Predikan Andra söndagen i fastan 2023 03 05, Den gode herden kyrka

Evangeliebokens tema: Den kämpande tron

Texter: Jesaja 61: 1-3, Hebreerbrevet 11:23-27 och Markus 14:3-9.

Psalmer:

217 (”…hur du är i det som sker),

253 (”…ständigt gäckad),

732 (”…orons land),

45 (”…öppnade ögon) och

756 (”…kommer mitt hopp”).

**Predikan (Vintergäck)**

Häromdagen var jag i Lund och gick omkring på välbekanta gator - det var ju min studentstad. Under några timmar med nästan en föraning av våren som är i annalkande vandrade jag omkring. Inom mig kom Jesu ord till mig, de ord som Jesus med stort allvar säger till sina närmaste vänner strax innan de stora judiska högtidligheterna på våren skulle inledas. Orden jag hörde, eller upprepade för mig själv var dessa, som alltid behöver sägas och efterlevas i orons land, då som nu: *Håll er vakna* (Markus 13:37) - och det mot bakgrund av att när Jesus och allvaret och befrielsen kommer, ja då gäller det att inte vara sovande, eller off-line.

Men någonting kändes annorlunda under timmarna på Lunds kullerstensgator och i medeltida gränder runt Botaniska trädgården och Lundagård som är parken mellan domkyrkan, Palaestra och AF-borgen med det vintervita rododendronomgärdande universitetshuset i mitten.

Plötsligt insåg jag det, himmelens ljus föll på mig och dem jag mötte på ett annat sätt, ekot och akustiken av stadens ljud och buller var annorlunda. Vet ni vad det var? - Jo, Lundadômens, alltså domkyrkans två torns tak är nedmonterade och står på marken, bredvid kyrkan och bakom ett träplank för att renoveras. Dessa gigantiska Torntoppar på 35 tons vikt vardera har tagits ned för att på marken renoveras med modern teknik, och i morgon ska de lyftas på plats igen. En begivenhet som engagerar hela Lund, har jag förstått. *Huvudtornen reses upp igen!*

Denna känsla att allt är annorlunda, helt annorlunda, präglade därför min vandring, och lika omtumlande var det för dem som hade träffats hemma hos Simon. Det som hände där den kvällen hade en dubbeltydighet över sig, den dubbeltydighet som vi alla lever under, och som präglar vår vandring inte bara i städer och byar, utan också i skog och mark – och det är väl därför det heter vinter-*gäck*. Att händelseförlopp kan ha mer än en mening, och ibland är den ena av universell evig betydelse.

Å ena sidan kunde det som kvinnan gjorde med oljan vara det som man brukade göra när någon kom som gäst, alltså att smörja gästens huvud med olja, en tradition som Psaltaren 23 så vackert återger. Och det var också så som människorna där tolkade det som kvinnan gjorde. Hos Markus anges inte vilka dessa var. Matteus däremot specificerar att det är lärjungarna som har en kritisk invändning, och evangelisten Johannes slutligen skriver att det är Judas som avogt resonerar kring vad man kunde gjort med pengarna i stället, (vilket egentligen ligger i linje med strukturen hos Markus som direkt efter återgivandet av den här händelsen i vers 10 skriver att Judas gick iväg för att förråda Jesus för just pengar.)

Jesus kände självklart till denna tradition att inför en måltid smörja gästens huvud med olja - men det är inte för detta hedersbetygande som han lovordar hennes handling. Och det är här dubbeltydigheten framträder - smörjandet av Jesu huvud sågs av alla som en hedersbetygande handling, och av vissa dessutom som ett slöseri med pengar - men Jesus själv ser en helt annan betydelse i samma händelseförlopp. En betydelse som har stöd både i Andra Konungaboken, kapitel 9, och Första Samuelsboken, kapitel 10, i Den hebreiska bibeln. Och han säger det, och i bakgrunden riktigt hör man hans ord om att hålla sig vaken, säger det rakt ut. Han säger: I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen.

Tiden måste ha stannat när Jesus gav alla runt middagsbordet denna tolkning av det som skedde. Jämfört med den stunden är min tornupplevelse (allusion till Luthers upplevelse av få nåden) i Lund nästan ingenting, men den där känslan av att tiden står still och att både ljus och ljud och himlen är annorlunda än förr, har en viss likhet.

Och det vet vi av evangeliernas berättelse om de sista dagarna i Jesu liv, och också av berättelsen om den tomma graven: Jesu kropp blev inte smörjd inför begravningen mer än av kvinnan hemma hos Simon den spetälske.

Kvinnan vars namn vi aldrig får veta, och just därför kan identifiera oss med eftersom rollen textmässigt därmed hålls öppen för oss: Vi är lika nära Jesus som hon var, vi lever i dialog med Jesus, våra handlingar påverkar Jesu liv, Guds passion bland människorna. Och Jesus som är huvudet för kyrkan, är den Smorde - i samverkan med dig och mig - som tar med sig sin kropp genom lidande och död till ett uppvaknande, ett uppresande, likt tornen som i morgon reses på Lunds domkyrka, samma vecka som vi återigen den 8 mars högtidlighåller Den internationella kvinnodagen, för att alla namnlösa kvinnor ska få sina namn nämnda, upprättade, uppresta av Kristi kropp som med sitt smörjda huvud till var och en av oss säger som Jesus själv sade till sina närmaste:

* Varför gör ni henne ledsen - hon har gjort det i förväg, (som vintergäck).