**Predikan Septuagesima 2025 02 16 Mariakyrkan**

Texter: Jona 3:10-4:11, Filipperbrevet 1:3-11 och Lukas 7:7-10

Psalmer: 92, 96, 397 och 288

Idag ekar två riktigt spännande texter från Bibeln här i vår gudstjänst. Ekar och slår an inre strängar i våra sinnen. Berättelsen om profeten Jona, som inte kan ta att Gud i sin barmhärtighet ångrar sig, och tar tillbaka sina hot, är alldeles speciell. Och just Guds slutreplik slår då verkligen an en sträng hos mig, en replik av tydlighet och med en direkthet, som vi inte ens i mellanmänskliga relationer möter så ofta. Gud säger ju litet förkortat:

Skulle jag inte bry mig om den stora staden där det bor över 120 000 människor, som inte ens kan skilja på höger och vänster – och dessutom många djur.

Den andra spännande bibeltexten idag är den som är evangelietext – och den är dessutom en riktigt besvärlig text. Och jag vill börja med att säga: Vi värjer oss med rätta mot de hårda orden om att veta sin plats. Att några kallas odugliga känns långt bortom den människosyn som vi känner oss hemma i. Så var det redan på Jesu tid – och vad vi ser här var ett retoriskt grepp som skapade och fortfarande skapar uppmärksamhet och fokus kring själva slutsatsen som liknelsen leder till. Det är mot den vi nu är på väg. Så dra inte än!

Dubbelheten kan vi beskriva som att trots liknelsens hårda och okänsliga ord så älskar vi Jesus som vår befriare, försonare och stora varma famn med ett ömt hjärta som evigt slår för oss. Och som aldrig är missnöjd med dig!

Frågan blir då därför den pedagogiska hur vi ska komma ut ur återvändsgränden som Jesus verkar måla in sig i genom sin omänskliga liknelse om Herren och tjänaren, eller som det övergår till i liknelsen, flera odugliga tjänare.

Låt oss, för att komma ur återvändsgränden, och få skydd i skugga, läsa vad det står i Bibeln några verser innan liknelsen börjar, och nu när jag läser de verserna, från vers 1 i Lukas sjuttonde kapitel så lägg märke till växlingen från uttrycket *lärjungarna* till uttrycket *apostlarna*. Så här står det, och nu läser jag också själva liknelsen igen. Och när ni hör den så lägg märke till att med orden *plöjer och vallar får* hålls de två delar av mänskligheten tätt ihop som splittrades i Första Mosebokens berättelse om Kain, som brukade jorden och Abel, som hade djurhållning. Ett försiktigt mystik-tecken på att skapelsen håller på att återställas.

Han, alltså den historiske Jesus, sade till sina lärjungar: »Det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken de kommer. Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. Ta er i akt!«

Och Jesus fortsätter:

»Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom.«

Direkt efter detta avsnitt där det är Jesus som talar med lärjungarna, kommer något annat, nämligen att apostlarna talar till Herren från och med vers 5.

Apostlarna sade till Herren: »Ge oss större tro.« Herren svarade: »Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.

Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.«

Så långt bibeltexten i dess litet större kontext, och som ni märkte så står det först att Jesus talar till lärjungarna - och just ordet lärjungar används i sammanhang som handlar om vad Jesus och hans lärjungar faktiskt var med om under Jesu livsgärning. Då under den tiden sade han alltså till dem som stod honom nära, och som följde honom att de skulle räkna med att det skulle komma motgångar av olika slag, och att dessa skulle bli attraktiva, rimliga och trovärdiga, kort sagt förförelser. Jesus förberedde dem på vad som skulle komma, och därmed också på den totala övergivenhet och sorg som korset skulle innebära. Till förberedelserna fogade han också regeln om att förlåta, om och om igen, men bara om den som ber om förlåtelse uttrycker ånger. Alltså en förlåtelse villkorad av ärlighet, inget mindre.

Men, det är inte då och där, alltså under Jesu livstid, som vädjan om en större tro sägs. För som vi hörde står det så hör: *Apostlarna* sade till Herren: »Ge oss större tro.« Herren svarade: »Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er. «

Och ordet *Apostlar* signalerar att detta är en dialog som mottagits efter pingsten, när lärjungarna har blivit apostlar och inte längre kallades för lärjungar, och att hela dialogen är en bön med bönesvar. En bön till Herren, om att få en starkare tro. Till svar fick apostlarna höra allegorin med senapskornet som sägs vara det minsta fröet – ett svar som antydde att i sinom tid kommer deras tro att bära oändlig frukt: Ge er bara till tåls. Det minsta ska bli det största, helt enkelt.

Denna tålmodighet som alltså finns i orden om vad det ska bli av senapskornet blir förstärkt i liknelsen om tjänaren. Och här är det Herrens ord som ger tillförsikt i tålmodigheten. Därför blir slutsatsen inte att tjänaren ska nöja sig med att vara hunsad och utnyttjad.

**Slutsatsen är i stället att tjänaren eller tjänarna, alltså den kämpande unga kyrkan i tiden efter den första pingsten ska känna tillförsikt i den lilla tro de har. Eller tillförsikt i de andra nådegåvorna som de har fått, vilket är en möjlig läsning av grundtextens formulering.**

**Slutsatsen är i stället att den kämpande unga kyrkan i tiden efter den första pingsten ska känna tillförsikt i en liten tro. Det är den insikten Paulus ber om i dagens episteltext med orden: ”min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt.”**

Slutsatsen på ett mer generellt plan blir därför att detta gäller kyrkan i alla tider och på alla platser. Att bönesvaret för vår tid och oss är

* vi i våra liv, du i ditt liv, jag i mott, ska känna att tron, även om den känns så liten, kommer att bära frukt, och att tacksamheten för det innebär att du kan ”fästa upp” dina kläder.

Vadå fästa upp mina kläder? Jo, för att tjäna vid bordet fäste tjänaren upp den nedersta delen av sitt långa plagg så att plagget inte släpade mot golvet och för att arbetsrörelserna skulle underlättas. Att fästa upp sina kläder är därför ett sätt att uttrycka att någon går in i uppgiften, kallelsen, att tjäna andra. I efterföljd.

Vad vi gör i det tjänandet är att vi gör så som Jesus gjorde.

Och ytterst är det Gud själv vi tjänar när vi tar ansvar i mänskligheten och skapelsen.

Och vi är burna av övertygelsen, om än liten som ett senapskorn, **att** när Jesus Kristus, genom att samma verb används i evangelietexten som när det i passionsberättelsen står *fästes upp* på ett kors och där upphöjdes till härligheten, **så var det för vår skull.**

För oss djärva, fria, kloka glada senapskorn, som gror.

Amen