**Predikan Kristi Himmelsfärds dag 2020**

Apg. 1:1-11, Joh.17:1-8

**Himmel och jord**

För några dagar sedan såg jag ett litet filmklipp på Youtube, där man kan hitta nästan allting. Det var en amerikansk medelålders läkare som berättade vad hon varit med om under en drunkningsolycka vid ett vattenfall.

Hon sa: *Jag var under vatten 15-20 minuter och när man drog upp mig var jag faktiskt död.*

Men man lyckades återuppliva henne och det hon hade upplevt under de här minuterna förändrade hela hennes liv.

Hon berättade att hennes liv hade varit som många andras; jobb och familj, mycket att göra. Det där med Gud hade jag faktiskt inte tid med, och jag trodde inte jag skulle få det heller. Det tillhörde liksom inte min vardag, sa hon.

Hon är inte ovanlig. De flesta i vår kultur tänker nog att Gud och religion är gammaldags fantasier som man sysslade med förr. Idag vet vi bättre.

Men när hon förlorade medvetandet blev det inte mörkt, utan hon kom till en annan värld; en ljus värld, där hon mötte människor eller varelser som verkade överlyckliga över att hon kommit hem. De ledde henne på en väg som skimrade av underbara färger, och där växte de vackraste blommor. Och där fick hon också göra en resa genom sitt eget liv, så som det hade varit. Och det märkliga med den resan var, att nu förstod hon varför det hade blivit så som det blev, hon fick se de svåraste minnena, när hon blivit skadad och illa

behandlad, men också när hon själv hade skadat andra. Men det fanns ingen sträng domare där, som kritiserade henne, utan det hon kände var medkänsla och förståelse, också för dem som hade gjort henne illa. Hon kunde se att det fanns något gott också i det svåra, också ur lidande och olycka kan det komma något gott. Ingenting är meningslöst.

Och hon kände att hon var oändligt älskad och förstådd, och att Gud känner oss och bryr sig om oss var och en som om jag var den enda i hela världen. Hon tänkte; här vill jag stanna, men som så många andra-miljontals människor över hela världen som gjort denna nära döden upplevelse-så fick hon veta att hon hade uppgifter och liv kvar att leva på jorden.

Hon fick också veta att svåra saker väntade i framtiden, men att hon ändå kunde lita på Gud och vara lugn.

När hon så småningom vaknade upp, undrade hon förstås vad hon varit med om. Var det en dröm? en hallucination?, den utslocknande hjärnans sista medvetna tankar?. Eftersom hon var skolad i vetenskap och kritiskt tänkande försökte hon förklara, men till slut insåg hon, att det hon upplevt var verkligheten, det som kommer att möta oss alla efter döden.

Det hon ville förmedla nu var detta; jag lever i nuet, jag kan lämna det förflutna, jag behöver inte känna skuld och skam och jag är inte rädd för framtiden och allra minst för döden.

Varför berättar jag detta idag, på Kristi Himmelsfärds dag?

Jo just för att den värld hon besökte, det är den världen Jesus kom ifrån och den som han återvände till vid sin himmelsfärd.

Det är om den världen han berättar om i alla sina liknelser om himmelriket, Guds rike. Det är en värld där ingen lider och ingen dör; därför botar han sjuka och uppväcker döda, det är en värld där det finns förlåtelse och förståelse utan gräns, en värld där allt kan förlåtas och allt ont kan vändas till något gott. Därför tar han frivilligt på sig lidandet, korset och döden, för att vi ska få förlåtelse och liv.

Det denna läkare upplevde var en försonad värld. Hon mötte inte en arg och hämndlysten Gud, utan en Gud som bara är kärlek. Jag är övertygad om att det är Jesus som är orsaken till det. Han tog på sig allt ont och svårt, och därför är det borta. Allt kan förlåtas, om vi vill ha förlåtelsen. Allt ont kan vändas till något gott. Kärleken kan förändra allt. Att denna onda värld med allt lidande, alla ohyggliga brott, allt dödande och alla sjukdomar och olyckor, skulle kunna leva vidare på andra sidan dödens gräns är ju en förfärlig tanke.

Då vore det bättre att vi alla dör och förintas och slipper mera plågor, så som många tror.

Kristi Himmelsfärd är den dag på kyrkoåret då Jesus lämnar den onda världen, men inte för att lämna oss åt vårt öde, utan för att kunna vara med oss alla alltid.

Den amerikanska läkare sa, att det hon upplever nu, efter sitt besök i Guds värld, är just att Gud alltid finns här, han är alltid närvarande.

Då behöver ingen vara rädd, ingen känna hopplöshet och förtvivlan, ingen behöver leva i mörker. Gud finns här, men vi behöver öppna osas för Guds verklighet. Den verklighet som den Heliga Anden öppnar för oss på Pingstdagen.

Det är en verklighet som på ett sätt inte syns. Vi kan inte helt och fullt se den så länge vi lever vårt jordiska liv. Men den finns där, bara ett hjärtslag borta. Den ska möta alla.

Temat för den här söndagen är Herre över allting. Man kan tycka att det är märkligt att Jesus i sin bön till Gud säger att fadern, Gud, har gett honom makt över alla människor . Den makten är lätt att förneka, den syns ju inte. Gud och Jesus kan man avfärda som sagor och myter. Men det påverkar inte verkligheten. Det finns ju naturligtvis en anledning att vi inte alla upplever den härlighet som många har upplevt vid dödens gräns. Livet på jorden är inte livet i himlen. Men livet på jorden har med livet i himlen att göra. De som upplevt livet i himlen, den obeskrivliga lycka, frid, glädje och harmoni som finns där, säger alla samma sak; det är kärlek och medmänsklighet som är meningen med våra liv här. Här får vi fortsätta kämpa med det onda; med lidande, sjukdomar, skadliga beroenden, olyckor och död. Men detta är kontrasten, den mörka bakgrund, mot vilken vi kan se Guds ljus och hans kärlek. Gud är inte frånvarande. Öppnar jag mina ögon och mitt hjärta så ska jag se att han är närvarande. Men hans makt är inte total i vår värld. I hans egen värld har han makt över alla människor. Men den makten är alltså inte som vi tänker oss makt; det är makt att hela, försona och förlåta. Den makten ger Jesus åt sina lärjungar, under sin vandring på jorden, och snart genom att den heliga Ande kommer till dem. Och till oss. Det är det som är meningen med livet; kärlek, försoning och förlåtelse. För vad har vi för

alternativ? Hat, hämnd och evig olycka. Det är en bra beskrivning av det som vi kallar helvetet. Och det känner vi till. Det får vi alla uppleva mer eller mindre. Men också himlen känner vi till. Men det måste vi välja. Det är kanske därför vi lever. För att kunna välja det goda istället för det onda. Och även om vi väljer det onda så är vi inte bortglömda av Gud. Han vill ge evigt liv åt alla. Genom Jesus Kristus. Amen