**Predikan Domsöndagen 2017 Nykyrka och Sandhem**

Det vill till att inte vara fisk i Guds rike! Både den gammaltestamentliga texten och evangeliet har samma hårda budskap till fiskar. Då när Guds rike är återupprättat, då skall vi äta upp er… och den som inte gillar fisk kanske skall överväga att gå en trappa ner, där kanske de kan lägga på en och annan hamburgare på grillen…

Nej, jag hoppas ni förstår att det här är inget fruktbart sätt att närma sig domsöndagens texter, det handlar alltså inte om vad som står på menyn i Guds rike eller i himmelen, utan om något annat, något mycket viktigare, även om man lätt får för sig att mat är det viktigaste som finns, när man tittar igenom tvutbudet en kväll.

Men om vi vänder på det, blir det lättare, tänk er att vi skall beskriva resultatet av mänsklig, ondska och girighet, när de yttersta verkningarna av vårt besinningslösa konsumtionssamhälle skall gestaltas, då tar vi fram bilder av förtorkade skogar, förorenade vatten, sjuka barn, då är bilden av ruttnande, död fisk och träd som står avlövade lätta att förstå, bilder av död. Och då förstår vi också vad det är som står på spel. Det dagens texter försöker uttrycka är bilder av liv, träd som ger frukt tolv gånger om året, vatten som vimlar av fisk. Och det är just detta som står på spel, på självaste domsöndagen, död eller liv.

Ett försök att närma sig det här, kan vara att jämföra med min motorsåg. En motorsåg är ju en fulständigt galen konstruktion, man sätter en motor som får en kedja att snurra med ungefär 25 meter i sekunden, sedan filar man kedjan så vass att du kan skära dig på den, när den står stilla, och sedan springer du runt i skogen och viftar med den här konstruktionen.

Egentligen borde man inte ta i en motorsåg, men saken är den att när man skall använda den, så gäller det att ha den så nära kroppen som möjligt, desto räddare jag är desto lättare blir det galet.

Och det här stämmer förvånansvärt bra på de texter som handlar om döden och domen i bibeln. Försöker man skjuta de här frågeställningarna ifrån sig som handlar om liv och död, så blir det lätt bara något skrämmande, något som hindrar mig från livet. Vi får en teologi som till slut bara kan säga en enda sak, nämligen att Gud älskar nog dig.

Men tänk om Jesus menar att det är fråga om liv och död, hur du väljer att leva ditt liv. Änglarna skall skilja de onda från de rättfärdiga, de rättfärdiga skall dras in i Guds rike, som kokar över av liv, så mycket att träden bär frukt tolv gånger om året och vattnen sprudlar av fisk. Men för de som väljer det onda, förtorkar livet, fiskarna dör och vattnen förgiftas.

Då blir texterna dagsaktuella och får politiska perspektiv, riktigt besvärligt.

Innan vi riktigt kan dra ihop det här måste vi ställa en avgörande fråga till, nämligen var börjar himlen? När vi går ut och tittar på himmelen så får vi lätt för oss att den är däruppe, där borta, men för alla er som någon gång flugit så vet ni att egentligen finns ingen gräns där himlen börjar, den sträcker sig ända ner till marken och fortsätter sedan åtminstone 10 tusen meter uppåt, ännu längre om man skall vara noga, men den börjar redan här…

Om ni är med mig nu, har vi alltså tre bitar som vi nu skall bygga ihop till en domssöndagspredikan.

Och i grunden handlar det om en förflyttning. Det är tre steg vi skall ta, eller kanske snarare som vi skall låta Jesus ta, tre steg rakt in i våra liv.

Första steget är att domen inte handlar om, några religiösa regler, utan om vad som ger liv, gröna skogar och fiskfyllda vatten. Andra steget handlar om att domen är en hjälp, inte något som är till för att skrämma oss och till sist. Den börjar nu.

I dagens evangelium så är änglarna ute och skiljer de rättfärdiga från de onda, vad är det de letar efter? Jo först och främst spår av kärlek, När Jesus talar om det här tror jag att det är ganska tydliga gränser, kärlek till sin medmänniska kärleken till Gud och kärleken till mig själv, skapar en respekt och en omsorg om livet, vi är så vana att dela upp det religiösa livet i vilka ord och vilket umgänge och vilka hus man går i, att vi ibland inte känner igen de enkla regler som bygger livet på jorden.

Det spelar ingen roll om jag aldrig svär och alltid sjunger psalmer och sitter varenda dag i kyrkan om jag inte förmår visa kärlek till mina medmänniskor. Och då blir det ju jobbigt. För det är enklare att följa vissa regler än att ständigt försöka förändras på djupet.

Men det är det Jesus menar med rättfärdiga, de som är rätt ute i livet. Det första jag upptäcker om mig själv när jag försöker, är ju hur hopplöst dålig man är på det här, det går väl an att älska vissa människor, sina barn, och man kan absolut uppbåda lite kärlek till någon som dyker upp i tv-rutan och verkar trevlig eller i behov av min omtanke.

Men den där jobbige typen som jämt tränger sig i trafiken, eller släktingen som försöker lura till sig av arvet eller arbetskamraten som jämt smiter undan… Och då försöker vi komma undan med talesätt som att man kan inte älska alla… Det kanske man inte kan, men det var det som var kravet…

För den som försöker ta Jesu ord på allvar kommer snabbt till en avgörande punkt, antingen får jag välja ut något favoritord, försöka välja ut något som funkar. Man kan rent av hitta på en egen idé om kristen tro och välja ut lite lämpliga ord som passar in. Man kan fokusera på djurrätt eller miljö, människovärde och mänskliga rättigheter, eller kanske HBTQ eller någon annan utsatt grupp, och så ta hjälp av Jesus för att driva min linje. Men i allt det här kommer jag snart att upptäcka att det blir mer besvär med Jesus, än nytta, för han vill närmre mitt hjärta.

Alla försök att hålla Jesus på lagom avstånd blir som med min motorsåg, det blir jobbigt och till slut känns evangeliet som något arbetsamt och texter om t.ex den yttersta domen måste handla om någon annan än mig annars blir det riktigt otäckt.

Men det finns ett annat sätt och det är att ge sig på vinst och förlust i Jesu händer istället för att försöka hålla motorsågen borta från kroppen, ta den så nära det går och lära sig hur den fungerar. Jesus vill komma mycket, mycket nära, påverka allt, förändra allt. Du kan inte ta ett steg utan att Jesus är med, en del tycker det låter jobbigt, men i botten handlar det om att låta det som ger liv få komma in på riktigt.

När Jesus får vara med i allt, så börjar träden ge frukt och vattnen vimla av liv. Och det är nu det spännande börjar, den yttersta domen blir som med himmelen, inte något som sker långt borta, utan något som börjar här redan nu. Det är idag i ditt liv som änglarna börjar såga bort det som är ont, för att det rättfärdiga skall få träda fram, du är redan mitt inne i den yttersta domen. Och änglarna tittar på din kärlek till andra, till Jesus och till dig själv. Och i takt med att min girighet tappar taget, min självupptagenhet minskar så blir det plötsligt plats för livet i mitt liv.

Den yttersta domen är inte längre något läskigt som jag försöker hålla så långt bort ifrån mig som möjligt, utan ett verktyg som hjälper mig skära bort det som är dött, och det som ger död, till förmån för livet, en dag skall till slut allt mänskligt hat, all girighet all egoism besegras av en större kärlek, av liv som pulserar. I det perspektivet är det konstigt att vi varit rädda för domsöndagen. Tänk er själva, när läkarna på Ryhov inte längre har något att göra, när häktet blir tomt, när eleverna på skolan tröttar ut lärarna för att de är så nyfikna på livet att de inte vill ha rast.

Och när de äldre lämnar parken och Björkgården och går ner till fotbollsplanen och spelar turnering. Och polisen kommer och dömer matcherna för det finns ändå inget att göra för dem. Och när gravarna här utanför kyrkan börjar tömmas inte av några zombies utan av glada levande människor som letar efter sina vänner och sina familjer…

Det är det vi tror, en dag skall livet segra över döden, låt inte den dagen vara något du fruktar, utan något du vill dra till dig och använda varje dag som en vass såg som hjälper dig skilja ont från gott också i ditt eget liv. En segerns dag då Jesus återvänder med full kraft i våra liv. AMEN