* Så som jag har älskat…

Med mina drygt 20 var jag klart yngst. Det var en bibelstudiegrupp – vi samtalade om texterna som skulle läsas kommande söndag i gudstjänsten. Med varandra delade vi tankar kring dem – utifrån våra olika livshorisonter. Och det hände ofta att samtalen blev personliga. Och jag upplevde det då – och har upplevt det många gånger sedan dess, att Bibelns texter öppnar upp en dörr, och någon kommer oss till mötes med helighet, samtidigt som människor bjuds in i rum av mening och sammanhang, till platser för att odla hopp.

* Jag och mina syskon blev kallade till min mamma en av de sista dagarna i hennes liv, så inledde en av deltagarna i gruppen.

Och där mitt i samtalet om texten från Johannesevangeliet, fortsatte hon genom att berätta att hon och hennes syskon hade samlats vid mammans sängkant – och det var på kvällen, de var tillsammans. Och det var så där tyst som det bara kan vara på sjukhus på kvällarna, när allt går till vila. När människor blir stilla i väntan och närhet, tidlöshet och nakenhetens tomhet.

* Då viskade mamma våra namn, och sedan sade hon att hon alltid älskat oss så, och att hennes största önskan hela livet hade varit att vi skulle älska livet och ha tilltro till människor – och sedan vilade mamma rösten, innan hon avslutade med orden: Och jag har inget att förebrå er för, det finns inget som ni har gjort eller sagt, som ni behöver ångra för min skull. Jag känner bara kärlek från er och till er. Jag kan se er i ögonen och min blick kommer aldrig att vika, för det finns inget som ni behöver ångra.

Där satt vi, i ett vanligt församlingshem på den skånska landsbygden, med en berättelse om hur koncentrerat och sant livet kan vara. Att få höra och känna att det inte finns något att bygga en förebråelse på, och att få veta att inget behöver ångras. Inget att backa från, ta avstånd från, ursäkta, skämmas eller känna skuld för. Inget behöver döljas, bortförklaras eller skyllas på någon annan, eller något annat.

Två år senare var jag kallad till en annan församling, men innan jag slutade åkte jag i tur och ordning hem till några av dem som stått mig nära under dessa mina första år som präst. Hon som hade berättat om sin mammas ”testamente” mötte mig på sin yttertrappa med ord som gav mig ett hopp med kraft. Hon hade sett vad jag brottades med, och vad jag längtade efter – och hon kunde sätta fingret på det. Med lagom, avvägda, varma ord, men litet sorgsna.

Våra liv, våra kämpande liv vävs in i, och gifter sig med Bibelns uppbrotts- och existentiella texter. (Särskilt kapitlen 13-17 i Johannesevangeliet). Och vi förstår oss själva i ljuset av den Människoson som bara några dagar innan han skulle bli sviken, tillfångatagen och misshandlad och dödad, samlade sina vänner till en förbundsmåltid. Och där vid bordet blir de ombedda att alltid hoppas för andras skull, att alltid älska människor så som han själv under 3 år med dem, och redan före världens skapelse, har älskat:

* Så som jag har älskat er ska ni älska varandra – härma mig, så att världen ser er kärlek.

Och nu, sommaren 2020 och ett bra tag framöver, behövs det hopp som är mer än en prognos, det hopp som tar gestalt mitt i världen, det hopp som är en skatt, för det är ett hopp med kraft, framtidstro och en förlåtelse som upprättar. Ett hopp som aldrig förebrår.

*Du Oändliga: Ge oss det hopp som har kraft att öppna vår famn för dig i hela världen, för där på vår trapp står ju nu hela mänskligheten och hoppas på oss. På oss som är döpta i hoppets initialer: JK*