**Introduktion till Serien – På väg**

Har du någon gång känt det som om ditt liv hamnat i en återvändsgränd? Att du tagit ett steg framåt för att sedan behöva ta två steg tillbaka? Att använda rese-ord för att tala om livet finner vi i en mängd olika kulturer över hela världen, och så även i bibeln. Både GT och NT ger oss en känsla av att vi reser genom livet och att själva livet är en vandring. Men om livet är en vandring, behöver vi fråga oss hur vi bäst håller oss på den väg som Gud kallar oss att vandra på.

Efter att ha samtalat med många människor under mina år som pastor har jag kommit att inse att, hur vår ”vandring” blir, i stor utsträckning hänger på hur vi började på vår resa. Allt för många har tagit sina första steg med Jesus och missat de grundläggande första stegen i den kristna tron. Det riskerar med tiden att dränera oss på kraft och kan även få oss att ge upp och lämna den enda vägen som leder hem till Gud.

I denna serie vill vi få församlingen att tänka på sin tro på Jesus som en resa. En resa som börjar med att vi omvänder oss från synden och vänder oss mot Gud. Resans nästa steg är sedan att vi börjar lita på den som skapat oss och som har en plan och ett syfte för våra liv. Dopet i vattnet är den plats där vi inte bara får begrava våra gamla liv utan även uppväcker oss till det nya liv som Gud ger oss i Kristus Jesus. Då får vi sedan den helige Ande som gåva, en gåva som ofta förmedlas genom handpåläggning. Men detta är bara vandringens start, sedan är det med den helige Ande som hjälpare och vägvisare som vi får vandra vidare längs frälsningens väg. Den stora frågan är: Vill vi ha en Gud som går med oss på alla våra vägar? Eller… är vi villiga att gå på Hans smala väg, den väg som leder till livet?

Under varje söndag finns ett färdigt predikoutkast som kan vara till hjälp att se vad det är vi vill förmedla var söndag.

**DEL 1 – Starten på den kristna vandringen**

**ME** Det känns så spännande att få gå in i den här serien tillsammans.

 Jag har under mina snart 30 år som pastor sett många som kommit till tro, blivit döpta och varit med i församlingen. Hos några fortsätter tron att växa, den blir djupare och fastare. Men, jag har även sett hur andra kämpar med tron och vacklar, faller och till slut ger man upp tron. Det finns också en tredje grupp som håller fast vid sin tro – Att det är sant, jag tror på Gud, jag tror på Jesus… men där tron ändå inte är levande, aktiv och där man inte kan säga att man har en relation med Jesus. Jag har ställt mig frågan… vad är det som göt att inte alla hittar fram till, och inleder den där relationen med Jesus???

 Det är det som ligger bakom boken ”**PÅ VÄG – med frälsningen som mål**” Det finns också finnas videomaterial till smågrupperna, korta filmer på 6-7min. utifrån det vi talar om på gudstjänsterna.

 Du kan hitta filmerna på vår www.pavag.info

 En nyckel till att så se tron vara levande och aktiv är att se till att man fått en bra start på vandringen med Jesus. Att tala om livet som en resa är inget nytt. I en mängd kulturer används ord som vägval, milstolpe och återvändsgränd… då vi talar om våra liv. Vi kan säga att vi tar ett steg ut i det okända och ibland känns det som om vi tar ett steg framåt för att behöva ta två steg tillbaka. Vi kan säga att vi behöver stanna upp, att vi känner oss vilse…

**WE** Då vi öppnar bibeln finner vi faktiskt detta vägens språk som en tydlig röd tråd i både GT och NT. Evangelisten och pastorn Billy Graham har sagt *”Att vara en Kristen är mer än en omedelbar pånyttfödelse – det är en daglig process genom vilken du växer och blir mer och mer lik Jesus”* Att vara en kristen är en daglig vandring där vi behöver se tron och frälsningen som en resa, en vandring här på jorden där himlen är mitt mål.

**GOD** I bibeln talas det om och om igen om vägar, stigar och vägval. Ett exempel kan vi se i Ef 5:15 som säger

*- Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa.*

På grekiska är ordet som används här för lever ”περιπατέω” (Per-ee-path-eo) Det betyder bokstavligen = gå eller vandra

- Se alltså noga upp med hur ni går, vandrar… se noga upp med vilken väg ni tar!

Därför kan vi säga att vi vandrar våra liv.
GT är fullmatat med uttryck som…

*- Vänj den unge vid den väg han bör vandra.*

*- Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.*

Om kungar kan man läsa *hur de vandrade på rätt vägar och inte vek av åt nåt håll.*

Sedan kommer Jesus och säger saker som: *- Jesus sa: jag är VÄGEN, sanningen och livet.* OCH de klassiska kallelseorden *– Kom och FÖLJ mig!*

Kung David bad en bön i Psalm 86:11. Det är en bön som jag skulle vilja att du idag gör till din egen bön: *Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning!*

Våra liv är en vandring som består av en rad av steg som steg för steg för oss mot ett visst håll.

En **relation** faller nämligen inte ihop över en natt, någonstans har man gjort vägval och tagit steg i en riktning som fört oss hit.
En **privatekonomi** brukar inte plötsligt haverera, det resultatet av att leva över sina tillgångar.
Ingen som har **alkoholproblem** började med att sätta sig på en bänk utanför systemet och hälla i sig en 75:a. Det började med ett steg, en öl, ett glas.

Men, vi är ofta omedvetna om att livet är en resa, så då livet rasar frågan vi oss:
*- Hur kunder det bli så här? Vad ska jag göra?*

I sådana samtal känner man sig maktlös.

*- Jag vet inte vad du kan göra nu… men jag vet vad du borde gjort 2 mil tidigare.* - Du skulle inte försummat relationen och tagit din fru för givet.

 - Du borde inte tagit den där första ölen.

 - Du skulle inte köpt på avbetalning det som du egentligen inte har råd med.
Problemet är att vi ofta är allt för upptagna av ”Här och nu” att vi inte ser IDAG som ett steg mot vår morgondag.

När det gäller vår tro är det inte annorlunda. Vi behöver noga se upp med hur vi ”vandrar” vår liv. Vi är alla i behov av att ibland stanna upp och lokalisera oss för att se vilken väg vi befinner oss på.

Min bild är att ingen vill hamna vilse och vara borttappad.

Alla som en gång valde att säga JA till Jesus kallelse att följa honom önskar att tron ska fungera. Att de ska vandra på Guds väg, att de ska möta varje dag tillsammans med Jesus. Vad är det då som sker, så att en del av oss hamnar vilse, tappar tron eller vandrar bort från tron.

Kanske är det så att vi som kyrka, som församling i stor, varit dåliga på att hjälpa människor att få till en bra start på sin vandring tillsammans med Jesus.

Paulus återkommer gång på gång till ordet *peripateō* för att beskriva hur vi ska vandra våra liv. Vi finner ytterligare ett exempel i Kolosserbrevet där han talar om att *leva (vandra) med rot och grund i Kristus* Kol 2:6-7. Totalt använder Paulus *peripateō* hela 31 gånger då han med största tydlighet vill förklara hur vi ska vandra våra liv. När Paulus i Efesierbrevet säger att vi är skapade för att *göra de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till* är det återigen *peripateō* som han använder, vi är alltså *skapade genom Kristus Jesus till att vandra i de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till.* Ef. 2:10. Det innebär att vi i samma kapitel i samma brev, ställs inför två helt olika sätt som vi kan vandra våra liv på. Vi kan dels *vandra i våra överträdelser och synder* Ef 2:1-2, eller så kan vi i vers 10 *vandra i goda gärningar* Ef 2:10. Det är det livet Gud kallar oss till, att leva våra liv där vi varje dag få vandra med honom i de goda gärningar som Han har förberett för oss.

Livet tillsammans med Jesus är en livslång vandring där vi behöver nåd och vishet så att vi kan vandra i alla de goda gärningar som Gud skapat oss att vandra i. Därför är det inte konstigt att Petrus och Johannes gav Jesus det passande namnet *”vägvisaren till livet”* Apg 3:15. Kanske är det därför inte så förvånande att de första ord som användes för att beskriva de kristna, var just ord som ”*efterföljare*” Ef 5:1, ”*lärjungar*” Apg 6:7 eller helt enkelt bara, ”*vägen*” Apg 19:23.

Den fråga jag brottats med är – Hur kan vi som församling hjälpa varandra på vägen med Jesus? Hur ger vi nya en bra start och en bra förståelse för vad vandringen med Jesus innebär?

På pingstdagen fick församlingen se en explosiv tillväxt av nya redan första dagen. *De som kom till tro lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000* Apg 2:4. Då vi sedan läser vidare i apostlagärningarna upptäcker vi hur den första församlingen gjorde för att hjälpa nya på trons väg att få bästa möjliga start. Det är bland annat här som vi får bild av vad den första församlingen betonade då de ville hjälpa människor att följa Jesus. Mönstret kommer tillbaka gång på gång och det vi kan se är att de hjälpte nya att ta fyra olika steg, steg som hjälpte dem att få en bra grund för sin fortsatta vandring. Då Petrus på Pingstdagen talar om att Jesus är Messias står det att då *Orden träffade dem i hjärtat,* (Ahh det här är ju sant) *frågade de Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad ska vi göra?* Apg 2:37 Det som vi nu får läsa är den första dokumentationen av vad de sa är starten på vandringen med Jesus. På pingstdagen talade Petrus till judar som redan trodde att Gud existerar och dessutom hade börjat att tro på att Jesus faktiskt är den Messias som de så länge längtat efter. Petrus säger till folket: *Omvänd er och låta sig döpas i Jesu Kristi namn.* Apg 2:38Då vi omvänder oss blir vi rena och förlåtna och vi får *förlåtelse för våra synder.* Men Gud lämnar oss inte rena och förlåtna och tomma… utan lovar att de ska få fyllas då de får *den heliga Anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.* Detta mönster blir sedan den mall som de första kristna använde sig utav för att hjälpa nytroende på deras vandring.

1. Omvändelse 2. Tro 3. Dop 4. Uppfyllelsen av Guds Helige Ande

Dessa 4 är starten på vår vandring med Jesus… men det är också det sätt som vi vandrar på i Guds rike. Vi kan aldrig lämna omvändelsen, tron, dopet, Anden bakom oss och säga – Jag har klarat av det där!!!

Det är intressant att läsa från Apg 19 då Paulus kom till Efesos. Läs **Apg 19:1-6**
1 Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar 2 och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: ”*- Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande.*” – 3 ”- Vilket dop blev ni då döpta med?” frågade Paulus, och de svarade: ”*Johannes-dopet.*” 4 Paulus sade: ”*Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus.*” 5 Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. 6 Och när Paulus lade sina händer på dem kom den heliga anden över dem, och de talade med tungor och profeterade.

Kommande veckor kommer vi steg för steg tala om omvändelse, tro, dop och hur vi kan fyllas av Guds helige Ande…

…med facit i hand kan jag se hur vi ibland slarvat att hjälpa nya att få bra start.

**YOU** Kristen tro innebär inte att sätta sig på en hållplats och vänta tills det himmelska tåget kommer och tar mig till himlen. Den kristna tron innebär att jag varje dag behöver vandra med Jesus. Jesus sa orden att vi varje dag ska ta på oss vårt kors och följa honom.

Jag vet inte var på resan du befinner dig?
Kanske har du ännu inte omvänt dig och du vet inte riktigt om du tror.
Eller så har du trott i hela ditt liv, men ändå känner du inte att du vandrar med Jesus genom livet, du tro och du tror det är sant.
Kanske har är du på väg att ge upp, för vandringen har varit tuff.
Eller så är du ny i tron och upptäcker fortfarande nya saker hela tiden.

Oavsett om du är ny eller gammal på vägen så är vi kallade att följa Jesus.
Ibland på smala vägar i uppförsbackar och genom prövningar.
Ibland är Guds närvaro stark och påtaglig och du har medvind.

Den kristna tron är en vandring där vi behöver leva (eller vandra) i omvändelse, vandra i tro och förtröstan på vem Gud ÄR, Dopet renar oss från synd och låter oss uppstå till det nya livet med Gud. Det är ett liv som är tänkt att levas/vandras uppfyllda av Guds helige Ande.

Anden är inte tänkt att vara en tyst, passiv närvaro i våra liv utan en levande, aktiv, påtaglig manifestation av Guds närvaro i våra liv.

Vi kommer kommande söndagar tala om de fyra första stegen som i behöver ta på vår resa med Jesus. Om vi missar ett av dem kommer vi halta genom livet och risken är stor att vi kommer tröttna och ge upp på vår vandring. Han har dessutom lovat att även om vi skulle vandra i dödsskuggans dal så kommer han gå med oss… OM vi valt att gå med Honom.

**WE** Var befinner du dig på din vandring med Jesus.

 Jag har genom livet fått förmånen att lära känna många som dagligen vandrar nära Jesus. Personer där hela deras liv andas Jesus. Det är såååå fräscht!
Vi kan få leva så… men det är en daglig vandring.
Vi kan få leva liv där vi varje dag får ”vandra” i de goda gärningar som Gud skapat oss att vandra i.

Han vill att vi ska vandra med Rot och Grund i Honom.
Varje dag ta steg med Jesus.
 Där vi inte bara tror att han finns, utan vandrar med Honom…
 …känner Honom…
 …älskar Honom.

Han vill att vi lever i kung Davids bön.
- *Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning!*

Det är min bön för kommande veckor, och egentligen för hela våra liv.

**DEL 2 – Omvänd med nya tankar**

**ME** Vi är nu igång med vår serie om att få se vår tro som en resa. Jag hoppas att ni även i smågrupperna kan följa med genom att varje vecka lyssna till den korta inspelade undervisning på 6-7 minuter och läser boken ”På väg”.
Anledningen till denna satsning är att vi är övertygade om att vi behöver damma av lärjungaskapet. Målet är inte att få fler medlemmar… vi vill bli fler lärjungar.

Det är vår kallelse! Jesus sa inte : Gå ut och gör alla folk till medlemmar i en kyrka… …sätt dem i en kyrkbänk och lär dem upprepa allt som jag har sagt. NEJ!

 *Gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Fadern, Sonen och den helige Andes namn, och lär dem att hålla* (leva ut) *alla de bud som jag har gett er.*

 Kristen tro är INTE en lära, det är ett liv tillsammans med Jesus. En vandring!
Under 6 söndagar vill vi titta på starten på vår vandring, Omvändelse, Tro, Dop och uppfyllelsen av Guds helige Ande. IDAG ska vi tala om omvändelsen…

**WE** Då Jesus först påbörjade sin tjänst vid 30-års ålder, kom han med ett klart och tydligt budskap om omvändelse. Han sa: *Tiden är inne, Guds rike är nära,* ***omvänd er*** *och tro på budskapet.*Mark 1:15 Han förkunnade det glada budskapet (Evangelium) om Guds rike och uppmanade och förväntade sig att alla skulle vända om och förändra sitt sätt att leva. Han talade om vikten att göra en andlig u-sväng där man lägger in en ny kurs i sitt liv, gör ett nytt VÄGVAL, där jag lämnar det gamla och vänder om 180 grader in på den nya vägen.

 Denna nya inriktning/vägen i livet presenterade Jesus i sin förkunnelse, och han visade med sitt eget liv, vad det livet kan och borde innebära. Då Jesus betonade behovet av omvändelse var det som ett mynt med två sidor, dels att vi behöver lämna syndens vägar och samtidigt börja gå på Guds väg med ansiktet mot Gud.

 Omvändelsen är STARTEN för vår vandring med Jesus.

MEN… Bibelns tal om omvändelse beskrivs inte som en 180 gradig vändning…
Ordet omvändelse ”metanoeō” betyder bokstavligt ”tankar nya”, ”att tänka nytt”

Vi är alla väl medvetna om att vi inte förändrar vårt sätt att leva och tänka över en natt. Det är få som upplever den totala förvandligen över en natt.
Omvändelsen är starten på en livslång vandring där vi har ett nytt mål, vilja att formas av Gud.

Paulus som skrev Romarbrevet var inte bara en god teolog han var klarsynt och förstod vad det är som håller oss kvar på Guds väg och vad som kan dra oss bort från den vägen. Det handlar om omvändelse –”Tankar nya”
Han skrev *Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar… så att ni kan avgöra vad som är Herrens vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom.” Rom 12:2*

Omvändelse är inte något vi gö och är klara med på ett möte eller i en bön.
Omvändelse är starten på vår resa och vi kommer aldrig kunna lämna den bakom oss. Varje dag behöver vi omvända oss, låta oss *förvandlas genom förnyelsen av våra tankar*.

När vi omvänder oss ”Tänker nytt” så sker det två saker i oss.
1. Vi börjar tänka annorlunda om oss själva.
2. Vi börjar tänka annorlunda om Gud.

För många av oss är det en utmaning då Guds sätt att tänka ofta kolliderar med de tankar som finns i mig och i världen. På sätt och vis har det alltid varit så.

Då nya testamentet skrevs levde de i en kultur där kvinnor och barn ansågs vara lägre stående. En kvinna var i den grekiska kulturen bara en halv människa. Kulturen såg ödmjukhet som en svaghet som behövde övervinnas och generositet var ett tecken på att man hade bristande karaktär. Idag har mycket av Guds sätt att tänka kommit att prägla vårt samhälle, och det kanske mer än vi tror. Att vi idag hyllar jämställdhet, tjänande, ärlighet, generositet, ödmjukhet och alla människors lika värde är ett resultat av kristnas omvändelse där deras ”tankar nya” påverkat vårt samhälle. Det finns inga kristna länder, men länder kan påverkas av kristnas värderingar.

**GOD** Så när vi öppnar bibeln och läser Jesu ord att vi ska omvända oss och tro på budskapet… vad menar han egentligen???

Jo, han vill att vi börjar ”Tänka nytt”…
1. Om oss själva.
2. Om Gud.

**Det första är att då vi börjar tänka nytt om oss själva så ser vi saker som vi inte kanske sett innan.**

I **Nicky Gumbels bok** “Livets frågor” finns det med en berättelse om en brittisk tidning som utlyste en tävling där läsarna uppmanades att skriva en text på temat ”Vad är det för fel på världen?” Tusentals bidrag skickades in och av alla texter vann den kortaste med orden *”Herr redaktör, jag som är felet!”*. Författaren CK Chesterton är den som sägs ha skrivit det korta inlägget och i sin bok ”What is wrong with the world?” skriver han med träffsäker insikt *“Problemet är inte att de inte kan hitta en lösning. Problemet är att de inte inser problemet.”*

Vi lever i en värld som i stor utsträckning inte förstår vad det är som är fel på världen. Vi tycker att vi är rätt ok många gånger…
…Vi är i alla fall inte sämre än de flesta andra.
…men Gud vill att vi ska få Hans nya tankar och att vi inser det som Paulus syftar på då han skriver att *alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.* Rom 3:23 Det gäller oss ALLA! Vi behöver därför omvända oss så att vi förstår att det är Gud som är alltings centrum och att våra tankar, gärningar och liv har sårat honom.

**I boken** “The water babies” skriver Charles Kingsley om sotarpojken Tom som klättrade upp och ner längs Londons skorstenar. Tom var smutsig av all sot och dessutom bodde han tillsammans med andra sotarpojkar. Alla var de ständigt smutsiga och just därför var det ingen av dem som såg det som något problem. I sina egna ögon var de helt normala och lagom rena som pojkar skulle vara. En dag då Tom skulle sota en skorsten klev han in i ett rum där en flicka låg och sov, flickan var i hans egen ålder och hon låg i en säng med vita lakan och hennes hud var som vit snö. Ellie som flickan hette såg ut som en ängel i Toms ögon och genast tittade han ner på sina egna händer och kläder och där stående bredvid hennes säng inser han plötsligt hur smutsig och oren han är. Han undrade om han någonsin kommer kunna bli så ren som Ellie. Känslan av orenhet blev starten på en förändring i hans liv. Berättelsen om Tom är en fantastisk bild på hur synden och smutsen gör oss blinda så länge vi inte utsätter oss för det som är rent och heligt. Om vi bara jämför oss med varandra känner vi oss ofta rätt ok, men då vi ser på Jesus som är helig, rättfärdig och fullkomligt ren, upptäcker vi den smuts och synd som vi bär på i våra egna liv. Ju mer vi ser på Jesus desto mer ser vi vårt eget behov av renhet.

Den insikten får oss att stämma in i den förlorade sonens ord och säga - Jag har syndat mot himlen och mot dig. Omvändelsens ”nya tankar” leder till att vi inser att det är Gud vi sårat, att vi förtjänar sydens straff och att vi desperat behöver Hans nåd. Gud är med andra ord godare, renare och rättvisare än jag någonsin kan förstå, men samtidigt är jag trasigare och syndigare än jag kunnat ana.
Och jag vågar äga det och erkänna det.

**Men omvändelsen får mig också att tänka annorlunda om Gud.**Precis som för Tom är det då vi ställs ansikte mot ansikte med Gud som vi förstår vem han är. Vi inser inte bara vår egen ”smuts”, vi inser även att det är Gud som är alltings centrum. Eller som Paulus uttrycker det att *”allt är skapat genom Honom och till honom.”* Det är då vi vänder ansiktet mot Gud som vi ser vem vi är skapade att tillbe. Då psalmisten Asaf skrev Ps 73:25 sätter han fingret på den plats Gud vill ha i våra liv. Han skriver: *äger jag DIG i himlen, önskar jag ingenting på jorden.* Genast måste jag erkänna att säga att JAG önskar mig mycket här på jorden. Men kanske är det bara ett uttryck för att jag inte helt har omvänt mig och fått Guds nya tankar. För om jag på djupet förstod och såg vem Gud är skulle jag stämma in i Asafs ord, när jag äger dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden.

Kanske är det här vår största kamp med omvändelsen står.
Att inse att Jesus är svaret för vår värld.
Att det är Gud som livet handlar om.

**Vad sker då när jag börjar få Guds nya tankar?**

Jag tror att vi underskattar vad Guds ”nya tankar” kan få för konsekvenser i våra liv. Det påverkar vårt sätt att agera och reagera. En del sker intuitivt (Vi bara gör) men andra val sker efter noga funderande. Det som styr båda valen är ytterst våra värderingar. Därför är det avgörande att våra värderingar och tankar ligger i linje med Guds tankar. MEN… eftersom vi människor är trasiga och syndiga behöver vi aktivt välja att mata oss med Guds tankar eftersom mina egna tankar så ofta leder mig fel och vilse.

Här är ordet, bönen, förkunnelse, predikan och goda samtal viktiga. Därför talar vi och uppmuntrar ständigt till att gå med i en smågrupp i församlingen.

När våra tankar mer och mer får präglas av Guds tankar börjar vi agera annorlunda och göra annorlunda.

Kanske börjar det med att vi börjar **TALA** annorlunda. Då Jesus bror Jakob talade om vandringen med Jesus säger han att vår tunga är som ett roder på en båt. *Den som kan tygla sin tunga kan styra sitt liv*. Våra ord har betydelse. Våra ord skapar och bygger upp, eller så kan de riva ner. De ord vi uttalar över oss själva och andra gör något med oss. Orden kastas inte bara ut i tomma luften, det du säger påverkar oss, situationer, och Gud lyssnar men så även hela andevärlden och där finns det onda krafter som väntar på en öppning att få kasta sig över oss. Då vi får Guds nya tankar så är det självklart att de tankarna också kommer ut i form av ord. Något Jesus så träffande också säger då han slår fast: *Det hjärtat är fullt av (det vårt sinne är fullt av), talar munnen.* Luk 6:45

Men Guds ”nya tankar” behöver även få händer och fötter. Återigen Jakob, som i sitt brev gör en stor sak över att tron måste leda till handling. Han säger lite kaxigt, *visa mig er tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa er min tro.* Han går till och med så långt att han säger – Tron utan gärningar är död. ELLER skulle man kunna säga: ***En omvändelse, ett nytt sätt att tänka med en uppsättning av nya värderingar som inte leder till ett nytt sätt att agera och göra, är en omvändelse som inte blivit på riktigt.***

Här behöver vi den helige Ande som hjälpare som kan tala in i våra liv.

Då vi omvänder oss för att gå på Guds väg kommer det längs vägen tillfällen då Gud visar på saker i våra liv som vi behöver göra upp med. Ibland är det små banala saker, ibland stora och livsavgörande. Gud kommer peka på saker som vi inte kommer kunna ta oss förbi. Jag älskar hur William Booth som var Frälsningsarméns grundare hanterade detta. Han längtade som 15 åring efter att få lära känna Gud och tjäna honom, men det bröt inte igenom. En kväll lyssnade han till predikanten Isaac Marsden och plötsligt drabbades William av skuldkänslor över att han orätt lurat till sig en silverpenna av en skolkamrat. Tanken släppte honom inte, vilket ledde till att han sökte upp kamraten och lämnade tillbaka pennan. Denna omvändelsens handling blev starten på hans vandring med Jesus.

En helig vilja och maning att göra rätt och göra upp med synden.
Där vi inte kan ljuga, där vi drabbas av skuldkänslor om vi betalar för lite i mataffären, där vi bara måste ge, vara generösa för allt annat vore fel.

Vi måste vara lyhörda… och lydiga dessa maningar… även om det tar på vår stolthet, vårt anseende eller om det kostar oss pengar, tid eller förödmjukelse.

Det är detta som Johannes döparen kallar för OMVÄNDELSENS frukt.
Att våra ”nya tankar” får konsekvenser för våra värderingar, ord och handlingar.

**YOU** MEN… då inser vi att vi inte klarar av att leva som vi borde.
Att vi brister, misslyckas och faller.
Att vi ständigt vandrar fel och ibland även går vilse då våra tankar inte är nya!
Det är här **korset** kommer in = Korset är den största vägvisaren av alla.
En viktig del av omvändelsen är ju JUST det att vi förstår att vi syndar. Tack vara Jesus får vi gå på Guds vägar ÄVEN om vi ännu inte fullt ut är omvända. Men vi går på en väg där vi går från att vara förlorade till att bli funna, från att vara trasiga till förnyade och från brustna till helade.

Omvändelsen är både ett **BESLUT** att formas av Gud.
Men också ett **RESULTAT** av att du umgås/vandra med Gud.

**WE** När du får Guds värderingar kommer det ske en sak, du kommer mer och mer känna dig som en främling i den här världen. Men vi är inte kallade att passa in… vi är kallade att sticka ut… vara ett annorlunda folk, ett omvänt folk som tänker Guds tankar och låter Hans vilja råda i våra liv.

Vi läste förut Paulus ord: ”*Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar…*  Om man överför till resespråk.
*Gå inte på den breda vägen, den som alla andra verkar gå på. Gå istället på den smala vägen där ni vandrar tillsammans med Jesus Kristus. Om ni går på hans stig, kommer ni under resan att upptäcka Guds plan och vilja för era liv. Ni kommer längs vägen förstå vad som är gott, fullkomligt och vad som gör Gud glad.*

**DEL 3 – Att tro och fortsätta att tro**

**ME** Vi är inne i en serie där vi talar om det kristna livet som en resa. Vi talade förra veckan om omvändelse, att få Guds tankar om livet, om Gud och om oss. Omvändelsen är starten på vår resa tillsammans med Jesus.

Det andra steget som vi ska tala om idag är TRO. Jesus sa ju: *Omvände er och tro på budskapet.* Tro är steg 2 på vår vandring med Jesus.

**WE** I Johannes texter märks det tydligt att vandringen hör ihop med tron. Johannes inte bara vandrade med Jesus i tre år på jorden utan fortsatte vandringen med Jesus tills han blev en gammal man. Då Johannes skriver sitt evangelium är han den som talar mest av alla om att tro, hela 98 ggr förekommer ordet.

Jag vet inte vad du får för associationer då du tänker på tro?

* Ibland har vi reducerat tro till att tro på Guds existens, att tro att han finns.
Men Guds mål har aldrig varit att få världen att tro på att han existerar.
Tro i bibeln är något annat…
* Tro är därför inte en övertygelse om att något är sant. Det är inte tron vi tror på, det är Jesus vi tror på. Tro är inte att vi övertalar oss själva.
– Jag tror att det ska ske, därför kommer det i Jesu namn att ske.
* Biblisk tro handlar mer om tillit, förtröstan och en övertygelse om att Gud är trofast, att Gud den han säger sig vara och att Han håller det han har lovat. Därför handlar tron om Honom… om att lära känna Gud, få en egen relation med Jesus genom den helige Ande. Att bekänna – Du är HERRE!

**GOD** I Johannes 3:16 förekommer ordet tro. *Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.* Det grekiska ordet för tro är i likhet med det hebreiska ordet synonymt med trohet och trofasthet. Johannes har därför genomgående valt att skriva ordet TRO i en grammatisk term som på svenska bäst beskrivs som ”presensparticip” och beskriver då något pågående. För att få betydelsen av Johannes användning, är det lättast att uttrycka det genom att skriva ”tro och fortsätta att tro”. Denna grammatiska form använder Johannes även på andra ord men med samma syfte, att göra oss trogna och uthålliga på vår väg. Ett exempel hittar vi i Joh 20:31 där Johannes berättar varför han skrivit sitt evangelium: *Dessa ord är nedskrivna för att ni ska tro ”och fortsätta att tro” att Jesus är Messias Guds son, och genom att tro ”och fortsätta att tro”, fortsätta att ha liv i hans namn*. Joh 20:31 Då vi läser bibeln med dessa ögon kastar det kanske nytt ljus även på Joh 3:16 *Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son så att de som tror “och fortsätter att tro” inte ska gå under utan fortsätta ha evigt liv. Joh 3:16* Vi har evigt liv, inte i oss själva utan i Kristus och därför behöver vi hålla oss till Jesus för att ha Hans eviga liv. 1 Joh 5:12

Förra veckan talade vi om att vi ska **OMVÄNDA** oss till Gud. Där vi bekänner att Han är Herre och att Hans vilja nu står över min vilja. Efter det längtar Gud efter att få se en trofasta pågående **TRO** i våra liv.
*- Gud, jag litar på Dig, led mig på dina vägar, låt din vilja ske i mig.
- Du är min Gud, låt mig lära känna dig och förvandlas av Dig.*

Tron är därför inte ett engångsbeslut som vi fattat vid ett tillfälle för länge sedan. Tron är en daglig vandring där vi kommer gå på rätt väg så länge som vi går med Honom. Det är det Jesus talar om i Johannes 15 ”*Om ni blir kvar i mig, kommer jag bli kvar i er.”* Joh 15:4 Omvändelsens nya sätt att leva behöver leda till att vi steg för steg väljer att ta hans hand och lita på honom. Han längtar efter att vi ska *fortsätta att vandra i fortsatt tro* på honom, inte bara tro att han finns, utan att vi verkligen fullt ut litar på honom.

Men, att tro och att fortsätta tro, kräver som i alla relationer att det finns en fortsatt överlåtelse. Ett brudpar som ger sina löften till varandra, må vara gifta på papperet, men om relationen ska växa och fördjupas räcker det inte att de en gång sa: *- Jag älskar dig.* Mannen och hustrun måste älska och fortsätta att älska varandra, för att relationen ska kunna fortsätta att vara levande, och det är där som vi också landar. **Vår tro är inte en religion där vi ska göra vissa saker för att finna nåd, tron är en relation med en levade personlig Gud.**

Då våra barn var små hade vi en trappa som svängde sista biten. Ibland kunde de ropa – Fånga mig! och så kastade de sig ut för trappen. Kärleksfull som jag är klev jag åt sidan och lät deras små huvuden smälla in i väggen. Allt för att de i kärlek skulle lära sig att inte lita på någon… självklart inte. Jag tog emot dem för jag ville att de skulle känna att de kan lita på sin pappa.

Den slags tillit och förtröstan vill Gud se i oss. Även om vi är lite dumdristiga ibland och kastar oss ut för trappen så gillar Gud att vi liter på honom. En tro som litar på: **att Gud är den han säger sig vara och som håller det han lovat.**

**Tron har 5 dimensioner**

**Den är historisk!**Detta är unikt. Kristen tro är inte en uppenbarelsereligion som bygger på att en person kommit i kontakt med Gud och fått en himmelsk uppenbarelse som man sedan förmedlar till världen.

Judisk-kristen tro bygger på Guds agerande i världen. Den bygger på verkliga händelser i historien och är inte vara byggd på andliga sanningar och principer. Gud kallade Abraham ut ur Kaldéen. Gud ledde Israels folk ut ur Egypten. Saul, David och Salomo har varit riktiga kungar i Israel. Judarna fördes bort som fångar till Babylon. Kejsar Augustus utfärdade faktiskt en förordning om skattskrivning. Jesus har verkligen funnits och Jesus död och uppståndelse är den antika händelese som vi med största tillförlitlighet vet har hänt. Vår tro bygger inte på sanningar, läror, och idéer… Kristen tro är historisk och Bibeln beskriver verkliga händelser och verkliga personer.

Kristen tro håller som förklaringsmodell för universums existens och hur livet på jorden uppkommit. Modern vetenskap är inget hot mot den kristna tron, snarast tvärt om. Ju mer vi lär oss om livet och universum, desto mer talar det för en Skapare.
I februari-mars hade vi en serie med temat ”Skäl att tro” gå gärna in och lyssna. Vi återkommer regelbundet till Apologetiska teman på våra Gudstjänster.

**Den är verbal!**Vi behöver uttrycka vår tro i ord. Lika mycket som jag med ord behöver berätta för mina barn och min fru att jag älskar dem. Det räcker inte med att jag känner kärlek. Den behöver uttryckas, bekännas och proklameras. I en vigselakt uttrycker man med ord sin kärlek och sin trohet till sin man eller hustru. Och om jag med mina ord inför andra skulle förneka att jag är gift med Åsa så förstör det och bryter ner kärleken.

Jesus sa de magstarka orden som utmanar oss på ett brutalt sätt: *Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen*. Matt 10:32-33

Att med sin mun uttrycka och bekänna vad jag tror på, det påverkar mig och dig mer än vi tror. Våra ord kan bygga upp eller bryta ner. Det gäller även för vår tro, de kan bygga upp tron och de kan bryta ner tron.

**Den är praktisk!**Det är med mina praktiska handlingar som tron visar sig. Mina barn kan säga att de litar på mig, men då de kastar sig ut för trappen, visar de att de litar på mig… och det är det jag kommer ihåg.

Kanske är det därför Jesus så mycket talade om pengar och ägodelar.
Vår tro avslöjas till stor del genom hur vi hanterar pengar.

Många av oss säger att vi inte kan leva utan Gud men lever som om vi inte kan leva utan pengar. Om Gud ber dig göra något som kostar så hamnar det lätt i en vågskål. Har jag råd att ge eller göra det Gud säger? Ofta kommer vi fram att vi behöver tryggheten som pengar ger. Då blir pengar det som vi egentligen tror på. Här är 10:e min räddning. Vi ger till Gud först 10% av vår inkomst innan vi gör något annat. Många gånger har det varit i tro, då vi egentligen inte haft tillräckligt för att klara månaden… men Gud håller att lita på. Egentligen tillhör alla mina pengar Gud men mitt givande hjälper mig att tro, lita på Gud.

Men det kan även röra sig om andra områden i livet.
Jesus bror Jakob sa: *Att en tro utan gärningar är död.* Starka ord!

Vilken plats får tron i ditt liv och vad gör du annorlunda för att du tror?

**Den är gemensam.**Det är som svensk nästan märkligt att läsa alla dessa bibelord där vi klumpas ihop med andra. Den som blir en kristen blir automatiskt en del av Guds familj. I vårt samhälle där vi hyllar individens frihet och där oberoende är ideal, talar bibeln om vårt ansvar för andra och vårt beroende av andra.

Paulus går till ock med så långt att han säger att vi inte kan förstå Gud på egen hand. I Paulus återkommer till detta till exempel i Efesierbrevet där han skriver: *Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de helige förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Krist kärlek som är väldigare än all kunskap.*

Att tro på Jesus på egen hand utanför Guds församling kommer alltid lämna dig vilsen, rotlös och frustrerad. Utanför Guds församling kan du aldrig fullt ut lära känna Gud.

Nu sa jag det!!! ;-)

**Den är personlig.**Tron får aldrig bli privat, MEN den är personlig. Att säga att tron behöver vara personlig innebär att vi inser att Gud inte bara älskar hela världen, utan att Gud också älskar mig. Jag inbjuds till en personlig relation med Gud själv och Han som älskade mig redan då jag var en syndare Rom 5:8 vill lära känna mig. Det är denna personliga förtröstan som Jesus återkommande talar om då han vill att vi ska kalla Gud för vår Far och lita på honom med allt vi är och har. Den nära personliga tron kulminerar då vi likt Jesus kan be: - *Ske inte min vilja utan din* Luk 22:42. Den personliga tron handlar till slut om att jag vet att han finns, eftersom jag pratade med honom i morse.

**YOU** Det är den slags tro som lärjungarna gav uttryck för då de fick frågan av Jesus. Jesus hade gjort saker och sagt saker som fick många att lämna Jesus. Jesus nya tankar störde och var obekväma. Man insåg att om vi ska följa Jesus kommer det att kosta på. Då Jesus frågade lärjungarna om de också skulle lämna honom sa de: *Herre till vem skulle vi gå, du har det eviga livets ord.* Vi förstår att vi bara hos Gud och i gemenskap med Honom finner livets mening.

**WE** Gud vill lära känna oss, att vi litar på honom och tror på Honom.
Jag är nyfiken på hur mitt liv skulle se ut om jag fullt ut litade på Honom.
Om jag fullt ut litade på Gud för min familj, min ekonomi, mitt arbete…

 Jag är nyfiken på hur Immanuel skulle se ut, om vi tillsammans fick *fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Krist kärlek som är väldigare än all kunskap.*

Gud vill så mycket mer…
Vi behöver sträcka oss mot en tro som stavas tillit, förtröstan och trohet.
En tro som säger: *- Herre till vem skulle vi gå, du har det eviga livets ord.*En tro som säger: *- Ske inte min vilja, utan din.*

**DEL 4 – Död och begravd, men full av liv**

**ME** Vi är inne i en serie där vi talar om livet som en vandring eller resa. Den kristna tron är inte ett liv på en busshållplats där vi väntar på att den himmelska bussen ska komma och ta oss hem till himlen. Kristen tro beskriv inte i bibeln som att vi kan köpa en biljett så är allt klart. - Tro på Jesus, - be en bön så kommer du en dag till himlen... Nej!
Som vi hörde förra veckan beskrivs tron mer som en resa eller vandring. Det finns ändå en del avgörande punkter på resan som man klart kan sätta in som en tydlig hållplats. Omvändelsen där vi får Guds nya tankar är något som pågår hela livet, tron växer och fördjupas alltmer längs vägens gång. Men dopet i vatten är en engångshändelse men som har stor betydelse för resten av den kristna vandringen.

**WE** Vi är så glada att vi ständigt får fylla dopgraven med vatten och döpa människor till Jesus. Dopet är en viktig milstolpe i vår vandring med Jesus. Dopet i vatten är ett synligt tecken för min omvändelse och tro, men den är också en händelse där Gud i allra högsta grad är aktiv och verksam.

**GOD** På pingstdagen, församlingens födelsedag predikade lärjungarna om Guds väldiga gärningar. Petrus steg fram och berättade om Jesus och vad han har gjort. Många kom till tro på Jesus och frågade: Vad ska vi göra? Petrus svar var då: *Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige Ande som gåva.* Här får vi en känsla av att dopet är det centrala. Omvänd er och låt er döpas = Då blir ni förlåtna och får en dyrbar gåva. Samma betoning har flera av NT författare att dopet är något centralt och viktigt.

Jag minns mitt dop ganska oklart, jag vet att jag var nio år och min pappa som då också arbetade som pastor skulle döpa mig och min bror Patric i Filadelfia-kyrkan i Linköping. När det var min tur, klev jag ner i vattnet och min pappa sänkte ner mig helt under vattenytan. Vad jag kan minnas var det inte något storslaget som hände just då. Jag hade inga visioner eller syner, men ändå var allt annorlunda. Jag hade beslutat att följa Jesus och nu skulle jag följa den väg som Jesus hade stakat ut för mig. Då vi sänks ner i dopgraven händer det något mer än att vår kropp blir blöt. Då jag läser bibeln inser jag med fascination att de flesta bibelord om dopet, inte alls handlar om mitt val eller vad jag vill säga med mitt dop, i stället betonar ordet vad Gud gör i dopet. Precis som med omvändelsen och tron är dopet något där både människan och Gud är aktiva. Visst är dopet även en bekännelse och ett tydligt ställningstagande då vi offentligt visar på vår tro, men om det stannar vid det, missar vi något viktigt och avgörande.

**Dopet som reningsplats.**

Då Annanias besökte Saulus som sedan blev Paulus var alla rädda för honom. Han hade ju förföljt det kristna. Men på Guds uppdrag gick Annanias till Paulus och då säger han *Tveka inte! Åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder.* Apg 22:16

I ett stycke som handlar om man och kvinna slänger Paulus in en mening om dopet. Han säger *Ni män, älska era hustrur så som Kristus själv har älskat kyrkan (församlingen) och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan (församlingen) träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och fläckfri skulle den vara.* Vi ska inte tala om äktenskapet här, men för Paulus är det uppenbart att han ser dopet i vatten och ”dopordet” som något centralt då vi talar om församlingen. Reningsbadet i vatten hör ihop med att vi kan komma till Gud i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Dopet till Jesus renar oss från synd.

**Dopet som begravningsplats.**

*Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom…* Rom 6:3-4 Att se dopet som en begravningsplats är en central del av vår förståelse av att vi döps in i Jesus död. I Kolosserbrevet skriver Paulus att vi ”*begravdes med honom i dopet*” och att vi genom dopet blev av med vårt gala liv Kol 2:12. Det sker något definitivt i den begravningen, den gamla människan som förtjänade syndens straff, finns inte längre kvar. Paulus säger att *det är så vi ska se på oss själva, i Kristus är vi döda för synden men lever för Gud* Rom 6:11. Dopet som en begravning förstärks i vårt svenska språk då vi gett platsen det passande namnet dopgrav. På samma sätt som Jesus dog och begravdes så ska våra gamla liv dö och begravas.

**Dopet som födelseplats**

”*Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”* Rom 6:3-4

Samtidigt som vi i begraver vårt gamla liv sker något stort och fantastiskt. I dopet uppstår vi till ett nytt liv med Kristus. På samma sätt som Gud uppväckte Jesus från döden kommer Gud uppväcka oss till ett nytt liv. Ett liv där vi *vandrat ut ur mörkrets rike och kommit in i Guds älskade sons rike* Kol 1:13. Vi förenas i dopet med Jesus död och uppståndelse *där det gamla är förbi och nu har något nytt kommit. 2 Kor 5:17*

En människa som i tro låtit döpa sig kan se tillbaka till den dagen och med frimodighet säga: djävul, synd och död, ni har inte längre någon makt över mig. Jag är död för synden men lever för Gud. Rom 6:11 Djävulen som är den här världens härskare har förlorat sin makt över mitt liv. För honom är jag förlorad, men, jag är funnen av Gud. Jag är genom dopet en del av Guds rike och en del av Guds nya folk, den levande Gudens församling. 1 Tim 3:15

**Dopet som sätt att leva.**

Dopet är precis som tron en gåva, som jag tidigare sagt är majoriteten alla bibelord om dopet kopplat till vad Gud gör i dopet. Gud tar denna fysiska handling och verkar i den med sin egen enorma styrka och kraft. På samma sätt som en frukt på kunskapens träd fick konsekvenser för vår relation med Gud och nattvarden ger oss gemenskap med Jesus, är dopet en fysisk handling där Gud är verksam och visar sig.

*Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”* Rom 6:3-4 Tack vare dopet är vi begravda och uppväckta till ett nytt liv. Paulus använder *peripateō* här i texten vilket lyder *Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall* ***VANDRA*** *i ett nytt liv.*

Paulus fortsätter med att säga: *När vi nu har dött med Kristus* (Blivit döpta) *är vår tro att vi också skall leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla.* *När han nu lever, lever han för Gud.*(Det var Jesus, men lyssna till hur det tillämpas på oss)*Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Rom 6:8-11* Även om dopet är en viktig och tydlig punkt på vår vandring med Jesus är det en förutsättning och avgörande för hela vår vandring.

**YOU** Då du har döpts in i Kristus har något verkligt skett.
1. Synden och djävulen har förlorat sin makt över dig
 – eftersom vi är döda och begravda med Jesus genom dopet.

2. Du lever nu ett nytt liv med Gud
 – eftersom vi har uppstått med Jesus Kristus genom dopet.

3. Du är nu en del av Guds familj, hans församlingen
 – eftersom vi genom reningen i vatten och dopordet nu har helgats, renats från
 all fläck och skrynkla.

Eftersom dopet är allt detta så är dopet så mycket mer än en milstolpe. Den är sättet vi vandrar på då, vi vandrar på Guds väg.
Omvändelsens nya tankar får oss att se och förstå vad Gud vill.
Tron hjälper oss att lita på Gud helhjärtet
I dopet har vi dött bort från vårt gamla liv och lever nu ett nytt liv med Jesus.

**WE** Nästa gång djävulen knackar på din dörr kan du säga, för dig är jag som död, du har ingen makt över mig… jag lever nu för Gud.

Som döpta kan vi säga som Paulus i 2 Kor 5 att *den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla är förbi och något nytt har kommit.* Det är det nya liv som vi behöver vandra i varje dag, tillsammans med Honom.

**DEL 5 – Fylld av helig Ande**

**ME** Att se på det kristna livet med Gud som en resa har vi sagt är en central förståelse för hur det kristna livet ska förstås och levas. Vi kommer möta uppförsbackar, återvändsgränder, vi kommer ta et steg fram för att sedan behöva ta två steg tillbaka. Det som är såååå spännande med det kristna livet är att Gud redan från början hade tänkt att vandra med oss.

**WE** Jag vet inte hur det är med dig men tanken på att vandra med Gud är ju väldigt lockande. Det står i 1 Mos 3 hur Gud kom vandrande i trädgården i den svala kvällsbrisen. Tänk er att ta en kvällspromenad med Gud, där vi talar om dagen, livet och allt som hänt. SÅ vill jag ha det!!!

Då sedan Människan valde att gå bort från Gud och gå sina egna vägar… vägar som Jesaja slog fast har lett oss vilse.

Då Mose kallades att leda folket ut ur Egypten säger Gud – Jag ska gå med er! Och ett tecken på Guds närvaro var att det om dagen syntes en molnpelare och om natten en pelare av eld över tabernaklet, det tält där Guds närvaro fanns. Men trotts att Gud vandrade med Israels folk vandrade de ständigt iväg från Gud. Gud fanns där utanför…

…Så gång på gång sa Gud genom sina profeter att en dag ska jag inte bo ibland er, ni ska då inte ha lagen på stentavlor utan Gud kommer själv fylla våra hjärtan med sin Helige Ande och skriva lagen på våra hjärtan.

Så kom Jesus, han var fylld av nåd och sanning. Jesus själv Gud, vandrade åter ibland sitt folk, men denna gång som människa. Han kom för att leda oss hem till Gud igen och han kom för att göra det möjligt att skriva lagen, inte på tavlor av sten, utan i våra hjärtan.

**GOD** I Apg 2 står det *När pingstdagen* (Minnesdagen av att Mose hade fått lagen på stentavlor) *kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. Apg 2:1-4*

På pingsten år 33 kom Guds Ande över lärjungarna och de fylldes av en kraft, och en frimodighet som förvandlade dem. Men det stora var att Gud nu åter kunde vara med oss ständigt. Vi behöver inte vänta till den svala kvällsbrisen för att få tala med Gud, han vill bo i oss, vandra med oss och han vill vara vår hjälpare genom hela livet.

Där känns det nästan som jag kan avsluta predikan…

…men jag har mer att säga! ☺

Ibland tänker vi på den helige Ande som en osynlig, tyst närvaro som finns här inne som ett bevis på att jag tillhör Gud. Andra ser den helige Ande som något av en extrautrustning i livet. Anden ger oss gåvor, kraft, kan ge oss profetiska tilltal och får oss att påtagligt uppleva Guds närvaro i våra liv.

Jag vill påstå att båda har rätt men ändå fel.
Den primära uppgiften den helige Ande har i våra liv är att dra oss närmre Jesus och upprätta och möjliggöra vår gemenskap med Gud. DHA är Guds närvaro i våra liv.

Han kallas för hjälparen (Parakletos)

Han kallas för Jesu Ande
Han kallas tröstaren, livgivare, kraft, styrka och sanningens Ande.

Alla dessa ord visar att Anden inte alls bara är en tyst, passiv närvaro i våra liv även om han bor här i oss. Han vill vara AKTIV, LEVANDE, VERKSAM i oss. Därför kan vi läsa att han talar, ropar, varnar, ber, vädjar, sörjer…

Den helige Ande sågs i NT aldrig som en extra utrustningen. Han är själva grejen.

Han är själva motorn i våra liv. Innan Jesus lämnade lärjungarna sa han: *Stanna här tills ni blir rustade med kraften från höjden*. Jesus ville och såg fram emot att hans vänner skulle bli bärare av Guds närvaro.

Petrus sa: *Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga Anden som gåva.” Apg 2:28*

Detta vara viktigt för de första lärjungarna, så när Filippos kom till Samarien kom folket till tro och lät döpa sig, men de hade ännu inte fått den helige Ande står det. Vad gjorde man då. Då sände man dig Petrus och Johannes och då de lade sina händer på de nya lärjungarna fylldes de med Helig Ande. Det var så påtagligt att trollkarlen Simon sa att – Den kraften vill jag också ha.

Då Paulus senare kom till Efesos mötte han 12 lärjungar. De var döpta och Paulus första fråga var då – *Har ni fått helig Ande sedan ni kom till tro*. Men de hade inte hör något om någon helig Ande, Då frågade Paulus, med vilket dop döptes ni då? Med Johannesdopet, då klarnade allt. De hade omvänt sig, med de hade ännu inte börjat tro på Jesus så han presenterade Jesus för dem och han döpte dem i Jesu namn. När han sedan lade sina händer på dem blev de uppfyllda av helig Ande och talade nya språk och profeterade.

DHA är en verklighet, och inte bara en passiv tyst närvaro. Han vill tala till dig och han vill ge dig kraft och frimodighet att tala om Jesus och göra Jesu gärningar.

Jag vill bara kort gå in på 2 saker som Anden gör.

1. Han ger gåvor som blir till nytta.

1 Kor talas det om 9 olika gåvor. Övernaturlig som jag i mig själv inte kan göra. Syftet är att de ska göra nytta… bygga upp församlingen… visa på Jesus.

1. Han låter frukt mogna.

En frukt med 9 smaker.
Syftet är att forma oss till att bli mer lika Jesus. Inte göra oss stukade, krympta utan få oss att blomma ut i allt det Gud har för dig och mig.

((Ev. 1 Kor 13 där man läser kärleken, sedan Jesus sedan Anders.))

**YOU** Den helige Ande är en verklighet, du behöver aldrig mer vara ensam.

Gud vill ge dig den kraft du behöver, den hjälpare du behöver för att vandra på Guds vägar, uthålligt och frimodigt.

Den helige Ande vill förvandla dig till att bli mer lik Jesus.

Då inser vi bara att vi behöver mer av Helig Ande.
Han är ingen mystisk, tyst, energi… han är en person som du kan lära känna.

Den helige Andes största längtan är att du ska älska Jesus mer.
Och att du ska älska dom som Jesus älskar.
Så att alla förstår vem Jesus är genom dina gärningar och ord…
 …och genom DHA gåvor och frukt i ditt liv!

**WE** **Ef 5:18** Berusa er inte med vin, där börjar ett liv i laster. Låt er uppfyllas av helig Ande. **PRESENS IMPERATIV PASSIVUM** NU BEFALLNING LÅT DIG UPPFYLLAS

DHA är Guds gåva till oss.
Alla har inte fått den gåvan, vi behöver ta emot den.
Vi behöver välja att ständigt låta oss fyllas.
Vanligaste sättet i NT och idag är genom handpåläggning.

Du kan vara född av Guds Ande utan att vara uppfylld av Ande (Andedopet)

…jag ser det som steget från att Anden är en tyst, passiv Gudsnärvaro till att han leder, formar, förvandlar och ger kraft.

Är det inte det vi alla längtar efter och vill se mer utav? Kom helig Ande!!!!

**DEL 6 – Vidare på frälsningens väg**

 **ME** Idag kommer vi att avsluta vår serie om ”en lärjunges resa”. Som vi tidigare talat om är inte den kristna tron ett beslut som placerar oss på en busshållplats i väntan på att den himmelska bussen ska ta oss hem. Den kristna tron är en vandring, att göra Jesus till Herre är ett livslångt beslut, där vi är kallade att tro och fortsätta att tro.

**WE** Ibland funderar jag på om vi skulle behöva se över vårt språkbruk. Vi talar ibland som tron och frälsningen som om det är något vi klarat av, typ: *- Jag blev frälst när jag var 19 år*. Men sanningen är den att vi enligt bibeln språkbruk inte borde tala om frälsningen som en punkt i livet, som ett sträck vi kan passera och så är vi frälsta. Då vi i nya testamentet läser de olika bibelord som talar om vår frälsning så används det grekiska ordet ”sōzō”. För alla oss bibelnördar är det intressant att gräva ner sig och se på bibelns grammatik och hur orden används.

**GOD** Ibland finns det nyanser som vi går miste om då texterna översätts till det svenska språket. Bibelns författare använder tre olika tempusformer, dåtid *(supinum)*, nutid *(presens)* och framtid *(futurum)* då de talar om att räddas eller att bli frälsta. Vi kan läsa om att vi har blivit frälsta, att vi håller på att frälsas och att vi en dag kommer att bli frälsta.

Ett exempel på dåtid finner vi i Paulus andra brev till Timoteus, där skriver han att Gud *har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början.* 2 Tim 1:9Det här är ett bra exempel på hur vi kan se tillbaka på starten av frälsningens väg. Frälsningen beskrivs här som något som redan har skett och grunden till den är Jesus död på korset.

Samtidigt skriver Petrus i sitt första brev att vi *nu räddas av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. 1 Pet 3:21* Vi kan med andra ord både se tillbaka på vår räddning samtidigt som vi nu räddas och lever i vår frälsning nu.

Den tredje tempusformen finner vi bland annat i Romarbrevet då Paulus skriver: *Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv.* Rom 5:9-10

Bibeln talar med andra ord om vår räddning som något som **1.** har skett **2.** något som sker och **3.** något som ska ske. Sammanställer vi alla de olika bibelorden i nya testamentet med ” sōzō” träder ett intressant och tydligt mönster fram. Faktum är att majoriteten av texterna om vår frälsning lägger den i framtiden och talar om att vi är på väg att räddas och att vi kommer att frälsas. Det innebär att för alla oss som tror på Jesus, är frälsningen dåtid, nutid och framtid samtidigt, just av den enkla anledningen att frälsningen är själva vägen vi går på och inte et sträck vi passerar. Vi lever i vår frälsning och har en del bakom oss och något helt fantastiskt framför oss. Det är först då vi uthålligt vandrat hela vägen som vi kan nå fram till målet som är, *våra själars räddning.*1 Pet 1:9

Kanske är det här helt nya tankar för dig som vänder upp och ner på hur du uttrycker din tro och ser på din egen frälsning. Jag vill ändå be dig överväga alternativet att förändra ditt sätt att tala om ditt kristna liv och jag hoppas att det kan leda till att du faktiskt får en större bild av vad livet med Jesus innebär. Den räddning och frälsning som Jesus kom för att ge oss har alltså skett, den håller på att ske och den kommer fullbordas då Jesus kommer tillbaka. Det går därför inte att placera bibelns ”sōzō” på en enda punkt på en tidsaxel och säga, där blev jag frälst, just av den enkla anledningen att vi ännu inte fått del av hela Guds räddning, men, vi är på god väg att räddas.

Då ängeln sa att jungfrun Maria skulle ge barnet namnet Jesus var det ett namn som berättade vem han var och vad han skulle göra. Jesus kommer från det hebreiska namnet Jeshua som betyder ”Gud räddar/frälser” och den fråga vi då måste ställa oss är, vad är det Jesus kom att rädda oss ifrån? En del kanske skulle gissa på att Jesus kom för att rädda oss från helvetet, men det är snarare en konsekvens av hans räddning. Då Johannes döparen plötsligt stannade upp, lyfte sin arm och pekade på Jesus sa han orden: *Se Guds lamm, som tar bort världens synd.* Joh 1:29 Det är faktiskt synden som är den största anledningen till att Jesus kom till jorden, och det är också det som korset ytterst handlar om. Jesus kom för att frälsa/rädda oss från synden eftersom det är synden som skiljer oss från Gud. I den bemärkelsen är jag inte frälst än, eftersom synden fortfarande påverkar mig i allt för stor utsträckning. Som vi tidigare varit inne på är det synden som är vår stora fiende.

För att göra det lite enklare kan vi använda oss av tre klassiska teologiska uttryck för att bättre förstå hur Jesus räddar oss från synden. De tre orden är:

**1. Rättfärdiggörelse
2. Helgelse
3. Förhärligande**

Tre ord som vi ofta återfinner i bibelns texter. Dessa tre teologiska uttryck stämmer också bra överens med de tre tempusformer som vi talade om tidigare. Som kristna har vi blivit **1.** rättfärdiga (dåtid) **2.** vi helgas (nutid) och **3.** en dag kommer vi att förhärligas och bli fria från denna syndiga kropp (framtid). Om vi valt att göra Jesus till Herre har vi blivit rättfärdiga och kan nu leva i ett rätt förhållande med Fadern. Paulus säger dessutom att vi har helgats, och gjorts heliga. Detta stärker ytterligare bilden av att vår frälsning inte är en trestegsraket bestående av tro, dop och Andedop och att vi sedan är redo för himlen. Dessa tre begrepp beskriver tillsammans det som bibeln kallar frälsning eller räddning.

Om vi då återvänder till resans språk kan vi säga att då vi omvänder oss och tror på Jesus gör vi ett vägval. Vi väljer att tro på honom som är vägen, sanningen och livet och vi påbörjar då vår vandring på frälsningens väg. Den vägen finner vi på andra sidan en smal port där vi genom Jesus Kristus har blivit **rättfärdiga**, det vill säga att vi blir förlåtna, frikända och får ett rätt förhållande med Gud. I rättfärdiggörelsen blir vi fria från syndens straff som är döden. Som förlåtna och frikända har Anden fött oss på nytt och vi är nu Guds barn och vi har fått ett nytt himmelskt medborgarskap. Kanske skulle vi tala mindre om frälsningsvisshet och mer om rättfärdiggörelsevisshet, men det är nog ett allt för långt och krångligt ord att använda.

Jag kan se att vi får problem om vi gör frälsningen till en punkt på resan istället för att vara själva resan. Frälsningen är inte en hållplats vi passerar på vägen till himlen utan vägen vi färdas på. Då jag döptes och lämnade min gamla väg bakom mig fick jag den stora nåden att ta emot Guds Ande som min nya reskamrat. Längs frälsningens väg får jag steg för steg **helgas**, det vill säga att jag bit för bit kan bli allt friare från syndens inflytande i mitt liv. Paulus uttrycker det md orden att vi *arbetar med fruktan och bävan på vår frälsning. Fil 2:1* Att helgas är en naturlig reaktion på det faktum att Gud gjort mig rättfärdig.

Helgelsen är en livslång process som startade i rättfärdiggörelsen och som slutar då jag en gång får möta min Herre och skapare. Först då kommer jag att **förhärligas** och bli helt fri från syndens närvaro. Den dagen kan jag med frimodighet och hög röst utropa: - Jag är nu räddad, nu är jag äntligen frälst!

Att bli en kristen är starten på en livslång vandring där vi som rättfärdiga får vandra i helgelse mot ett mål att en dag bli förhärligad. Det är en daglig vandring, att dagligen ta upp vårt kors och följa Jesus. Varje ny dag är en ny resdag. När hinder reser sig på din väg eller om vägen läggs i dödsskuggans mörker är du inte ensam. Gud har aldrig lovat en enkel vandring, en snabb och smärtfri resa utan snarare en resa där vi dagligen får snöra på oss vandringsskorna, se över vår riktning och noga se upp med att vi vandrar på rätt väg. MEN… vi kommer aldrig behöva göra resan på egen hand. För det första har Gud gett oss sin Ande som hjälpare, vägvisare som reskamrat. För det andra har Gud satt dig i en församling där du möter andra vandrare som har blicken fäst på Jesus. Det som förenar oss är att vi alla har valt att tacka JA! till Jesus kallelse att följa honom.

**YOU** Jag vet inte var du är på din vandring på frälsningens väg.
Kanske är du precis i början där du omvänt dig och börjat tro.
Andra har döpts och försöker klura ut hur allt detta med Gud fungerar.
Andra av oss har tagit emot den Helige Andes liv och kraft som förvandlar.

Oavsett var vi är på vår resa med Jesus så ligger det bästa framför.
Då vi ska få möta Honom ansikte mot ansikte.

**WE** Församlingen är en gemenskap där vi tillsammans får hjälpa varandra på den vägen. Ingen av oss är färdiga, vi är alla vandrare.

Min stora sorg, som egentligen är Guds stora sorg, är att det finns allt för många som ännu inte upptäckt frälsningens väg!!!

Det är församlingens… egentligen din och min största kallelse… att göra alla folk till lärjungar. Det finns många vägar vi kan gå på genom livet… men bara en som leder till det eviga livet. Det är vår skyldighet som Jesus lärjungar att göra allt vi kan för att leda fler in på frälsningens väg.