3 e Trettondedagen – *Jesus skapar tro*
Årgång 2 – Joh 4:27-42
26 januari 2025 – Storkyrkan – diakon- och prästvigning

Psalmer: 1, 297, 923, 396, 313

# Part of the world wide church

Todays first bible reading was read to us in Ukrainian. It was read by a representative for the Ukrainian-orthodox church in Sweden that serves many of the approximately 50 000 ukrainians who have taken refuge from the war here among us. Among us today are also a number of friends and families from India and Vishal David Yadala who is a pastor in the Church of South India.

It’s wonderful that you are here as friends from Ukraine and India. You remind us that we art part of a global movement, the worldwide church. That we all have friends in Jesus Christ throughout the world who share faith and hope. As people we belong together regardless of boarders, ethnicity, language, culture. We are one, we are united.

# Vänd er till mig

I texten som lästes på ukrainska finns en inbjudan från Gud. På svenska lyder den så är: “Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta.” (Jes 45:22) ”Vänd er till mig.” Det är Guds rop, Guds inbjudan till var och en av oss. Till dig som tror på Gud; till dig som kanske inte riktigt vet om du tror på Gud eller vad du tror; till dig som menar dig inte tro på Gud, inte tror på någon högre makt. Samma inbjudan till oss allihop oavsett: “vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta.

# Kvinnan

I texten som precis lästes får vi inte veta vad kvinnan hette. Det vi däremot *får* veta är att hon får en avgörande betydelse för många människor. Som vi hörde berättas det ju att många kom till tro på Jesus tack vare henne. Därför att hon berättade vad hon hade varit med om, delade sin erfarenhet av Jesus. Så pass att det väckte något hos andra, en aning, en törst, en längtan väcktes.

Vi kan ju känna igen det. När någon till exempel berättar om en plats man besökt; ”åh, vad jag också vill besöka den där platsen”. Eller om en film någon sett; ”jag bara måste se den där filmen”. Eller om en jättegod och naturligtvis lättlagad maträtt; ”det där vill jag verkligen pröva att laga. Skillnaden är att mötet med Jesus – till skillnad från en maträtt eller en film – kan förändra livet. Det gjorde det för kvinnan i texten, det har det gjort för mig och för många av oss. Och det har det gjort för er fem som ska vigas idag.

Tänk att det av alla i den stad där kvinnan bodde var *hon* av alla som blev den som spred kunskapen om Jesus och tron på honom. Hon var nämligen illa ansedd. Hon hade varit gift fem gånger och var inte gift med den hon nu levde med. Oacceptabelt på den här tiden. I de flestas ögon var hon ingen bra människa. Det bryr Jesus sig inte om, utan han *ser* henne. Precis innan dagens text börjar beskrivs ett långt respektfullt samtal mellan Jesus och kvinnan. Som leder till att *hon* av alla blir den som berättar, delar sin tro, väcker tro/törst hos andra.

# Ni av alla

Tänk att det är *ni* av alla – Ann, Linn, Jennie, Charlotte och Emilie – tänk att det är *ni* av alla som kallats till diakon och präster! Och att *jag* av alla som kallats till biskop. Vi är ju på så sätt lika kvinnan. Vi har brister, vi har begått misstag. Vi är inte bättre, eller finare eller mer lyckade än någon annan. Utan skälet att vi alla samlats här för att vara med om när ni vigs är att Gud *kallat* er – som *dem ni är* – till att vara diakon, till att vara präst.

Ni ska, som kvinnan i texten, berätta om Jesus, dela med er av det ni erfarit, i ord och handling peka på Jesus: att han ser och känner oss utan och innan; att han möter oss med ömhet och respekt. Precis på det sätt han mötte kvinnan. Ni ska berätta att Gud inte tvingar sig på oss, men *vill* ha kontakt. Samtalet mellan Jesus och kvinnan öppnar med att Jesus ber kvinnan: “Ge mig något att dricka”. För han var törstig. Vad är hans öppningsreplik till dig? Kanske ”berätta hur du har det”. Eller: “Är du också törstig, vad törstar du efter?”

# Maten

Jesus säger att hans mat är att göra Guds vilja och att fullborda Guds verk. Det ska också vara er mat, ni som idag vigs till diakon och till präster. Er mat, er hunger ska vara att varje dag bidra till att ”Guds kärlek blir synlig i världen”. De ord som jag kommer att säga i inledningsorden till vigningen strax: *att göra Guds kärlek synlig i världen*. Det är allas vår mat, allas vår uppgift, meningen med våra liv: att bidra till att Guds kärlek blir synlig i världen. Bidra till att vänlighet och godhet brer ut sig, till att omsorg och kärlek få ta allt större plats här i världen; att kämpa för rättvisa och stå upp för sanning. Låt det vara din mat, din livsmening.

# Ny vår

I Sverige står vi i början av en ny vår för kristen tro. Det finns flera vårtecken. Ni som vigs ska vara med och arbeta i vårbruket – så och också skörda. Ni har utbildat er, som kvinnan i texten har ni många och viktiga livserfarenheter; både vackra och svåra. Som diakon och präster ska ni möta den törst efter andlighet och tro som alltfler blir varse om hos sig själv. Den hunger efter mening och sammanhang som många bär på. Hungern att få vara en del av ett sammanhang, del av en berättelse som är större än mig. Ni ska vittna om Guds kärlek och passion för den här världen som Gud skapat. Ni ska i ord och handling berätta om Guds nåd och barmhärtighet: att varje människa är sedd och känd och rakt igenom älskad av Gud.

Och att vi alla därför i *vår tur* ska visa kärlek och barmhärtighet. Mercy, som det heter på engelska. Det vackra ordet mercy som min biskopskollega i Washington använde i sin predikan i tisdags morse när Trump satt i församlingen. Hon sa ”In the name of our God I ask you to have *mercy* upon the people in our country who are scared now.” Ord som väckte sån indignation och vrede bland presidentens supportrar. Som om biskop Mariann sa något nytt eller oväntat. Det var det inte, utan det hon sa om *mercy* har predikats i kyrkorna i tvåtusen år, och det predikas varje dag – i ord och handling – runt hela jorden. God is mercy, therefore we are called to have mercy with each other.

Till sist. ”Lyft blicken”, säger Jesus i texten. ”Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd”. Är ni med? Lyft blicken och ta fasta på Guds inbjudan ”vänd er till mig”. Låt oss alla – oavsett om det är allra första eller tusende gången du gör det – vända oss till Gud som är liv, som är helig. Och som bjuder in oss till gemenskap med varandra och sig själv. Redan idag i nattvarden strax. Gud som kallar oss att räta på våra ryggar och med allt det var och en av oss kan, har och *är* bidra till en bättre värld. “Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta.” Vänner, lyft blicken, räta på ryggen, Gud ger oss en framtid och ett hopp. Amen.