**Femte söndagen i påsktiden – Att växa i tro, 3 årg.**

Söndagens tema är: Att växa i tron. Växande, som ord, har många dimensioner. Det kan stå för det som händer med skörden, själva blommandet av en växt som slår ut och mognar till att bli en gröda vi kan äta.

Växandet kan stå för vuxenblivandet av en individ. Då en människa når en viss mognad och går från att vara barn till att bli vuxen. När det handlar om fysiskt växande brukar det innebära att längdmåttet ökar och att man får växtvärk. Växandet kan betyda utveckling, att vi växer som person, att vi utvecklas av och med utmaningar som vi möter. Här i det finns det också en slags växtvärk man kan drabbas av när man växer för fort, man kan få ont i själen och bli rädd för alla de nya saker man förväntas klara av.

I växandet finns det glädje och gemenskap, men i växande kan man också finna ensamhet och rädsla. Att växa i sin tro har igen på förhand given utgång, utan det handlar om att göra vägen medan man går på den.

Denna söndag ber Jesus för sina lärjungar, och Jesus var orolig för dem och deras framtid utan honom. Samtidigt behövde han lämna sina lärjungar för att de skulle växa och utvecklas. Om Jesus hade stannat kvar hade de alltid förlitat sig på att han skulle orda upp saker och ting för dem. Jesus bad sin Fader om att skydda dem, som Jesus hade skyddat dem i Faderns namn.

Gud har en relation till oss, men Gud är ingen Godismaskin som man kan trycka i några böner och direkt förvänta sig att få ut en färdig produkt som löser allt som man vill ska lösa sig.

Gud finns till för oss för att vi ska ha styrkan att hjälpa oss själva. Självklart tror jag på mirakel och under. Jag tror att det händer ständigt och jämt, men jag tror inte att vi ska förlita oss på under och mirakel utförda av Gud. Det vill inte Gud, för då sätter vi Herren vår Gud på prov. Gud vill att vi ska växa i våra liv och i vår tro, så att vi blir så starka att vi klarar av att möta livet och bära både de bördor och gåvor som det för med sig.

Jag tänker också att vi människor växer i tro när vi delar varandras liv och erfarenheter av vad Gud betyder i våra li. När du berättar om din tro, dina tvivel, så ser jag min egen tro tydligare, och förhoppningsvis vise versa. När vi ber tillsammans, delar brödet och vinet och öppnar våra hjärtan för Guds välsignelse. Ja, då växer vi, och då tror jag också att något blir synligt, nämligen vi att vi får en glimt av vad Gud har för plan för sin mänsklighet.