Predikan i S:t Hans kyrka Andra söndagen i Påsktiden den 15 april 2012

Jesaja 43:10-13 \* Första Korinthierbrevet 15:1-11 \* Johannes 21:1-14

S

amme Johannes som ansvarar för Johan­nesevan­geliets 21a kapitel, från vilket dagens evangelietext är hämtad, berättar i Uppenbarelse­bokens 21a kapitel att han, ett antal år senare, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från Gud, och då hörde en stark röst säga: ”Se, Guds tält står bland människorna, och Han skall bo ibland dem, och de skall vara Hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty se, jag gör allting nytt.” (Up­penbarelseboken 21:1-5)

När Jesus föddes, blev ”Ordet kött och tog sin boning/slog upp sitt tält ibland oss” skrev Johannes i början på sitt evangelium (Johannes 1:14).

Som Jesu lärjunge var Johannes med ett antal gånger när himlen blev synlig och ”slog upp sitt tält”. Han var med på Förklarings­berget, han var med när fem bröd och två fiskar i Jesu välsignande händer blev mat till 15 000 männi­skor, och han var med när Jesus förvandlade vatten, jordelivets huvuddryck, till vin, den himmelska drycken. Johan­nes såg Jesus torka tårar från många män­niskors ögon – och förstod med åren allt mer att så fungerar himlen, det nya Jerusalem, den heliga staden; han såg den *komma ner från Gud*, han såg Jesus *göra livet nytt*.

Samme Johannes såg nu vem som stod där vid stranden av Tiberias sjö strax efter Påsk. Förmod­ligen kom han då också ihåg när Jesus och han möttes första gången, när Jesus, vid samma strand, predikade från Simon Pet­rus’ båt och, också den gången, frågade om de fått någon fisk, vilket de inte hade men väl fick när de på Jesu förslag lade ut näten en gång till. Johannes och hans bror och Pet­rus’ bror var också med – och Jesus sade till dem ”Följ mig, från denna stund ska ni fånga människor” (Lukas 5:3-11).

Nu var Jesus alltså där igen, efter uppståndel­sen, och livet var annorlunda igen. ”Följ mig” be­tydde inte bara att vara Jesu saliga lärjunge här i tiden utan också i himlen. Att gå med Jesus till Jerusalem hade visat sig vara inte bara att gå till Gudsfolkets heliga och samtidigt farliga stad, där folkets mäktige här­jade, utan framför allt att gå med Honom till den helt osannolika segern över döden, till en oslagbar framtid också efter jorde­livet, till svaret på mänsklighetens djupaste läng­tan, till ”den heliga staden.” Det blev något nytt när himlen på Påsk­dagens morgon kom ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Denne Jesus, som gör allting nytt, stod där vid stranden och Johannes såg att det var Han, ”Det är Herren”, sade Han. Det är, för att göra en liten pa­rentes, vad hela Johannes evangelium vill be­rätta, säger Bibelforskarna. När Johannes säger så, Ὁ κύριός ἐστιν, det är Herren, liksom när aposteln Tomas i kapitlet före säger till Jesus ”Min Herre och min Gud”, då har Johannes nått mål­snöret i sitt evan­gelium. Dess basic, grund­läggande budskap, är ”Jesus är Herren”; slut pa­rentes.

Jesus gör nytt, sade jag. Han gjorde det person­ligen med vår vän Petrus. Petrus kände förmodligen igen glödhögen vid stranden från kol­elden på Skär­torsdagskvällen där han blev tillfrå­gad om Jesus och tre gånger förnekade all känne­dom om Honom. Nu hade Jesus tänt en ny eld, i akt och mening att göra nytt det Petrus ställde till med vid den förra elden. Fortsättningen av histo­rien berättar att Jesus upprät­tade Petrus, förvand­lade hans fall och för­nekelse, bevisade honom nåd och barmhärtighet och gav honom ”nytt liv”. Jesus förlät Petrus – och när Jesus förlåter synder är det mycket mer än bara att skriva av skulden; det är att förvandla och göra nytt av synden, så att den blir till välsig­nelse och him­melsk salighet. Av det gamla Jerusalem blir det ett nytt.

Jesus ska en gång skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. En dag ska den heliga sta­den komma fullt synlig och omfatta allt. På vägen dit vill Han ständigt på nytt skapa nytt. I väntan på Jesu återkomst tar den heliga sta­den, osynligt och fördolt, om och om igen, plats bland oss människor, och Gud, Skaparen och Frälsaren, tar sin boning ibland oss. Han förkastar inte, Han nyskapar. Han dömer ogärna, Han gör hellre nytt.

De sju apostlarna åt tillsammans med Jesus vid Tiberias sjö. Måltidsgemen­skapen är viktig både på jorden och i himlen, det vet vi, och Bibelns människor visste det ännu bättre. Jesus och lär­jungarna var inte skilda åt längre, så som de på Långfredagen befa­rade att de skulle vara för alltid. Påskmåltiden på Skärtorsdagskvällen var sista gången tillsammans, trodde de. Men gemenska­pen blev ny när Jesus gick ut ur graven. Efter upp­ståndel­sen är gemenskapen med Honom knuten till nattvar­dens sakrament; efter him­melsfärden är det just så Han äter tillsammans med oss. Han förnyar måltidsgemenskapen och gör den him­melsk. Alla som firar mässa deltar i den gemen­skapen med det brutna brödet kring förlåtel­sens eld. Det finns ett samband mellan fru­kosten vid Tiberias sjö och altarringen i våra kyr­kor. Här är den nya måltidsge­menskapen.

De fick 153 fiskar. En gammal god gissning varför det står berättat är att zoologerna på Jesu tid räknade med 153 olika arter fisk. Antalet skulle därmed vara en antydan att när nu Jesu lärjungar ska bli männi­skofiskare på allvar mer än förut, så gäller deras om­sorg hela mänskligheten. Jesus dog och uppstod inte bara för några utan för alla. Hans förlåtelse omfattar inte bara våra synder utan hela världens. Alla männi­skor hör hemma i him­melens nätverk – eller i den heliga staden, vilken bild man nu vill använda.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen

Niklas Adell, präst