**KRISTI FORKLARELSESDAG  
24. februar 2019**

*Prekentekst: Luk. 9, 28-36  
Lesetekster: 2. Mos. 34, 27-35 / 2. Kor. 3, 12-18  
Liturgisk farge: Grønn*

**TIL DAGEN**

Teksten om disiplene som får se Jesu herlighet utgjør rammen for Kristi forklarelsesdag. Historien finner vi hos alle synoptikerne, og er fordelt på de tre tekstrekkene. Dagen har sin opprinnelse i Østkirken på 400-tallet, og har vært feiret til ulike tider i kirkeåret før den kom inn som fast dag fra 1977.

Åpenbaringstiden starter med Kristi åpenbaringsdag. I år ble denne tiden innledet med Jesu ord om at «den som ser meg, ser ham som har sendt meg» (Joh. 12, 45). Kristi forklarelsesdag avslutter og oppsummerer åpenbaringstiden med det som er åpenbaringstidens budskap. Vi får se Jesus som den han er; Guds sønn.

I Den norske kirke er åpenbaringstiden kirkens særlige misjonstid. Dette minner oss om sammenhengen mellom Guds åpenbaring i Jesus Kristus og vårt oppdrag som døpte og som kirke.

På engelsk kalles dagen «feast of transfiguration». Transfigurasjon innebærer forvandling like mye som forklaring. Disiplene fikk et kortvarig innblikk i Jesu guddommelighet gjennom en opplevelse de ikke var forberedte på eller visste hvordan de skulle forholde seg til. Med transfigurasjonen dukker de store spørsmålene opp om forholdet mellom Gud og oss. Hvorfor åpenbarer Gud seg for mennesker, og hvorfor ble han selv menneske? Det handler om hva Gud vil med oss, det handler om frelse, misjon og all Guds gjerning i oss og gjennom oss.

I de ortodokse kirkene er dagen en av kirkeårets 12 største fester, i det dagen handler om hvordan mennesket blir forvandlet og guddommeliggjort. Det skjer først med Jesus, deretter med alle de som blir døpt til ham og gjennom det får del i hans liv. Slik Mose’ ansikt strålte etter å ha vært i Guds nærhet (2. Mos 34, 35), vil den som lever sitt liv nært til Jesus bære med seg spor av hans guddommelighet inn i vår verden. Tekstene gir et godt utgangspunkt til å reflektere over hvem Jesus er, og om hva det vil si å «høre ham» (v.35).

**TIL TEKSTEN**

Teksten er en fortsettelse på det som skjedde omkring åtte dager tidligere, da Jesus fortalte disiplene at han skulle lide, dø og stå opp igjen. Jesus har startet på veien mot Jerusalem.

Den ytre rammen for teksten er Jesus som sammen med den indre krets av disiplene, Peter, Jakob og Johannes, gikk til et fjell for å be. Det gis ingen nærmere stedsangivelse for hvor hendelsen skjedde, men det er vanlig å tilskrive hendelsen til Tabor, mens andre peker på Hermon som ble kalt “hellig fjell”. Peter brukes selv navnet “det hellige fjellet” når han refererer til opplevelsen i 2. Pet. 1,18.

Fjellet har en spesiell plass i Guds åpenbaringshistorie, med Moses som mottok lovtavlene med de 10 bud på Sinai-fjellet som et høydepunkt. I evangeliene er fjellet et sted der Jesus trekker seg tilbake for bønn og alenetid med sin Far.

**TIL PREKENEN**

Den som har møtt en kjendis eller celebritet, vet kanskje også hva ordet «starstruck» innebærer. Man kan miste munn og mæle, si lite gjennomtenkte ting, eller gjøre klønete forsøk på å virke interessant selv. Det var kanskje noe lignende som inntraff hos Peter da han foreslo å bygge hytter. Lukas bemerker at Peter ikke visste hva han sa. Jeg tror likevel reaksjonen på mange måter var naturlig. Hvem har vel ikke ønsket å stanse tiden, fryse øyeblikket, når man opplever noe vidunderlig, når livet kjennes godt, meningsfylt og inspirert? Den åpenbaringen som Peter, Jakob og Johannes opplevde var et livsforvandlende øyeblikk som styrket troen på han de fulgte, og som bekreftet at de hadde valgt rett da de forlot alt og fulgte ham. Jesus er virkelig Guds Sønn! Hvem som helst ville ha snakket over seg i en slik situasjon.

Det var aldri meningen at den ekstraordinære opplevelsen på fjellet skulle være en normaltilstand. Fjellet var ikke et blivende sted. For Jesus gikk veien videre til Jerusalem, lidelse og død. For de tre disiplene ventet nattevåk i Getsemane, og senere et liv som utsendinger for en sak verden ikke ville vite av. Livet som Jesu disippel vil for de fleste innebære oppturer og nedturer, inspirerte øyeblikk og kamp med tvilen. Målet og hensikten for livet på jorden står imidlertid fast: Å være en representant for, og i tjeneste for, himmelriket. I verden. Her og nå.

Da jeg reiste ut som utsending for Misjonsalliansen ble jeg overrasket og til dels skuffet over å se at mange kirker og kristne i de fattige slumområdene var mer opptatt av å sitte inne og dyrke den åndelige opplevelsesdimensjonen i troslivet fremfor å gjøre noe med nøden, fattigdommen og alle problemene som fantes rett utenfor kirkedøra. Vårt viktigste mål med kirkearbeidet var å engasjere menighetene i diakonalt arbeid. **Kirkens tro blir troverdig når menneskers nød lindres, når fattigdom bekjempes og rettferdighet fremmes**. I dag åpenbarer Gud seg for mennesker gjennom sin kirke og sitt folk. Guds Ånd har tatt sløret bort, slik at Kristi herlighet får skinne gjennom oss (2. Kor 3, 12-18).

*«Vi forvandles for å forvandle!»* Slik oppsummerte Joseph Keum lederen for Kirkenes verdensråds kommisjon for misjon og evangelisering den store misjonskonferansen i Arusha i Tanzania i fjor. Temaet her var nettopp forvandling: Moving in the Spirit –called to transforming discipleship. *«Disippelskap er både en gave og et kall - et kall til å være aktive samarbeidspartnere med Gud i verdens forvandling. Vi deler Guds nåde ved å dele Guds misjon, i det kirkens tidlige teologer kalte «Theosis» eller guddommeliggjøring.»* (se kirken.no/smm)

Derfor går vi frem med frimodighet, og tilslører ikke de gode nyhetene som er gitt oss å bringe videre. Den oppgaven er den samme for kirken i rike Norge som den er for kirker som er plantet i slummen i fattige land.

Se også Jesu svar til døperen Johannes da han i en tung tid trengte bekreftelse på at Jesus virkelig var den Messias som de ventet på (Mat. 11, 2-5). Det Jesus svarer til trøst og bekreftelse og for feie enhver tvil til side er å vise til de synlige og håndfaste tegnene på at himmelriket har kommet nær. Han peker på det konkrete som man kan se og høre når han skal overbevise om at Jesus virkelig er Messias, Guds Sønn**. Himmelriket er ikke bare en vag ide om noe som en gang skal komme, men noe som virker blant mennesker allerede nå.**

I evangeliene hører vi to ganger om at Gud taler til Jesus. Første gang når han ble døpt i Jordan-elven, og andre gang da disiplene fikk se Jesu herlighet. Begge ganger er budskapet at Jesus er Guds Sønn. I dagens tekst sier Gud til disiplene, og til oss: *«Hør ham*». Hva dette vil si for oss og vår menighet, kan være et godt utgangspunkt for aktualisering. Vi lever i tro, uten å ha sett Jesus slik disiplene fikk. Likevel er det mange som kan fortelle om historier og opplevelser som styrker og bekrefter troen. **Hvilke spor av Guds nærvær finner vi i vår menighet, vårt lokalsamfunn og i våre liv?**

Hos alle får troen næring og styrke til livets opp- og nedturer gjennom ordet, sakramentene, fellesskapet, vitnesbyrdet og tjenesten.

Andreas Andersen  
Generalsekretær i Misjonsalliansen  
[andreas.andersen@misjonsalliansen.no](mailto:andreas.andersen@misjonsalliansen.no)