**Predikan** Mikaelskyrkan i Ryd 200503 4 i Påsktiden i Coronatid

”Vägen till livet” årg 3 Jh 13:31-35

Det behövs något som visar vägen, särskilt när det blir mörkt och svårt att se. En lampa som lyser därframme dit vi är på väg, som en fyr visar riktningen mot land på havet. Eller en lampa i handen man kan rikta mot marken, så man ser var man ska sätta foten, för att inte falla i gropar eller utför stup. I berättelsen ur Andra Moseboken idag följer folket Herren som går framför dem. I en molnpelare om dagen och i en eldpelare om natten. Dag efter dag, natt efter natt, följer de Herren genom öknen, tills de efter fyrtio långa år når fram.

Vi behöver något som visar vägen. Som påminner om hoppet och hjälper oss att hålla fast i tron. För så uppenbart är det sällan, att Herren visar sig för oss som en molnpelare, eller eldpelare. Jag tänker mig att Guds ord till oss, är vägvisare. Guds bud och berättelsen om Gud som blir människa, i Jesus Kristus. Berättelsen om hans död på korset och hans uppståndelse ur graven. Hans ord om att han alltid ska vara med, till tidens slut. Och kanske framför allt det bud han ger sina lärjungar i dagens text ur Johannesevangeliet.

”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Såsom jag har älskat er ska också ni älska varandra.” Och hur älskar Jesus sina lärjungar? Ja, vad han känner, vet vi inte så mycket om. Vad han gör, desto mer. Han kallar dem, lärjungarna, där han möter dem. Säger ”Följ mig” och delar sedan sin tid, sitt bröd och sitt liv med dem. Kärlek i handling, snarare än känsla. Som förändrar världen för den som möts av den kärleken. Någon som lyssnar, någon som hjälper att bära. Någon som öppnar sitt hjärta, fast det kanske bär emot eller kostar på.

Världen är full av synliga tecken på motsatsen till kärlek. Världen är full av handlingar som får människor att krympa istället för att växa. Som släcker istället för att lysa upp. Ett nytt bud, ville Jesus ge. Som inte tvingar eller stänger, som inte delar upp oss i vi och dem. Utan ett bud som alla kan dela. Som alla behöver och kan bidra i. Början och slutet på allt. Kärlek. Det, var vägen till livet då. Och kärlek är likafullt vägen till livet nu och här.