*Predikan på Kyndelsmässodagen 2023 – 02 - 05*

*Den Gode herdens kyrka, klockan 10*

Texter:

Mika 7:7-8, Apostlagärningarna 2:42-46 och Lukas 2: 22-40

Psalmer: 37, 858, 479, 605 och 744

Musik:

* En sång om bön. Text & melodi av Marianne Ivarsson, solist.
* I ett annat rum, annan tid. Text & melodi av Marianne Ivarsson, solist.

Predikan

Idag är det ett ord som vi sjunger mer om än om något annat ord. Idag är vårt tema fixerat kring ett ord. Ett ord som också finns i evangeliebokens tema för idag, och som har sin bakgrund i den hebreiska bibeln, i Psaltaren, i Genesis ord om Guds skapande, i profetböckerna, i liturgierna bland Esséerna, i tempelritualerna i Jerusalem och i de psalmer som vi sjunger. Jag tänker på ordet Ljus – och idag sjunger vi ju:

• Att Kristus är världens ljus, i psalm 37,

• För det folk som vandrar i mörkret ska ett ljus skina klart, psalm 858, där omkvädet upprepar att ljuset från himmelen strålar, samt

• Gud bor i ett ljus, psalm 605

Och i båda de sånger som Marianne Ivarsson skrivit, komponerat musiken till och framför i vår mässa idag, är det likadant, ljuset har en framträdande roll. Nyss hörde vi strofen om växlingen mellan mörkret och ljuset i livets tråd. I hennes sång om himmelens annorlunda rum och tid, som vi får höra som postludium, lyder en bärande strof: ”Endast kärlek och glädje och ljus finns där”.

Det är helt naturligt för oss att använda ordet ljus i liturgin, i våra böner och i vårt sätt att tala om Gud, liksom när vi i vardagen vill uttrycka att något är bra, riktigt bra. Och i förbönen idag ber Thomas med orden "vår Skapare av ljus" och såväl gryningsljus som dagsljus liksom vår bön om att få komma till ljus och vår längtan efter ljus verbaliseras i förbönen.

Allt detta visar att ljus är positivt för oss, och alla har vi erfarenhet av mörker och längtan efter ljus. Alla vet vi vad mörker kan stå för och göra med oss – därför är det helt naturligt för oss att koppla samman det befriande, det som tröstar med ordet ljus. Särskilt för oss som bor i Norden där mörkret tär på våra sinnen och kanske också på våra relationer, och vår förväntan på livet i sig, när höst och vinter både är regniga och mörka.

Men vi påminns dagligen om att människolivet kan vara det helt motsatta för andra människor – här på vår jord just nu lider ju miljontals människor av att solen med sin hetta obönhörligt har lyst på molnfri himmel, och att därför torkan gör marken obrukbar och sårbar för regnet när det väl kommer, och därför med översvämningar som följd.

Mot detta att ljuset alltid är något underbart och inspirerande, omsorgsfullt varmt och livgivande påminns vi dessutom om just nu när vi har fått veta att Aleksej Navalnyj i sitt fängelse, utan en laglig rättsprocess, och under omänskliga förhållanden utsätts för starkt bländande ljus som kommer att göra honom blind, och det är också meningen med den tortyren, i kombination med att skrämma andra röster och samveten till tystnad och följsamhet.

Så ser världen ut just nu – att ett enda litet ord kan för några vara en nyckel till liv, mening och gemenskap med livets ursprung och mål, Gud – samtidigt som samma ord för andra står för lidande och död, i stor utsträckning förorsakad av människor och i vissa fall till och med planerad.

Så ser världen ut – och det är med vetskapen om att världen ser ut så som vi följer med Maria och Josef in i Jerusalems tempel den där dagen då de bar fram Jesus för att han skulle "helgas" och Maria skulle "renas". Två saker som hos Lukas är så sammansatta att det i de äldsta lukashandskrifterna ibland står hans, ibland hennes och ibland deras om det som skulle göras där i templet. Detta är så intressant – att de två judiska sederna, att ceremoniellt en mamma skulle renas och att ett nyfött barn skulle helgas, alltså två helt olika seder i den judiska traditionen, förs samman till en handling av evangelisten Lukas. Varför? Jo, för att härigenom tydliggörs det som är grunden i kristen tro, nämligen att Jesus är en riktig människa, och att han därför har en riktig mamma, av kött och blod, förankrad av och en del i historien och mänskligheten. Jesus är alltså ingen halvgud, trollkonstnär, svävande ande eller ett religiöst fenomen, typ ett UFO – Jesus är på riktigt.

Det är just detta, att Gud är på riktigt som vi alla längtar efter, och den längtan delar vi med Symeon som kände att han tidigt i sitt liv hade blivit lovad att inte dö förrän han hade fått se Messias, alltså Guds smorde, den som är Gud i världen.

Det står i berättelsen att Symeon hade väntat på” Israels tröst”, och det är ett judiskt uttryck som betyder att sluttiden närmar sig, när Gud själv tar gestalt i världen och allt vänds till det bättre för dem som är fattiga, ensamma, förtryckta, sjuka och lidande.

Josef och Maria offrade två turturduvor står det i bibeltexten, och det var enligt tariffen nivån på de fattigas offergåva, två enkla duvor, där den ena sägs betyda tillbedjan och den andra offer för synd. Så djupt ned i det mänskliga har Gud gått, att Gud identifierar sig med det mänskliga tillfullo och därför blir ett både med människans hängivna tillbedjan till livets Gud och människans bräcklighet och svek mot sig själv, andra människor, världen, naturen och därför mot Gud själv.

Vad var det för svärd som skulle gå genom Marias själ – ja, vad är det för svärd som går genom din själ, som delar dig i två, som splittrar dig, och gör att du lider av att inte få ihop ditt liv, med din historia och dina drömmar, med dina ideal och det som du förmår? För Maria, och för oss handlar det om Fall och om upprättelse.

”Fall”, alltså att förlora greppet och kastas till marken, inför insikten om vad som kommer att drabba:

• för Maria, hennes barn, och

• för oss, så många andra människor i vår värld i detta nu.

Men att Gud lyser oss hem till sig och livet igen. Tills alla och allt blir ett med Gud, när allt blir återställt.

”Upprättelse”, att kärleken i oss känns igen av Guds kärlek och tas emot av Gud, **och därigenom upprättas vi genom att det av Gud som bor i oss, Guds ljus i oss blir igenkänt av Guds ljus, och smälter samman.** Och det är inte det mörkrets ljus som är vänt mot den oskyldiga fängslade människans liv och hälsa utan det ljus som kommer från Guds ansikte, och det är väl ingen tillfällighet att Hanna i templet var dotter av Fanuel – för Fanuel består av ordet El som betyder Gud, och Fanu som betyder ansikte, alltså ordagrant: Guds ansikte, och hennes släktstams namn Asher betyder: Ett rikt och lyckligt liv.

Och det önskar vi alla människor och därför också varandra:

Ett rikt och lyckligt liv i ljuset av Guds ansikte, Jesus Kristus. Ett liv med visioner utan blindhet. Ett liv i kärlek, glädje och i Kristi ljus.