns all DNA för att bygga upp hela din kropp, det är rätt coolt att enda cell av dig berättar allt om din kropp. Men det är likadant med berättelserna om Jesus.

Du behöver inte läsa hela bibeln för att förstå vad kristen tro är, ibland kan det räcka med ett par verser för att hela sammanhanget skall bli tydligt. Och det kan ju vara skönt att tänka på för den som tycker bibeln är en väldigt tjock bok. Å andra sidan är det ju inte lika skönt för församlingen varje gång prästen till slut har stått och berättat hela frälsningshistorien igen sin predikan. Det är för att försöka undvika det som jag skriver ner vad jag skall säga. För det är farligt roligt att predika och eftersom varje evangelietext tycks bära på DNAt av Kyrkans tro och Guds rike så blir det lätt så.

Nu vet ni varför det är så lätt att tappa koncentrationen under en predikan för ni har sannolikt hört det prästen säger förut, eftersom alla texter i grunden säger samma sak.

Dagens evangelietext är inget undantag. Det vi möter är ett gäng lärjungar som ser efter vems pinne som är längst…eller som bibeln så fromt skriver vem som är störst av dem. Men Jesus ser vad det handlar om, en vanlig tävling, idag i vår kyrka så är det kanske inte helt rumsrent att hota varandra med stryk, för att jag är starkare än dig, men då kan jag säga att jag är prästen, eller jag har studerat mer eller ”att det här har jag samtalat med kyrkoherden om” eller rent av jag är frommare än vad du är…men det är samma tävling, och den får inte riktigt plats i Jesu verklighet, den bild Jesus bär om verkligheten som han kallar Guds rike.

För Jesus skulle nog inte kalla sig idealist utan realist. Jesus tror inte speciellt gott om sina lärjungar eller om dig eller mig heller. För Jesus kikar rätt in i ditt hjärta och ser hur det faktiskt är, och då kan han åtminstone inte tro särskilt gott om mig. För han vet vem jag är, men ändå förväntar han sig att jag skall kunna välja rätt i tävlingen om vem som är viktigast i kyrkan eller i kommunen eller i Sverige eller i världen.

För Jesus tar fram ett barn som en motbild till lärjungarnas tävling och säger ”den som tar emot detta barn”…Och plötsligt blir texten dagsaktuell. Du och jag sitter i det här valet just nu. Vi lever i en demokrati vilket innebär att du dessutom i handling måste välja rätt. I veckan kom en ny försvarsuppgörelse, med nya miljarder till vår krigsmakt, det låter mycket kraftfullare med krigsmakt än med Försvaret eller hur?

Vi ser den oroliga världen omkring, vi ser hur länder runt som Polen, Turkiet väljer en mer totalitär väg klart att vi måste se till att våra pinnar är tillräckligt läskiga för att vi skall slippa att bli styrda av nån Putin eller Trump.

Men Jesus är besvärlig idag, när han tar fram barnet, bara formuleringen, den som tar emot detta barn, men Jesus vi har tagit emot väldigt många barn i vårt land, räcker det inte.

Och Jesus tittar på oss idag igen och säger, men det handlar inte om hur många ni tar emot det handlar om vad du tror om dig själv. Så länge du tänker att du vet bättre, är smartare, större eller starkare än den som kommer till dig, kommer du aldrig att förstå vem det är som söker dig. För det är jag som kommer som ett litet barn till dig, släpper du in mig? Och märk väl Jesus är Guds son Kungars kung och större än alla härskare. Åt honom har givits all makt i himmel och på jord.

Men han bryter av härskar pinnen ger den till oss, hur skulle det gått för Jesus idag? Tänk så snabbt Jesus skulle bli korsfäst på nätet idag…

Men Jesus är fullständigt konsekvent, det finns bara ett sätt att bryta den ständiga tävlingen om vem som är störst på jorden eller i Guds rike, och det är att gå åt andra hållet, att följa Jesus och bli andras tjänare, det är en god väg att välja för Jesus har valt den först och han är din tjänare. Han är den största gåvan till dig och du kan i hans ljus börja våga följa i hans spår.

För det är inte bara berättelserna i evangelierna som bär Guds rikes DNA, i samma stund som du på nytt försöker gå i Jesu spår, bär också du Guds rikes DNA du har spår av Jesus i ditt liv och är med och bygger en annan värld, med dina förutsättningar och dina gåvor. Du blir så att säga en del av evangeliets berättelse.

Nu skulle vi kunna vända oss också mot gamla testamentets berättelser om de människor där som anade Guds plan redan då… Men det skulle bli en väldigt lång predikan

AMEN