**Predikan – 2 söndagen i påsktiden, Påskens vittnen – Joh. 20:24-31**

När jag var yngre och diskuterade med någon av mina kompisar eller studiekamrater, tyckte jag att det värsta som fanns var när någon svarade med: ”Men bevisa det då!”. Jag tyckte att det var så jobbigt! Den kommentaren var så avväpnande och gjorde mig så frustrerad. Jag blev frustrerad över att mina ord inte räckte till som bevis när vi diskuterade med varandra.

I dagens text säger Tomas i princip till de andra lärjungarna, som redan har träffat den uppståndne Jesus: ”Men bevisa det då!”. Tomas tvivlar och litar inte på de andras utsago om mötet. För honom är beviset på att Jesus verkligen är tillbaka att han får se Jesu sår. Ja han nöjer sig inte med det, utan han vill till och med sticka in sitt finger i spikhålen och sin hand i Jesu sida för att tro på att Jesus verkligen är tillbaka från de döda.

En vecka senare är Jesus tillbaka igen, och nu kommer det som jag tycker är det mest spännande med den här texten. Jesus är ett mysterium, han tar sig in genom en reglad dörr och hälsar på alla innan han går rakt på sak.

Innan han pratar med lärjungarna, avhandlar han det som ligger och gnager hos Tomas. Jesus sträcker fram sina händer och säger ungefär: här har du såren på mina händer, var har du dina fingrar som du ska sticka in i mina sår?

Sedan säger Jesus de förlösande orden: ”Tvivla inte, utan tro”. Efter det öppnas Tomas ögon och han tror.

Jesus avslutar med att säga till Tomas: ”Du tror för att du har sett mig. Saliga de som inte har sett mig men ändå tror.” Jesus säger inte att det är fel att tvivla och begära bevis för att tro, han säger bara att det är bättre om man klarar av att tro utan att ha sett.

Dessa avslutande ord från Jesus är profetiska. Som vanligt förstår inte lärjungarna om att Jesus talar om den tid då han ska vara hos fadern och de måste förkunna utan att kunna hämta Jesus och hans stöttning.

Visserligen fick de några verser tidigare helig ande av Jesus för att kunna förlåta människors synder då det så krävs.

Jag vet inte hur det är för er, men den här texten ger mig det lugn jag behöver för att ha förståelse, överseende och tålamod i min tro. Texten om Tomas har till och med hjälpt mig att klara av att bättre hantera när någon utbrister: ”Men bevisa det då!”.

Det är naturligt att som människa tvivla och ifrågasätta, men Jesus säger att det är saligförklarande att tro utan att ha sett. Vi har inte sett Jesus men vi älskar honom ändå. Vi ser honom inte men tror på honom. Vi kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje nu i påsktiden. För livet har segrat över döden och Kristus är sannerligen uppstånden.