**Det kan vara en farlig bild**

Jag tänker på första advent, att Jesus kommer in i Jerusalem. Det farliga är inte att han valde att rida på en åsna. För det visste ju de flesta då att mer än en kung hade gjort förut. Inte heller att människorna lägger ut palmblad på marken. Nej, det farliga kan vara jublandet. Folkets högljudda ”Hosianna”.

Det var sanna och förankrade rop för alla som kände Jesus. Alla som hade träffat honom och varit med under de tre senaste åren. De visste vad han gick för. I tre år hade de ju sett och hört, vad Jesus gjorde och sade. Att blind efter blind fick sin syn tillbaka, ja även blindfödda. Att döv efter döv fick sin hörsel tillbaka. Att människor som var förlamade och psykiskt sjuka blev hela igen, och familjer fick livet tillbaka. Allt detta visste alla som hade varit med Jesus ett tag. (Och att det därför var helt naturligt att Jesus kallade sig själv för läkare.) Ja, de som hade träffat Jesus, och som hade blivit bekräftade, sedda, deras rop var förankrade i deras individuella erfarenhet. De som hade fått mat, bröd, vatten och fisk – de kunde jubla där vid Jerusalem utan fara för andra och sig själva. Och alla som blivit inbjudna att vara med i en fungerande gemenskap – de var inte heller farliga i sitt jublande. För de kunde motivera och få allmän acceptans för sitt jublande.

Jesus hade också med ord utmanat människor. Jesus vann alltid i sådana situationer och utan att andra blev förlorare, eftersom hans grundvärdering var barmhärtighet och hans logik kristallklar. Landet var ockuperat av dåtidens största militärmakt, Romarriket. Ockupationen kallades Pax Romana. Människor fattiggjordes, förnedrades, flyttades runt – och olika inhemska grupper och institutioner infiltrerades och korrumperades. Det var därför det på nästan varenda sida i de fyra evangelierna står att Jesus *ser fattiga och sjuka människor*. Det var också därför som Jesus till slut ställs inför den ”förvånade” romerske ståthållaren i Judéen, Pontius Pilatus, som svek sanningen, trots att hans hustru gick i god för Jesus. Förtrycket och fattigdomen hade Jesus utmanat, med ord (likt en nutida journalist), handling och förbön, och skulle få betala för det med sitt liv.

Men det kan väl ändå inte vara en farlig bild att Jesus rider på en åsna och folk ropar i glädje?

Nej, inte farlig för oss som vet att han hade botat sjuka, bekräftat och skapat en gemenskap för människovärdet istället för ytterligare en krets för ”vi som är likadana – och inte som de andra”.

Nej, inte farlig för oss som vet att Jesus satte barnen i främsta rummet, välsignade dem i det offentliga rummet och omvärderade sin uppfattning efter möten med kvinnor, även från andra kulturer.

Inte farlig för alla som fattat och själva valt att hänge sig åt barmhärtighet, mot sig själva och andra.

Inte farlig för alla som vill följa med i den rörelse som började runt Jesus och som idag visar sig i, och är en kritisk röst för att upprätthålla demokratiska strukturer, lagar, fungerande institutioner och förväntansfull öppenhet mellan människor. Ett samhälle och en människosyn som bygger på grundvärderingar som inte kan bortförhandlas eller riskfritt ryckas undan.

Men farlig för den som ropar fanatiskt och i okunnighet och av bekvämlighetsflaggat missnöje. Farlig om ropandet kopplas samman med sådant som inte alls är i samklang med det Jesus står för, med vad Jesus Kristus sagt och gjort. Det är väl därför vi tänder ljus efter ljus i adventstid, och lyssnar på härlig musik. Och äter tillsammans.