To be there

Häromdagen ställde jag mig på tröskeln till ett arbetsrum, och tittade jag in till en av mina medarbetare och frågade:

* Vad är det mesta en människa kan göra för en annan människa

Svaret kom nästan direkt att det mesta en människa kan göra för en annan människa är *att finnas till*. Och inom mig hördes refrängen som genom åren har betytt allt för mig, och rösten tillhör Carole King:

*You just call out my name  
And you know wherever I am  
I'll come running, to see you again  
Winter, spring, summer or fall  
All you have to do is call  
And I'll be there  
You've got a friend*

Verserna i sången beskriver det som varje människa är med om: Att livet blir tungt, jobbigt och att himlen och framtiden skyms av moln och motgångar. Att det blir mörkaste natt, meningslöshet och att nordanvinden ligger på. Men i allt detta – kom ihåg:

*Du har en vän, en vän som rusar till dig, för att träffa dig igen, i alla väder och tider. Som vill vara med dig, vara din vän, finnas till för dig.*

Nu till en annan tröskel, en historisk och samtidigt fiktiv sådan. En jag så gärna hade stått på, och det är tröskeln till det rum där Jesus satt när det gick upp för honom, alltså år 30, att tiden var mogen.

Tänk om det var så att Jesus, efter att ha gått omkring i sin hemby och reflekterat över sin kultur och de politiska system, förhållningssätt och normer som präglade den då kända världen, helt enkelt kom på det. Kom på att trots all gudstro, trots alla traditioner gick historien nu mot en tid av avveckling av förståeligheten och bärigheten av begrepp som allvishet, evighet, fredsrike, välsignat himmelrike, helhet av rätt, fullkomlig rättfärdighet, nåd, förlåtelse och tillit.

Om vi hade stått där tillsammans, då hade vi fått höra när stolen ställdes in under det enkla bordet, se hur den vävda manteln sveptes över honom, känna värmen av hans kropp när han passerade helt nära förbi oss, till de närmaste byarnas gränder, tumultens landsvägar och också djupt in i metropolen Jerusalem. Då hade vi också fått se, höra och vara med om hur Jesus som ingen annan i hela universums historia tog på sig två roller. De roller som kan sammanfattas i ett ord, Medmänniskan – att finnas till.

Jesus ”spelade” de två rollerna väldigt väl. Det första rollövertagandet var att Jesus identifierade sig med människan, blev varje människas medmänniska, enligt kyrkans språk ”tog på sig all skuld”, alla nederlag, all hybris, allt från flygskam till tågskryt, och allt som hindrar människan att nå sin potential. Tog allt detta till korset, i människans ställe, och, i enligt den tidens paradigm ”nollställde” den ohanterbara obalansen mellan Människa och Gud – för att människan skulle få fridens tillit. Och befriad att själv överta sin roll och leva ut sin medmänsklighet.

Det andra rollövertagandet är precis lika spännande och utmanande. För inför en världsomfattande tusenårig avveckling av rådande och framväxande giltigheter, beroende av ett oöverskådligt flertal samverkande faktorer, tog Jesus på sig gudsrollen. Genom att tala om sig själv i gudomliga termer, och höja anspråk på gudomlighet (framför allt att förlåta synder) identifierade Jesus sig med den yttersta angelägenheten, alltså Gud. Inför en långsam men säker avveckling av den fullständigt självklara uppfattningen om existensen av en gudomlig verklighet som håller både världen och varje människa i sin hand, går Jesus in i rollen att vara denna självklarhet, and to be the one who comes running to see you again.

(Dörren för Guds framtid står på glänt)