VÅR HÅLLNING TILL CORONAVIRUSET

I mer än tusen år har det funnits en kristen församling i Stora Köpinge.

Det betyder att människorna i vår församling gått igenom torka, missväxt, krig och epidemier - några som vi känner till, andra som är bortglömda. Dopfunten står kvar och nya människor bärs fram till den, med nytt hopp om livet.

I mars 2020 står vi inför en oväntad utmaning - att samhällsfunktioner plötsligt stängs ner eller blir oförutsägbara, på grund av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi måste ta ställning till om vi skall leva vårt vanliga liv.

För församlingens del undrar vi om vi skall genomföra vår planerade verksamhet.

Vår kalender är full av samlingar som vill bryta tystnad och ensamhet, inspirera till självkänsla och hopp, och stärka varje dags koppling till Livets källa.

Plötsligt kan dessa samlingar innehålla risker - en osynlig fara kan tillfälligt ändra våra livsvillkor, tvinga oss till karantän, i allra värsta fall bära med sig allvarlig sjukdom.

När vi möts blir vi rädda för att komma varandra för nära. Det känns märkligt och sorgligt. Vi ser fram emot den dag när allt detta ligger bakom oss. På vägen dit skall vi visa varandra respekt, tålamod och tillit.

Människan är skapad att ständigt söka mera liv, och vi tar oss igenom otroliga svårigheter utan att förlora vår livslängtan.

I dopets gemenskap, kyrkan, är detta hopp som starkast - detta hopp är själva påsktron, som är grunden för vår församling. Livet segrar, genom Jesus Kristus.

Därför vill vi utmana tidens hot lika mycket som de utmanar oss. Vi vill svara med tro, hopp och kärlek på de svåra tider som församlingen ibland möter.

Vi ber församlingsbor och andra intresserade att följa vår hemsida, facebook och instagram för att få veta vilka samlingar som genomförs och vilka som ställs in.

Stora Köpinge församling kommer, på biskop Johans uppmaning, att **fira alla de församlingsgudstjänster som är utlysta,** åtminstone tills det eventuellt kommer ett smittskyddsrelaterat förbud för våra sammankomster.

Som alltid är allt deltagande i våra gudstjänster frivilligt. Ändå vill jag här betona församlingens djupa respekt för den som stannar hemma från gudstjänst av rädsla för smitta. Gudstjänsten firas av närvarande medarbetare även om ingen annan gudstjänstbesökare möter upp. **Det är ändå hela församlingens gudstjänst, som bär också dem som inte finns med i rummet.** Att några rösters lovsång står för alla är vi vana vid. När vi sjunger lovsång till Herren gör vi det alltid med blicken på den dag, när alla skall göra det tillsammans.

Den som vill komma och vara med oss i gudstjänst är välkommen. Den, som vill vänta tills samhällsituationen är annorlunda, bärs av gudstjänstens böner. Det viktigaste är att vi inte dömer varandras handlingsmönster. Vi skall inte ta några onödiga risker, vi skall längst möjligt söka den glädje vi behöver, och vi skall ta hänsyn till varandra. Vi befinner oss alla i samma situation och vi är varandras stöd.

Vid måltiden i mässan **ber vi alla att ta emot bröd och vin genom intinktion**, alltså att doppa brödet i vinet istället för att dricka ur kalken.

Vid fridshälsningen ber vi alla att vara beredda på att hälsa med en blick, ett leende och handen på hjärtat, om den vi hälsar på vill undvika handslag.

Vi som hanterar nattvardsgåvorna kommer att vara ytterst noga med handhygien, och ytterst uppmärksamma på vårt eget hälsotillstånd.

***”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”***

Johannesevangeliet 1:5

All fred och välsignelse,

Jonas Ahlner,

kyrkoherde