**ПАСХАЛЬНА ПРОПОВІДЬ 2025**

**ПРОПОВІДЬ, Великодня неділя, собор у Фредрікстаді, 20 квітня 2025 року**

**Biskop Kari Alvsvåg**

**Смерть не мала сили втримати Його!**

Це слова учня Петра. П'ятдесят два дні минуло відтоді, як він відрікся від своїх стосунків з Ісусом. Тричі він відповідав: Я не знаю Його! Тоді проспівав півень, як і пророкував Ісус, і Петро дізнався про це сам: Навіть цього я не витримав. Я невдаха.

П'ятдесят два дні потому, після неймовірного відкриття порожньої гробниці. Після кількох зустрічей з воскреслим Ісусом, які справді вражають. Вони не вражаючі, немає диму, вогню, бурі, коли Ісус знову з'являється живим. Це більше схоже на крихку тишу. Ісус лагідно і тихо розмовляє зі скорботною Марією. Він повертається додому до своїх учнів і вітає їх з миром. Він розпалює вогнище на березі моря, смажить рибу і пече хліб, щоб вони могли поїсти після риболовлі всю ніч. Петро, невдаха, отримує другий шанс. Ти любиш мене, Петре? запитує Ісус. І Петро відповідає з опущеними плечима винного і паралізуючим почуттям сорому: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе.

Щось відбувається. Петро випрямляє спину. Він промовляє до величезного натовпу. І він наголошує:

**Смерть не змогла його втримати!**

Христос воскрес! Так, він воістину воскрес!

Встаньмо і заспіваймо разом з Петром, Марією та іншими, хто дивився на порожній гріб:

Він воскрес, велика заповідь!

Мій Бог примирився,

Небеса мої тепер відкриті!

Переможна смерть мого Ісуса

Стріли осуду зламала

І розтрощила зброю темряви!

О голос, моя втіхо!

Його перемогою,

якою я володію,

пекло тремтить.

Він був мертвий, але ось, він живе!

Гробниця була порожня. Марія була першою, хто це зрозумів. Вона прокинулася рано, можливо, не спала всю ніч. Скорбота була такою великою. Звуки бичування Ісуса. Натовп кричав: «Розіпни його!». Вага тіла, коли його знімали з хреста і клали до гробу. Вона не могла заспокоїтися. Тоді вона встала, хоча надворі ще була непроглядна темрява, одягнулася і пішла подивитися на гробницю. Можливо, щоб спробувати зробити її реальною. Спробувати зрозуміти його. Він помер. Ісус помер.

Але камінь перед гробницею був відвалений. Вона біжить на пошуки Петра і зустрічає його та ще одного учня на прізвисько «учень, якого любив Ісус». Тоді вони теж починають бігти. І вони потрапляють до гробу. Там вони знаходять лише лляне полотно, в яке було загорнуте тіло Ісуса. І хустку, яку Ісус носив на голові. Ці дві речі не на одному місці. Вони бачать порожній гріб, лляну тканину і хустку. І вони повірили. До цього моменту вони не розуміли, що мав на увазі Ісус, коли говорив їм про те, що з Ним станеться.

Біля гробу Марія плаче. У відчаї від того, що тіло, труп, тепер також зникло. Вона стоїть на світанку, виснажена нічним пильнуванням, і її ноги замерзають від роси, яка змочила пальці її відкритих сандалій. Її пронизує озноб. Але ось крізь листя дерев пробиваються бліді промені ранкового сонця, і починають співати птахи. Потім вона бачить садівника. Розпочався робочий день. Може, він знає, де тіло? Тільки тоді, коли чоловік кличе її на ім'я: «Маріє!», вона впізнає його. Це Ісус. І вона звертається до нього, як завжди: Раббі! Учителю!

Марія вирішує в своєму серці:

**Смерть не була достатньо сильною, щоб утримати Його!**

Від Єрусалиму до краю землі звучать ці слова вже дві тисячі років. Вони оселилися серед людей по всьому світу. Вони змінили життя людей, вони змінили хід історії, вони змінили долю Всесвіту.

Хто була ця людина, яка померла там, у певному місці, у певний час, у певній реальності? Це не казка. Це не був час. Це сталося в Єрусалимі. Саме в Гетсиманському саду Ісус тремтів від страху так, що піт стікав краплями крові на землю. Саме на подвір'ї храму Петро відрікся від Ісуса. Саме на вулицях Єрусалиму Ісус ніс свій хрест, його штовхали, він падав, йому допомагав Симон з Киринеї. Саме в саду, недалеко від Голгофи, тіло Ісуса було покладене в нову поховальну печеру. Це не слід розуміти як міф чи казку. Ні, історії про життя, смерть і воскресіння Ісуса оточені фактами, описами свідків, звуками і запахами, і в них треба вірити як в правдиві і реальні.

Цими справжніми дорогами в Єрусалимі християни знову йшли у Велику п'ятницю цього року. У потужному екуменічному хрестовому поході з християнами з різних конфесій. Зараз їх стало менше, християн у країні Ісуса. Війна вбиває багато палестинців, і церкви в Газі сильно постраждали. Війна також дає про себе знати на Західному березі річки Йордан. «Це жахливі часи для палестинського населення. Це дійсно важкі дні для християн і для церков. Всі, хто може, залишають країну. Ви можете собі уявити Вифлеєм, Єрусалим без християн? Це було б так трагічно. Молімося за християн і за святкування християнської Пасхи в рідній країні Ісуса. Молімося за лідерів Ізраїлю, щоб вони закінчили війну, припинили бомбардування і знайшли мирні рішення для подальшого розвитку. Молімося за лідерів Хамасу, щоб вони звільнили заручників і знайшли мирні рішення для подальшого розвитку. Підтримаймо нашу сестринську церкву ELCJHL, Палестинську Церкву в Йорданії та на Святій Землі, грошима, щоб вони могли продовжувати свої богослужіння та активну роботу зі школами та іншими справами для всього палестинського населення.

Але присутність і любов Ісуса не обмежується місцями, де ходив сам Ісус. Бо Ісус - це більше, ніж людина, яка колись жила. Ісус є Богом, частиною Трійці, і завжди є носієм вічного. Ісус - творець, присутній від початку світу як творче слово, як Логос, і коли Ісус народжується на землі у Вифлеємі як людина, це сам творець входить у творіння. З тілом, межею, на час, а не тільки на вічність. Ісус Христос є правдивим і ясним вираженням того, ким є Бог. Бог страждає з усіма, хто страждає, і у власному плачі Ісуса на хресті: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Весь людський досвід залишення Богом охоплений повною солідарністю зі страждаючою людиною. Воплочення, втілення Бога не закінчується. Бог є з нами в реальному світі, розділяючи наші страждання.

Тому, коли в українському місті Суми на Вербну неділю підривають бомби і вбивають людей, які йшли на богослужіння. Тоді Бог впадає у відчай разом з усіма, хто плаче, і цвяхи, які пронизали руки Ісуса і зробили рани, вони відчувають, як Бога знову б'ють по шкірі, кістках і плоті, і Бог страждає. Коли українську біженку відвертають на кордоні, покидає влада, яка не хоче її впізнати, Ісус знає, що вона переживає. Він сам був відкинутий. Немає меж жорстокості і болю, які знає Ісус. Його вбили, поклали до гробу. Він сходить до гробу. Він є з усім і з усіма, хто страждає, в співчутті, яке ніколи не закінчується.

Але слова Петра все ще звучать правдиво:

**Смерть не змогла його втримати!**

Ви бачили вівтарний образ тут, у церкві? Я люблю цей вівтар. Адже жодне з чотирьох Євангелій не описує, як він виглядав, коли Ісус вийшов з гробу. Гріб порожній. Незважаючи на це, а можливо, саме через це, це один з найулюбленіших мотивів у вівтарних образах. Ісус виходить з гробу. І подивіться на це! Тут не зображено м'якого виходу з гробу. Ні, Ісус майже вистрілює з гробу, як потужний промінь у фонтані світла, він простягає руки, тканина навколо його тіла розвівається, а енергія бризкає золотом і червоним, і ви відчуваєте, як це тіло наповнюється силою, міццю і життям!

Я ніколи не забуду маленького трирічного хлопчика, якого зустрів тут, у церкві, кілька років тому. Його молодший брат збирався охреститися, і я зустрівся з ними для співбесіди перед хрещенням. Він був таким допитливим хлопчиком, і я бачив, як його очі мандрували по всій церкві, коли він увійшов, він помітив величезну висоту, вибрав лаву, а потім помітив вівтарну частину. Тоді він на повній швидкості побіг по проходу, поки не досяг вівтарного кільця, і там він підстрибнув так високо, як тільки міг, простягнув руки вгору і наслідував Ісуса всім своїм тілом!

Цей момент живе в мені як надзвичайно потужний вираз того, що воскресіння Христа означає для нас сьогодні. Тому що втіленням, життям Ісуса як людини у світі, смертю і воскресінням Триєдиний Бог перевернув долю світу. Христос відкриває Бога як того, хто віддає себе, не контролюючи. Христос створює простір для свободи і взаємності, без примусу. Спасіння - це релятивний союз з триєдиним Богом, в якому праведність дається нам як дар. Ісус кличе нас на ім'я. Як покликав Марію в першу пасхальну неділю.

**Втілення не закінчується.** Бо Ісус є той самий вчора і сьогодні, і навіть назавжди. Солідарність Бога з людством вічна, і через Ісуса ми бачимо, як і чим є Бог: Любов, світло і життя. Зв'язок, спасіння і визволення. Христос - це обличчя Бога, звернене до нас, людей, і ми запрошені стати частиною Христового тіла у світі. Через хрещення ми з'єднуємося з Христом, прищеплюємося до Його тіла і поділяємо Його життя, смерть і воскресіння.

Це союз з триєдиним Богом, і наше покликання - відображати Ісуса у світі.

Трирічний хлопчик зробив це. Він віддзеркалив Христове воскресіння стрибком! Покликання Церкви, покликання християн - віддзеркалювати розум, дії і волю Ісуса в сучасному світі. Проявляти милосердя, робити вчинки співчуття, свідчити про Ісуса. Засуджувати всяке зло і закликати до покаяння. Творити мир.

Воскресіння Ісуса Христа показує нам, що смерть не матиме останнього слова. Світло і життя завжди знайдуть свою дорогу. І це не тільки колись у майбутньому, у вічності, коли ми побачимо Бога таким, яким він є. Ні, це відбувається вже зараз. Бо Царство Боже наблизилося. **Воскресіння не закінчується.** Сили воскресіння є тут і зараз. Вони сяють там, де люди творять добро, вони діють там, де закінчуються війни, вони процвітають там, де діти можуть рости в безпеці, вони дають про себе знати любов'ю між людьми, любов'ю до природи, любов'ю до Бога, який є нашим творцем, визволителем і дарувальником життя. Бога, який дарує всяке добро, який є любов'ю, світлом і життям. Бога, який є мир.

Я говорю з Петром.

**Смерть не була достатньо сильною, щоб утримати його.**

Ми можемо жити у вірі, що воскресіння ніколи не закінчується. Темрява не переможе світло. Сонце завжди буде сходити!

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, що був, є і буде єдиним істинним Богом на віки віків. Амінь.