**Predikan till Tredje söndagen efter Trettondedagen 2021**

Kära syskon,

Det är kanske inte det man borde säga i tjänsten för Svenska Kyrkan – men jag gillar att vara med när andra samfund firar det som dem heligt är.

Jag kan acceptera allt kristet och det som inte dyrkar många gudar; alltså har sabbaten i synagogan och fredagsbönen i moskén varit inkluderade ty även detta visar på det som en gång gängse var i kristna gudstjänster – psaltarbönen och sträcka ut sig i bönen, prostration som det står även om i Apostelgärningarna.

Det finns ett moment i katolska mässan som alltid har fascinerat mig och detta är när det firas kommunion.

Prästen – ovetande om att jag är protestant – ger mig ändå oblaten – och skulle han veta det så får jag ta emot trots att kyrkorna fortfarande är åtskilda. Det som jag tycker är bra att församlingen alltid ber innan de går till kommunionen:

”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min själ frisk.”

En liten ändring men den är betydelsefull. Här var det en centurio, en officer som befallde hundra män. Ni kanske har läst om det i Asterixhäften förr.

Mannen vet mycket väl att judarna inte vill ha kontakt med hedningarna för att inte bli orena. Hedningarna har ju en del fula vanor och rätt mycket av det de handskas med i deras hem är vigt åt andra gudar. I nutiden finns det också många hem där det som folk håller heligt avviker kraftigt från vår kristna tro.

Nu har Centurion en ung betjänt. Relationen till den här pojken har blivit så djup att han innerst inne anser pojken nästan som en son till honom.

Lever man mycket uppmärksam och med öppenhet så kan man konstatera att Gud tillägger det egna livet en hel del nya släktingar som man inte visste man hade. Till och med människor från andra länder med tydlig annorlunda härkomst blir som söner och döttrar och mödrar och fäder och syskon. Så ska det vara, skillnaderna oss emellan är mycket obetydligare än vad vi tror. Officeren älskar denna pojke som också är hans tjänare. Sp lider han och är orolig för pojkens liv. Låt vara att pojken är från orten. Det finns ingen hjälp att få i garnisonen och allt letande får bara ett resultat: här kommer den judiske läraren och läkaren som kommer att tacka Nej till uppgiften. Vad göra?

Respekten för föreskriften och koden för levnaden är allt. I militären och i det civila. Kränks ställningen så bryts relationen innan den kan uppstå.

Centurion vet också mycket väl att det sägs om denne man att han genom ord kan bota. Den graden respekt måste han använda sig av.

Och här finns ingen arrogans som kommer emellan. Som det kan hända när folk påstår: jag ber ju aldrig ty jag vet att det inte leder någonvart.

Inte ens försöka, för jag är ju så klok. Varför får jag då inte bukt med problemet? Ty det är uppenbart att jag inte kan fixa det som annars skulle vika sig för mitt snille.

Här kommer det som jag nämnde om den Romerska mässan: ödmjukheten. Hur ska Gud råda bot på våra åkommor och det som har gått snett om vi inte visar förtroendet och respekt? Om vi inte tror att Gud kan hur ska Gud veta att han ska hjälpa oss?

Om det ska ske något gudomligt, något underbart och häpnadsväckande så behövs det en relation av förtroende och kärlek – även till Gud.

Att säga ”Du finns ej” kan inte vänta sig en reaktion. Och så är det inte pojken som är sjuk. Detta är min själ. Som behöver läkas.

Alltså handlar allt om den rätta inställningen: Gud kan hjälpa mig, Gud allenast. Sedan: vad än jag tror om mig så går min själ först.

Vad är det som kan rädda en från sitt onda? Det är en förändring av inställningen. Låt din själ räddas och allt annat blir förvandlat.

Allt övrigt är ett spel för galleriet och varar inte. Ja, det är förgäves.

Skadligt beteende förändras bara vid insikt och viljan att det blir annorlunda. Sådant kan bara Gud skänka.

En annan aspekt: vi är så vana att se oss som Centurion. Eller som lärjungarna som får höra om den rätta hållningen denne befälshavande intar. Vi brukar tolka det fromt – Jesus har all kraft i himlen och på jorden. Inse detta! Men nej. Det handlar om att acceptera sin roll.

Jesus i ställning till Gud är både Guds son och Guds tjänare. Genom Jesus har även vi denna dubbelroll.

Vi är barn, söner och döttrar. Och ändå är vi ivriga att höra vilka uppgifter vi är tilltänkta att utföra. För det är oss en heder som son eller dotter att göra det som fadern vill. Ty fadern älskar oss och vi älskar fadern om allt står rätt till.

Jesus lydde Gud Fadern som om Gud bara befallde över honom.

Men Jesus visste även om att det som gjordes genom honom tjänade till det större som Gud hade i åtanke: att frigöra vägen för alla människor att leva ohindrat av ondska och lidande – i vårt fall åsamkat av oss själva. Åsamkat av varandra.

Vill vi acceptera att vi är Guds barn?

Då ska vi inte vägra det Gud Fader ber oss om.

Allt arbete och även all kärlek han ber oss visa varandra.

Då ska vi inte vara för fina för att komma varandra nära och göra det konkreta som krävs av oss – mata, vårda och rena varandra.

Då ska vi vilja vad Gud vill och bli saliga.

I evighet Amen

Günther Watz