**Ekumeniska böneveckan**

**Andakt fredag den 19/1 2024, dag 2: ”som dig själv”**

Mariakyrkan vid ljusbäraren innanför ingången

1. Saxsolo: What a wonderful world

2. Lukasevangeliet 10:25-37

En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.”

För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”

3.Reflektion

I denna underbara jordelivetsvärld med alla de underbara änglasinnade människor vi är, möter och formas av, kommer vi allt närmare Gud, och får på vår pilgrimsfärd hjälp av liknelsen som Jesus rest upp som en stege, liknelsen om den barmhärtige Samariern. Liknelsen som är ett svar på den universella frågan vem människans nästa är, som människan ska älska ”som sig själv”.

Ett sätt att ta till sig det här så kallade Dubbla kärleksbudet är att i Martin Bubers anda översätta eller rättare sagt förtydliga orden att du ska älska din nästa ”som dig själv” med orden ”för din nästa är som du”.

Och det tror jag är ett bra förtydligande, särskilt när vi är i farozonen att inbilla oss att våra nästor, andra människor alltså, är helt annorlunda än vi, och när vi så att säga projicerar de värsta bilderna på de andra eller likgiltighetens dimma - för att just inte behöva svara upp mot kärlekskravet. När vi hamnar i det diket kan säkert korrektivet att min nästa är som jag, hjälpa mig att minska distansen till andra människor och därmed öka empatin, medlidandet och barmhärtigheten, samtidigt som jag värnar om min självrespekt, för jag förväntas ju samtidigt älska mig själv, vilket ligger i det lilla ordet ”som”.

Men, tänker en annan sida inom mig, är inte risken med det här ”för din nästa är som du” att mina perspektiv snävas in, och att min barmhärtighet i första hand riktas mot de människor som jag ser likheter med, alltså de ”som är som jag”.

Denna försnävning, kan gå dithän att det blir en homogenitet, alltså en likformighet och är då förödande, och är det motsatta diket, för det kan leda till instängt klubbtänkande, och just det som Luther varnade för på individnivå, nämligen invändheten i det egna jaget, och då överfört på den egna gruppen, instängdheten i ”av likasinnade”.

4. Psalm 271:1-4 Närmare, Gud till dig

5. Avslutande bön

Herre Jesus, du som bad att vi alla skulle bli ett, vi ber om alla kristnas enhet,

enligt din vilja och på de sätt du vill.

Må din heliga Ande förmå oss att inse vilken smärta splittring orsakar,

att se vår synd och att hoppas bortom allt hopp.

6. Välsignelsen