*Aldrig ska jag glömma,*

*de ord som jag fick höra
Vad som än oss händer*

*vill dom ge oss kraft och mod*

**Englesong og julestemning**

Det er englar i alle former og fasonger rundt oss,

men kva er det englane seier? Lat oss gå heilt inntil, finne roen og lytte:

 «Frykt ikkje,» seier engelen.

Det var faktisk akkurat det same som blei sagt til Maria då ho fekk høyre at ho skulle ha barn, ikkje så rart, for ein fødsel var forbunde med stor risiko både for mor og barn.

Så blei barnet født og den knappe beskrivelsen «fødte sonen sin, svøpte han og la han i ei krybbe» er faktisk det einaste som har blitt tatt med i trusvedkjenningane, før vi kjem til påskehendingane.

No når barnet er født og også gjetarane får høyre at dei ikkje skal frykte

og når Jesus langt seinare står opp frå dei døde, seier engelen det same nok ein gong: « Frykt ikkje».

Dette er også ord retta til oss. Treng vi det? Ja.

Fordi vi lever i ei tid der frykta blir stadig sterkare: Frykta for dei andre, for framande og også etterkvart ein redsel for korleis det skal gå med oss, med kloden, miljøet og ein redsel for krig.

Frykt ikkje! Eg vil seie det som julehelsinga i 2018: Gledeleg jul! Frykt ikkje!

….

Om det er plass Trykk gjerne hele eller delar av denne julesongen frå NOS 72 : tekst Erik Hillestad, melodi Carola Häggkvist

Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga?
Vem tog mörkret bort i herdars blick din första natt?
Vem har flätat kronan, av strå omkring din panna?
Vem har fört tre vise till vårt stall, min kära skatt?

*Är du en av tusen små?
Är du han dom väntar på?
Du, mitt lilla barn,
en engel givit namn.*

*Är det jordens dolda skatt
jag fått skydda denna natt?
Är det själva himlen
som jag gungar i min famn?.*

Vem har väckt den rädslan, som lärt ditt hjärta gråta?
Varför tar din hand så hårt ett grepp om mammas hår?
Rundt oss dansar skuggor, nu är engeln borta-
Han sa så mycke vackert, mycke mer än jag forstår.

Giv att dina dagar får bli till andras glädje
giv att alla möter dig med kärlek mild och god
Aldrig ska jag glömma, de ord som jag fick höra
Vad som än oss händer vil dom ge oss kraft och mot