**Julpredikan Utvängstorp natten 23 00 och Julotta Nykyrka 07 00**

*Och detta är tecknet för er ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.*

Okej herdarna på ängen med sina får som har nattskiftet, får ett tecken, som med 10- 15 ord sammanfattar det viktigaste i vår tro.

Det är så mycket vi säger och gör runt jul som egentligen inte spelar någon roll, men det här, är skillnaden mellan hopp och förtvivlan, liv eller död.

*Och detta är tecknet för er ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.*

Vad är det då egentligen för speciellt med att ett nyfött barn, hamnar utanför värdshuset, krubban utanför värdshuset var sannolikt platsen, där man ställde sina djur, som en motsvarighet till vår parkeringsplats, idag så lär man ut hur man skall förlösa barn i baksätet på Bilar, barn föds utomhus hela tiden, och att ett och annat av dem hamnar i en krubba är väl inte så konstigt… måhända osannolikt men inte omöjligt. Ungefär som en laglig a-traktor. Inte omöjligt, men osannolikt.

Eller jultrafik där alla håller tresekundersregeln och hastighetsbegränsningen. Inte omöjligt men osannolikt.

Så är det med tecknet herdarna får om barnet i krubban, i sig inte omöjligt, bara osannolikt, för de flesta har väl vett på att hjälpa en ung flicka som skall föda barn. Eller… är det lättare att stänga dörren, eller gränsen.

Annars är herdarnas tecken, tänker jag, extra viktigt för oss svenskar, den här sortens tecken behövs i ett land med utbredd religiofobi… Alltså det faktum att svenskar är rädda för religiösa uttryck i största allmänhet. Tror ni mig inte så pröva gärna. När ni skall träffas en fredagkväll, så föreslå att nu åker till en moské och är med på fredagsbönen innan ni går ut.

Eller plocka fram bibeln på bussen.

Och tro mig ingen replik öppnar upp för partystämningen på en fest bland okända som när man säger. ”Jo, jag jobbar som präst”.

Möjligen skulle det vara sämre att säga att man suttit några år i fängelse…

Nej, det är ingen tvekan, vi är rädda för vår religiösa och vår andliga sida i Sverige. Då är det viktigt att tecknet för arbetarna på nattskiftet är en bebis i en smutsig krubba, utomhus…

För vad är det som händer egentligen?

om man frågar människor i allmänhet hur man känner igen någon som from eller religiös, så brukar man genast försöka gestalta någon med blicken i taket och konstig röst och händerna framför bröstkorgen, eller hållandes en bibel.

Hur som helst att vara religiös eller from, det är i vårt land, ungefär samma sak som att vara konstig.

Men alla som någon gång fått hjälp när man av någon anledning blir stående vid sidan av vägen, vet att en Gudasänd man eller kvinna sällan ser ut på det sättet.

När jag sist blev stående efter att ha kört på ett vildsvin så var det en kvinna och en man som gjorde det som Gud ville och alltså var fromma i ordets ursprungliga och riktiga betydelse. Kvinnan vet jag inte vem det var, men den andre var Mikael Kihlbom från Bjurbäck. Och de flesta tänker nog honom oftare med en motorsåg än en bibel. Men han gör Guds vilja synlig, där och då.

Någonstans så vet vi om det här, kristen tro märks i mitt liv, just i det allra vanligaste, men det är tydligen svårt för oss människor att på riktigt klara innebörden i den här förflyttningen.

Hur långt vi än går tillbaka i människans historia, så har vi mötts, kanske runt lägerelden, eller i den finaste grottan, det är nästan samma sak än idag finaste grottan och full med grottmänniskor, och längst fram hövdingen Uhgh.

Men där har vi berättat om erfarenheten, av att vara älskad, viktig och utvald. Vi har ställt frågan till varandra och också till det vi idag kallar för Gud om vår plats och vårt uppdrag i tillvaron, och vi har sökt svaren på våra frågor var för sig, och tillsammans. Men det är som om att ju bättre våra liv har utvecklats på andra plan som de ekonomiska och välståndsmässiga, så har avståndet mellan oss och det gudomliga ökat.

Det här är absolut inget nytt, bibeln berättar den här historien om och om och om igen. Hur människorna vänder sig bort från Gud för att sedan söka sig tillbaka, när svårigheterna hopar sig.

Men Gud har väntat på oss, för Guds väsen är sådant att han kan inte överge oss, det bryter mot Guds natur, och Gud har alltid svarat med att, just du är mitt barn, älskad, utvald, viktig.
I krubban i Betlehem så laddas Israels historia, ja hela mänsklighetens grunderfarenhet, av hur livet fungerar, ner i ett koncentrerat ögonblick. Och alla våra erfarenheter, av livet och gudomligt ingripande, ja själva tillvarons orsak, börjar plötsligt gråta i en ung flickas famn.

Det är här som vi år 2017 i Sverige, inte riktigt längre hänger med i svängarna. Vi som människor vill bromsa här! Är inte religion, något jag kan ägna mig åt lite när jag känner att jag behöver det, vi är väl inte så religiösa i vårt land över huvud taget, och framför allt, är det väl något jag plockar fram, när jag vill, som nu till jul och kanske när någon har dött, och det är väldigt skilt från min vanliga mänsklighet, mitt vanliga liv…

Alla de föreställningarna smulas sönder när man förstår att Gud avslöjas som ett barn som läggs i en krubba.

*Och detta är tecknet för er ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.*

För att spetsa till det hela kan man säga att kristen tro lär oss alltså att Gud inte i första hand är orsaken till tillvaron, utan en beskrivning av tillvaron, så som den är på riktigt. Sårbar och ömtålig, den kräver din helhjärtade delaktighet och du är älskad, utvald och viktig. Utan dig, dör Gud redan som bebis.

Eller för att vara tydlig. Kristen tro handlar inte om vad du måste göra för att duga eller bli frälst eller något sådant. Kristen tro handlar om att Gud kommer till dig, på jul som en bebis, men också på tusen andra sätt.

Vi behöver öva oss på att känna igen Jesus när han dyker upp, på parkeringsplatsen, vid vägkanten, eller för den delen i en krubba. Men att du skulle springa på Jesus just i en krubba i vårt land är ju inte en överhängande risk, om du inte råkar hålla på väldigt mycket i stall där man ju fortfarande kan hitta en krubba.

Men det är två saker i det här som jag vill göra dig uppmärksam på. Det ena är att Gud verkar i båda riktningarna. Dvs ibland behöver du ta upp det lilla barnet och trösta det, men ibland behöver det lilla barnet trösta dig. Försök släppa taget om alla religiösa föreställningar, och tänk i stället att varje gång du håller om någon, och varje gång någon håller om dig, varje gång du blir tröstad, varje gång du blir glad i hjärtat, varje gång du bemöts vänligt, när du får frid osv så blir vår Gud synlig.

Det andra är att krubban är ingen engångsföreteelse. Tvärtom Gud kommer att göra sig synlig på det här lite överraskande sättet, om och om igen, i några droppar vatten, i en mycket torr brödbit och några droppar vin, när du håller ett barn i famnen eller ber en bön för någon.

**För** *detta är tecknet för er ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.*

Amen