**Predikan 2020 08 30 (Klockan 10 GA kyrkan och klockan 17 Adolfsbergskyrkan, Helsingborg)**

Tema: *Friheten i Kristus*

Texter: Andra Moseboken 23:10-12, Galaterbrevet 4:31-5:6 samt Markusevangeliet 2:23-28

Psalmer: 231 (Oändlig nåd), 38 b (För att du inte tog det gudomliga), 399 (Vi bär så många med oss), 285 (Det finns djup)

* Det där är en rent hypotetisk fråga!

Ni känner igen frasen, att med orden att något är hypotetiskt, alltså en förmodan, endast ett ”hitte-på”, en spekulation och overkligt, avfärda en fråga, ett scenario.

Med åren har jag blivit alltmer försiktig när det gäller det mesta, och fr a med att säga att något som någon påstår är hypotetiskt. Och det beror nog på att mycket av det som vi under de senaste 40 åren har avfärdat just med orden att det är hypotetiskt, nu i vår tid har blivit verklighet. Och går vi ännu längre tillbaka, säg 100 år, så blir det än tydligare, här två exempel, *Framtidsdrömmarna* respektive *De apokalyptiska bilderna*.

* *Framtidsdrömmarna* om en helt fantastisk rättvis värld, har ju kommit på skam. Många i världen har fått en hög levnadsstandard och svält och sjukdomar har trängts undan. Men många hundra miljoner människor är fortfarande hungriga och törstiga varje dag. Städer i Västeuropa har blivit slagfält - senast nu i Malmö.
* *De apokalyptiska bilderna* i litteratur och film - bara hypotetiska sade många – men kan nu bockas av en efter en. Snabbt smältande isar, och uppsprickande glaciärer, djurarter som helt utrotas, osläckbara skogsbränder, farliga skyfall med omfattande översvämningar, månadslång ja årslång torka, allt det här vi påminns om dagligen, som förr kallades för spekulativa hypoteser.

Kort sagt, ingen säger längre att det är en hypotetisk ståndpunkt att betvivla att visionerna om ett gott liv för hela mänskligheten kommer att uppfyllas.

Och på samma sätt är det inte längre särskilt vanligt att vi avfärdar prognoser om klimatkatastrofer med orden att de bara beskriver ett hypotetiskt scenario.

Det fanns en tid då många företrädare för vetenskap och politik var övertygade om att genom mer kunnande, bildning, forskning, teknik och politiska breda lösningar skulle världen bli en bättre plats för alla. Detta var verkligen en hypotes! Den byggde på rätt grunda antaganden om människan, världen, ideologier och religion. Fortfarande tror många på den här hypotesen - och på samma sätt som det tänket bidrog till att mycken religiositet rensades från vidskeplighet, grymhet och moralism - så raserade det tänket just den gemensamma basen med så många andra och så mycket annat gott tänkande.

För all kritisk och transparent vetenskap och all god öppen politik har ju det gemensamt med religion att syftet är att befria världen och att människor ska bli lyckliga utan att det sker på andras bekostnad eller naturens eller framtidens bekostnad. Detta är den gemensamma basen för alla goda krafter i världen.

Och som en hjälp när världen tycks rasa, klimatet kollapsa och våra egna liv haverera, samlas vi till gudstjänst, och ber för världen, och oss själva, lovsjunger kärlekens kraft, delar bröd som tecken på samhörighet över alla gränser, och delar brödet som livsmod - och idag hör vi tre bibeltexter som demaskerar tre farliga hypoteser.

Den första hypotesen är att människan har rätt att utnyttja jorden till 100 procent, år ut och år in, och att var och en bara ska sköta sitt. Att jorden enligt skapelseberättelsen är underkastad förvaltaren, och att ingen behöver ha omsorg om någon annan, m a o. Så här står det i dagens gammaltestamentliga läsning från Andra Mosebok, kapitel 23:

”Sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda, men det sjunde året ska du låta marken ligga i vila och träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den.”

Den andra hypotesen som demaskeras idag är att människors värde och djupaste identitet beror på vad människor uträttar och att det finns snabba vägar, som t ex omskärelse och riter och heroiska offerhandlingar, till ett sant och hållbart liv inför sitt eget ansikte och till den gemenskap som bär barmhärtig Guds namn. I varje tid, liksom på Pauli tid, kommer människor till det vägval som de kristna i Galatien stod inför: Tro på nåd och barmhärtighet visad mot sig själva och därför utlevd i relationer till andra, eller att tillitslöst med riter och egna bevakande traditioner kvarhålla ärvd trygghet.

Den tredje hypotesen är den som dagens evangelietext ur Markus utmanar. I en situation när Jesus har brutit mot självklara konventioner i sin samtid, och regler för hur människor ska få en rätt balans mellan arbete och vila, hänvisar Jesus till vad kung David gjorde. Jesus låter alltså ett moment i traditionen, att David och hans följeslagare bröt mot en regel för att stilla sin hunger, få prioritet över ett annat moment, regeln att människor ska vila på sabbaten, och alltså inte arbeta, t ex genom att skörda eller bota sjuka människor.

Hypotesen som demaskeras är att förbud alltid är viktigare än påbud, och runtomkring oss, precis som inom oss, sker detta hela tiden, att människor liksom vi själva måste ta ansvar och navigera rätt och klokt mellan att lyda förbud och följa påbud, och inte alltid bara lyda förbudet. Det hör till ett mänskligt liv att för sig själv och för andra, ta ställning, i det enskilda fallet, och generellt långsiktigt. Och det hör till en vuxen människas liv att kunna ge skäl för sina etiska ställningstaganden, och kritiskt i ljuset av kärlek ompröva dem. Och stå för sina val.

I evangelietexten hos Markus anar vi också att Jesus genom att jämföra sig med den störste kungen i judarnas historia, reser ett oerhört anspråk: att han, Människosonen, som nu botar på sabbaten gör det för att han är kung, och inte bara smord för ett folk, utan för alla folk, och att han, precis som Gud, egentligen inte kan vila någonsin.

Föreställningen att Gud vilar på sabbaten, betyder ju bara att Gud vilar från att ”göra nytt” inte från att upprätthålla skapelsen, hela och läka det som har gått sönder, eller har förstörts.

Gud återställer sin skapelse - och i Jesus möter *du* och världen

barmhärtig

varm

omkramande

nära

förlåtande

upprättande

kindsmekande

skamundanröjande

skuldavskrivande

GUD