Bönsöndagen 2022

2:a årg

Jer. 29:11-14

Det lilla avsnittet ur Jeremias bok som vi läste nyss är hämtat ur ett brev som Jeremia skrev till sina landsmän som var deporterade till Babylonien. Kung Nebukadnessar i Babylon hade lagt Juda rik under sig och deporterat en stor del av folket. Jeremia däremot var kvar i Jerusalem och nu skriver han brev till sina landsmän i exil. De hölls inte i fängelse eller koncentrationsläger. De fick egna landområden men de var ändå i främmande land och de längtade naturligtvis tillbaka.

Den del profeter lovade att folket snart skulle få komma tillbaka men Jeremia menade att de var falska profeter. Han uppmanar istället sina landsmän att finna sig tillrätta i det främmande landet och att använda tiden där på ett bra sätt. De ska inte ha några illusioner men de ska heller inte förtvivla. Han uppmanar dem att ha tålamod och att arbeta. De ska bygga hus, plantera trädgårdar och bilda familj.

Jeremia räknade med att det skulle dröja 70 år innan folket fick komma tillbaka. En hel mansålder!

Det blev så. Den profetian gick i uppfyllelse.

Det kan tyckas vara lång tid men Jeremia uppmanar folket att inte misströsta. Gud ska befria sitt folk. Detta var på något sätt ett led i Guds plan. Jeremia är övertygad om att Gud ska rädda sitt folk men han vet också att ibland går vägen genom motgångar, besvikelser och lidande. Under tiden är det viktigt att hålla kontakten med Gud levande.

Kommen så här långt i texten kommer det lilla avsnittet som var vår Gammaltestamentliga text idag.

Jag läser ett lite längre avsnitt för att få sammanhanget

Jer. 29:4-14

Två saker pekar Jeremia på:

1. Att våga vara där man är

De här människornas liv blev inte som de hade tänkt sig. Jeremia ger dem inga löften om snar befrielse men en viskning om det som kanske är den största livsutmaningen av alla: att våga vara där man är. Inte resa från sitt liv.

”Bygg hus, plantera trädgårdar, ta hustrur, föd söner och döttrar”, säger Jeremia.

Livet är för dyrbart för att förloras i drömmen om hur det skulle kunna varit om inte …

Det är som om Gud vill säga: Nu är ni här. Endast genom att se det kan situationen öppna sig. Att acceptera livet som det blev är inte att kapitulera men kanske är det vad som krävs för att verklig förändring ska kunna ske. Att våga vara där man är.

Det kan bli en tankeställare för oss. Detta är inget som ligger i tiden. Vi är vana vid att det ska vara snabba klipp, uppbrott och rastlöshet. Jeremia ger oss nya infallsvinklar. Våga vara där Du är! Gud har inte glömt Dig! Fortsätt att älska det trötta, invanda.

För att kunna göra det så behöver vi peka på det andra som Jeremia visar på:

1. Bönens betydelse.

Och då är bönen inte en flykt undan den verklighet som vi lever i utan just där är bönen en hjälp att kämpa vidare och hoppas.

Jeremia lovar ingen omedelbar förändring, det skulle dröja 70 år, men han förmedlar Guds löfte.

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren, välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber ska jag lyssna på er.”

Bön som hjälp och styrka. Bön som något mer än bara de ord som vi använder i vårt samtal med Gud. Bön som ett sätt att leva. Bön som en ordlös relation mellan mig och Gud.

Lärjungarna kom till Jesus och ville att han skulle lära dem att be. Då lärde han dem bönen ”Vår Fader”- en gemensam bön för alla kristna i hela världen. Det är ju inte den enskildes ord och önskningar som kommer fram utan det är en kollektiv bön. Men en fantastisk känsla av samhörighet att veta att vi ber den bönen tillsammans med kristna syskon över hela världen.

Bönen innehåller sju böner. Sju är fullkomlighetens tal, en bön för varje dag i veckan eller kanske som det står i Psalt. 119. ”sju gånger om dagen prisar jag dig”.

Vidare i evangeliet berättar Jesus liknelsen m mannen som tjatade tills han fick bröden som han behövde och där vill Jesus, precis som Jeremia, lära oss uthållighet.

Det gäller också att vara uppmärksam – på tecknen runt omkring som kanske är bönesvar.

”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.” Det löftet har vi fått men bönesvaren kan se väldigt olika ut. Guds svar kan komma genom en annan människa, det kan komma genom ett bibelord, det kan komma smygande som en känsla i maggropen. Gud kanske också svarar att jag ska tänka själv.

Det är inte säkert att omständigheterna runt omkring mig blir förändrade men jag själv blir förändrad genom bönen. Bönen ger ny styrka, ny kraft, ny glädje.

Bön är att vara tillsammans med Gud – med eller utan ord. Bön är att vila ut hos Gud i vetskapen om att det är i honom som vi lever och rör oss och är till. I bönen står vi på den punkt där himmel och jord, tid och evighet möts. Bön är inte krav. Bön är en relation att leva i.

Gud vill ge dig en framtid och ett hopp. Trots motgångar och besvikelser står Guds löfte fast om en framtid och ett hopp.

Bön:

Tack Gud för att det är i Dig som jag lever och rör mig och är till. Tack för att Du är livet i mitt liv. Hjälp mig att leva öppet inför dig. Hjälp mig att leva i bön.

Amen.