**Predikan den 19 e trefaldighet Nykyrka och Sandhem 2017**

Det var den tredje gången som familjen besökte sitt nyinköpta torp. Efter viss bävan och lite krångel med banken, hade man till slut lyckats genomföra sin dröm. Nu stod han här i den igenvuxna trädgården. Frun och barnen hade gjort upp en brasa i spisen inne i huset, och han kände den hemtrevliga doften av ved som brann. Han kände sig lite smålycklig när han vandrade runt bland de tre uthusen. Det ena skulle de nog få riva, det var för ruttet, men de två andra kunde man göra mycket kul med. Tankarna virvlade runt, tomten var stor, och som sagt ganska igenvuxen, han som bott här innan, hade inte gjort så mycket åt stället, efter att han blev änkling, men det var ingen panik med något av det heller. Han bestämde sig för att göra det som verkligen bevisar att man är en fri man, och han gick några steg bort, på sin mark, för att lätta trycket i blåsan, då hans blick föll på något på marken.

Det såg ut som en liten lucka, han flyttade på gräset och en gammal taggig buske. Jo då det var en lucka, men kanske inte så liten. Den var låst, och var fyrkantig i metall, men hänglåset verkade gammalt och rostigt. Han gick och hämtade ett järnspett, och eftersom nyfikenhet nu var ganska stark var luckan strax öppen.

Till sin förvåning såg han nu ner i något som liknade ett källarvalv luckan var en taklucka till ett stort rum, en trappa ner och till och med en belysningsknapp. Han vred på den och hörde hur det small till när en gammal glödlampa exploderade, men det fanns tydligen lysrör också för efter en stund lystes nedgången upp. Förutom lite spindelnät, så såg det helt okej ut. Han tände ficklampan på telefonen tog ett djupt andetag och gick ner.

Det var så stort, strax hamnade han i en korridor med ett antal dörrar, på båda sidor. Försiktigt försökte han öppna en dörr, men den var låst. Han provade en annan dörr som gled upp, därinne var det tomt så när som på några hyllor. Kanske kunde detta ha varit ett rum för mat tänkte han. Han öppnade nästa dörr… Han kände hur hjärtat bankade hårt i kroppen. Tänk om den gamle säljaren gömt ett lik härnere? Eller tänk om det låg en skatt i ett av rummen, vad var detta för något, och varför hade inte mäklaren sagt ett ord om källarvalvet?

Han fick syn på en dörr i ett annat material än de gamla trädörrarna, den var mycket tyngre att öppna, men den var inte låst. Dörren gled upp, det tog lite tid att vänja ögonen och sedan såg han…

Välkommen till livet.

Att predika den 19 efter trefaldighet är lite av en utmaning, På tacksägelsedagen var det mycket folk i kyrkan och glad feststämning och snart är det allhelgona med sina ljus och lite allvarsammare stämning och mycket folk igen.

Den 19 e trefaldighet däremot kan kännas lite som en fikapaus i Filipstad, på väg till Vasaloppet.

Så jag gjorde det som kallas för en pastoral analys innan jag skrev denna predikan. Det betyder helt enkelt att jag funderade en liten stund på dig som sitter här i kyrkbänken idag och varför du är här och vad du behöver höra.

Då insåg jag att idag behöver jag knappast säga att vi skall vara barmhärtiga mot flyktingarna i vårt land, och att vi skall dela med oss till de som lider nöd i världen. Jag behöver kanske inte heller säga att vi skall vara rädda om vår planet och vår natur, och jag slipper påminna dig om att du inte skall sprida hat på internet.

För det har du redan hört och även om vi misslyckas ibland i våra goda uppsåt, så behöver du idag kanske inte påminnas om att du och jag misslyckas, att vi alla är syndare som det kallas i kyrkan, visserligen älskade syndare, men, nej, idag vill jag inte predika om synd eller vårt politiska ansvar.

Rubriken är ”trons kraft” och jag vill påminna dig om något helt annat.

För du är mannen jag just berättade om i sin nyinköpta trädgård.

I evangeliet idag så möter vi mycket kärlek, först är det vännerna som kämpar med att få sin förlamade vän till Jesus, de kommer inte in i huset, ja då släpar de upp honom på taket, kanske vet ni att husen ofta var byggda så att man kunde använda taket för att torka saker på och byggmaterialet var inte armerad betong. Så de behövde inte bila sig igenom till Jesus. Men ändå, mycket kärlek. Det är också en sådan där text där det inte uttryckligen står, men man ändå anar att Jesus ler mot den förskrämde mannen. Eller försök själv att säga orden till en rädd människa ”mitt barn, dina synder är förlåtna” utan att le…försök och säga och mena det utan att se glad ut.. ”Mitt barn dina synder är förlåtna..”

Men idag handlar också evangeliet om att i ditt liv, i ditt inre finns djup och möjligheter som vi ofta glömmer bort i en tid då vi varje gång vi får ett tillfälle till eftertanke och fördjupning, istället kan fiska upp all världens nyheter ur vår ficka, och med bara ett drag med pekfingret förflyttas bort från vår egen inre trädgård med alla sina hemligheter och möjligheter. Så nu ber jag dig lägg ifrån dig mobilen och var för ett ögonblick, välkommen till livet.

Tre gånger upprepas i dagens evangelium upprepas ett skeende som är både skrämmande och utmanande.

Först är det vännerna som inte kommer fram. De kunde gett upp, skrivit ett argt inlägg om att det är långa väntetider till och med i kyrkan. Men nej de börjar leta efter en lämplig plats att gräva…

Alltså uppmaningen till dig, leta efter en lämplig plats att gräva på, männen i evangeliet lyssnar efter Jesus, och här sitter du redan i kyrkan, så du är på rätt ställe… gräv, vem vet vad du hittar i dina inre rum… Kanske ett skelett, eller en skatt eller både och…

Andra gången det händer i berättelse är när Jesus möter den förlamade mannen. Med tanke på vad Jesus säger, kan vi nog utgå ifrån att mannen är påverkad av samtidens teologiska tänkande att man om man är sjuk så har man nog gjort sig förtjänt av det… Så skulle vi väl aldrig tänka i vår tid, inte skulle väl vårt utvecklade samhälle se ner på den som blir sjuk, eller föds med ett handikapp. Inte skulle väl vi förakta det som är svagt… Och inte skulle väl vi säga till den som blivit sjuk, ”Hade du inte rökt så mycket, ätit lite nyttigare och rört på dig, så hade du nog sluppit det här”

Eller behöver Jesus säga också till oss idag. Du jag vet att du håller den där dörren låst, men om du släpper in mig skall jag damma ut ditt unkna självförakt och ersätta det med min kärlek till dig. Jesus vill låsa upp de dörrarna i vårt inre som vi är mest ängsliga för och ersätta skammen därinne. Istället för jantelagens ”jag duger inte” Svarar Jesus ”för dig utgiven”…

Tredje gången som det sker i texten är när Jesus tar en kik ner i de skriftlärdas hjärtan. Där ser han skepsis och analytisk förmåga. Ibland gör vi ju så att istället för att våga oss ner i vår inre, hänger vi ett hänglås redan på luckan. Det där med religion är nog inget för mig. Men Jesus är inte rädd utan ger sig ner i valven. Han förstår också misstänksamhetens verklighet.

Och så bryter han helt enkelt upp låset med ett järnspett. Mannen reser sig upp och går, och de som bara var där för att hitta felen hos Jesus känner sig påkomna och ställs inför ett val. Ojdå hade jag fel, bäst jag ångrar mig eller så blir man arg och rädd.

Just det valet är också vårt idag.

Jesus vill vandra med dig ner i ditt inre, du sitter på möjligheter så fantastiska att det är svårt att förstå. Trons kraft handlar inte i första hand om vad Jesus kan göra, utan om vad du kan åstadkomma. Du kan gräva dig igenom taket och finna Jesus, du kan upptäcka skatter du inte trodde fanns. Men framför allt kan du vara med och skapa en värld där inte bara pengarna får styra en värld där fler hittar till Jesus, bara det faktum att du är här idag, gör dig till en vägvisare i vilsen tid. En som med sin kropp säger.

Du i mitt liv finns dolda rum, fantastiska möjligheter, både läskigt och spännande, både ont och gott. Men jag har en aning om att när jag bryter igenom taket, finns någon därnere som väntar på mig…

Amen