**Prædiken sidste søndag i kirkeåret 1. række***af sognepræst Mikkel Højholt*

Læsning: Matthæus 25,31-46

Med denne læsning om mennesket der stilles til ansvar for dets gerninger, hvor vi får at vide, at hvad vi har gjort mod de mindste i verden, det har vi også gjort mod Jesus; og med et tema som vand, økologi og bæredygtighed, så er det jo ikke så svært at finde ud af, hvad der skal siges; så må det jo være noget med ansvarlighed for hinanden, ansvarlighed for vandets renhed og for at dele det med hinanden. Med vand og medmennesker står vi altså til ansvar over for Gud.

Og det ville jo være helt rigtigt; der er intet forkert i dette. Vi må og skal lytte til dem, der kan gøre os klogere på, hvordan vi bruger vores liv og vores verden. Det er en god ting. Lad det bare lyde fra talerstole over alt.

Men nu er vi jo til gudstjeneste. Dette er taknemmelighedens, fejringens og glædens sted. Her handler det ikke så meget om, hvad vi gør og gør os fortjent til; det handler om, hvad Gud gør for os – og som vi forbløffede og benovede må stå som ufortjente modtagere af. Dette er jubelens sted.

Så derfor skal vi i dag juble over det, som Gud giver os. Jord, luft, ild – og altså vand. Og vand er den vildeste gave, vi kan tænke os. Vand er et helt centralt hovedingrediens i Guds skabelse af verden og livet.

Tænk på vores planet: hvad kendetegner den? Den er blå! Gud har gjort vores planet blå. Ikke af kulde, ikke af misundelse eller af menneskelig anstrengelse; den er blå af vand. Og jordens vand er placeret i perfekt afstand til solen, så der af vandet kan opstå liv.

Og bare for at vi ikke gør det her mere højtravende end det er, så er her et glas vand. Ja, det er det her jeg taler om: H2O, gåsevin, kommunebajer – vand. Uden vand var der hverken gopler, giraffer eller græs. Det er bare vand. Helt almindeligt vand. Det er så almindeligt som skiveskåret rugbrød, og det er også i skiveskåret rugbrød! For der er intet liv uden vand.

Derfor er der simpelthen pyntet op med vand; for det er en Guds gave, som vi må juble over og pynte op med. Vand på alteret og et hjerte der smelter ved højaltrets ild. Og vand med fisk i til at minde os om hvilken velsignelse vand er; at Gud skabte både måne og sol og vand, luft og vind og blomster og børn.

Vand er fantastisk. Så vi må da pynte kirken med det. Vandet giver liv, og vandet vasker skidt og møg og snavs af os. Er der noget mere velsignet end et glas koldt vand på en varm dag, eller et forfriskende bad, der vasker støv og skidt og sved af os, og vi bliver som ny?

Men der er en endnu mere fantastisk pynt med vand i kirken i dag – og det er os. Vi mennesker indeholder nemlig rigtigt meget vand. De tørreste måske kun 40 % - men de mere saftige af os op til 70 %! Så vi er fælles med alt liv om vandet. Det er et hovedingrediens i Guds skabelse.

Altså har vi pyntet kirken med vand og mennesker. For også mennesker er fantastiske. Vi drikker og bader og leger med vandet. Vi vander vores haver med blomster og giver dyrene noget at drikke – og ved at give mit medmenneske et glas vand at drikke, så opholder jeg livet for det menneske.

Og så kommer vi til det enestående: Ved at give sit tørstige medmenneske noget at drikke, så har man også givet Jesus noget at drikke.

Og Jesus er fantastisk. Det er som om den vilje, der gjorde vandet til en hovedingrediens i livets skabelse med Jesus er blevet menneske. For Jesus gjorde, som vand gør, og hvordan er det vand gør? Det flyder altid nedad og flyder sammen.

Jesus er som livets vand der flyder nedad i verden, helt ned til de nederstes sted, dér hvor tørsten er størst, der hvor vandet helt desperat betyder liv. Jesus er fantastisk; han er som vandet, der flyder nedad og samler sig på det nederste.

Jesus begyndte selv ved vandet. Da Jesus blev døbt, så var det som om Gud flød ind i verden og ved dåbens bad gjorde badets forfriskende og rensende håb til et universelt håb. Et håb om hvad? Et håb om en ny begyndelse. Ved dåben fortælles der os, at uanset hvor beskidt, snavset og urent noget er; det kan blive rent igen. Det hele. Alt det skabte og helt ind i menneskets dybeste. Alt har håb. Selv hjertet af is kan blive en strøm af levende vand. Ved dåbsvandet giver Jesus os et guddommeligt og universelt håb om en ny begyndelse. Altid.

Ved ham er Gud flydt ind i verden som en strøm, der smelter ishjerter og vælter sten, så livet kan opstå.

Hvor er vand dog uforholdsmæssigt fantastisk. Tænk engang, hvad det betyder både sådan helt fysisk og også langt ud over det fysiske. Vand giver liv og Gud giver vandet betydning; ved vandet gives der os et levende håb om en ny begyndelse og overvindelse af både iskold død og menneskelig ondskab.

Hvor er det godt, vi fik pyntet kirken med vand.

Men hvis nu vandet var forurenet, giftigt og farligt? Hvilken pynt kunne det så være? Hvilken sammenhæng ville det så kunne skabe? Det ville kun skabe afstand.

Forurenet vand kan ikke knytte os sammen med hele skaberværket, det kan ikke knytte os sammen med hinanden. For vi skal jo ikke give hinanden udrikkeligt vand.

Er vandet giftigt, vil det blive langt sværere at tro på, at Jesus er dér, hvor de tørstige får et glas vand at drikke. Forurenet vand er ubrugeligt som tegn på et universelt håb om tilgivelse, liv og opstandelse.

Til gengæld ville Jesu ord på korset skære gennem verden som et smerteligt faktum: jeg tørster. Nej, hvor ville verden være fattig uden det her: gåsevinen, kommunebajeren, vandet. H2O.

Hvor skal vi bare være glade for, at vi har vand; vand der kan blive ved med at give liv, så vi kan juble over Guds skaberværk. Vand, der knytter os sammen med alt det skabte. Vand vi kan drikke, lege i, bade i og dyrke jorden med. Vand, som vi kan give til hinanden. Vand som dermed gives til Jesus. Vand som Jesus gør til et universelt tegn på et levende håb. Vand der flyder nedad og som minder os om, at sådan gjorde også Jesus; han satte sig ned i de nederstes sted; han gav sit liv for os. Han tørstede med os. Og gav sig selv hen for os.

Derfor står der på alteret sammen med gåsevinen og kommunebajeren også et bæger med vin, og der ligger også brød. Og disse minder os om, at Jesus er til stede i blandt os, og han giver os mere end verden og vi selv ved. Når vi samles om hans måltid, samles vi om det universelle håb.

Og når vi nu i dag har fejret vandet som Guds hovedingrediens både i skabelse og i det levende universelle håb for alt skabt; hvordan mon vi så skal forholde os til det vand vi har i verden? Hvordan mon vi skal behandle det?

Jeg håber svaret klinger inde i jer og at det sker med jubel og tak til Gud, så I kan gøre disse ord til jeres:

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

**Kirkebøn:**

Lad os bede:
Gud, min Gud,
Da din kærlighed boblede over i skabelse, da tænkte du på mig.
Jeg er fra kærlighed, af kærlighed, for kærlighed.
Gud, lad mit hjerte altid genkende, værne om
og glædes ved din godhed i alt det skabte.
Led alt, hvad der er i mig mod din lovprisning.
Lær mig ærefrygt for enhver person, ja alle ting.
Fyld mig med energi i din tjeneste.
Min Gud, måtte intet nogensinde skille mig fra din kærlighed –
og måtte jeg aldrig søge eller vælge at være andet end det du har i sinde og ønsker for mig. Ved Jesus Kristus. Amen.