**Manifestation för Ukraina. Tyska torget i Norrköping 2022-04-09**

Det är en stor sorg, i ordets djupaste bemärkelse, att vi ska behöva samlas här i dag. Varför sker dessa meningslösa, ondskefulla handlingar i en värld som för bara några decennier sedan tycktes vara på väg mot frihet, öppenhet och fred. I dag inser vi att ofredens utsäde såddes redan då. Det är en sorg.

Kreml utkämpar i dag tre krig: ett krig mot ett oskyldigt Ukraina, ett krig mot sitt eget lands framtid, anseende i världen, trygghet och välstånd. Man utkämpar också ett krig mot mänskligheten, för varje människas liv är en del av den mänsklighet som inte känner några gränser. Varje liv är oändligt värdefullt, och med varje människa som dödas dödas också något i det gemensamma.

Därför är detta vredens tid, men det är också medkänslans tid. Till oss alla når bilderna från Ukraina, men jag hoppas också att bilderna härifrån når Ukraina. Så att stödet når fram. Medkänslan. Beundran av modet hos de som orkar stå emot. Och återklangen av vreden mot det ryska ledarskap som orsakar detta. Och att också den praktiska hjälp som skickas når fram.

Övergreppet på en fredlig demokrati, skyddslösa människor, barn, är ett övergrepp på hela den fria världen. Även om det är det ukrainska folket som bär den fysiska smärtan just i dag, så är det som händer världsomfattande. Att säga *Ukrainas sak är vår* är inte att stiga in i något som vi skulle kunna stå utanför. Det är att uttrycka hur det *är*, vad vi än tycker eller skulle vilja.

Åtminstone i det perspektiv som vi kan överblicka är detta en vändpunkt i historien, eftersom det är nu som de röda linjer som inte får överträdas dras i politiken, i ekonomin och i det militära. I dag händer detta i Ukraina, men det handlar om världsordningen. Gud bevare Ukraina och Gud bevare världen.

I dagens läge är det viktigt att samlas så här, och det av flera skäl: det viktigaste är förstås att visa solidaritet med Ukrainas folk. Detta kanske inte är en jättemanifestation, men som en av många, dag ut och dag in, är den viktig. Rännilar av protester blir till skummande floder av motstånd. Men det är de många små tillflödena som gör att motståndet inte torkar ut.

 Det är också viktigt med dessa samlingar, eftersom de hjälper oss att bevara vår mänsklighet. Så djupt inom oss ligger, av Skaparen, nedlagt viljan att sträcka ut händerna till hjälp, att känna med den andre, att göra det man kan. Och det är ju just vår förmåga till mänsklighet som kriget försöker utplåna. Vi måste stå emot att hela mänskligheten faller ner i Putins logik. Ofredens bästa vän är när vi tittar åt andra hållet, låtsas att vi inte ser, säger att det där får andra sköta. Genom att samlas hjälps vi åt att bevara vår mänsklighet.

 Men vi behöver också samlas för att bevara vårt engagemang, för freden vinns inte bara med ord utan med handling. På olika sätt behöver vi ta ansvar också för vad vi gör, inom det som finns i våra olika rådighetsområden. När vi ser att andra gör något så vaknar också vår egen förmåga att göra något. Vi människor är någon sorts flockdjur, och det kan vi stärka genom att samlas.

 Och så behöver vi samlas för att bekräfta den goda världens världsbild. Vi är väl rätt många som tittat på teve, på bilderna från järnvägsstationen i Kramatorsk och undrat: är det jag eller världen som är galen. Det är världen som är galen, för denna sorts handlingar är bortom allt mänskligt vett och sans. Detta måste få ett slut. Nu!

 Vi behöver också samlas för att hålla beredvilligheten att ta emot flyktingar kvar. Den som flyr måste få skydd, och Sverige, som i ett internationellt perspektiv, är ett rikt land, måste vara beredda att ta ett långsiktigt och rejält ansvar i detta. Den beredvilligheten behöver vi hålla vid liv, och det måste vi hjälpas åt att göra.

 Vi behöver också samlas för att de många rösterna ska höras, från olika traditioner. Jag har tagit del av talen från dem som talat vid de tidigare manifestationerna, och i sin olikhet lyfter de fram något värdefullt; människor ur olika traditioner står sida vid sida, samlade mot detta orättfärdiga krig.

Så stöttar vi varandra genom att samlas. Men framför allt vill vi stötta det ukrainska folket, både ni som är här, och de som är kvar och kämpar.

I denna tragedi ligger ju också att det från alla håll och kanter sås en hatets sådd som kan växa och bära våldets frukt i många generationer framåt. Här har vi var och en ett ansvar att bejaka vreden – men att rida spärr mot hatet.

Vi vägrar krigets logik, men vi behöver också vägra hatets logik, för det är genom hatet som kriget äter sig in också i de oskyldigas själar. Och skapar den spiral av våld som varar i generationer. Detta är vredens tid, men inte hatets tid.

 Vi ber för fred i dag, men vi ber också att vi inte ska resa högre murar mot freden i våra hjärtan än vad som går att undvika. Inte skapa fler fiender än nödvändigt. Att se också alla i Ryssland som lever i förtvivlan och skam över det som händer.

Ingen begär att man ska se en angripare som vän, det är inte det Jesu ord om att älska sin fiende handla om. Men vi behöver se varandra som människor, också i vredens och motståndets stund. Annars blir vi till sist fiender till vår egen mänsklighet. Gud bevare Ukraina. Gud bevare Ryssland, och Gud bevare världen.

Lägg ansvaret där ansvaret hör hemma, så kan vi alla som ser omänskligheten och ondskan i kriget stå sida vid sida i kampen mot hatet: ukrainare, svenskar, ryssar, européer, världsmedborgare. Lägg ansvaret där ansvaret hör hemma.

Ondskan förlorar alltid till sist, annars hade mänskligheten inte funnits. Putin kanske vinner något slag, men kriget, i dess helhet, kommer han att förlora förr eller senare.

Det finns helt enkelt ingen plats i vår värld för detta sätt att bete sig. Och det vet alla, innerst inne i hjärtat. Också de arma ryska soldater som lurats in i detta orättfärdiga krig. Framtidsvägen för Vladimir Putin, tycks han redan ha insett, den går inte till Kyiv. Måtte han snart inse att hans framtidsväg går till en rättegång i Haag.

Vi är många som på olika sätt försöker göra det lilla vi kan. Gåvor till nödhjälp, opinionsbildning, en ökad beredskap för välkomnande av flyktingar. Men vi ber också till Gud, på de mångfaldiga sätt som människor ber. Jag ber på mitt sätt, och jag är övertygad om att många av oss ber på sina sätt – kalla det vad var och en vill.

Vi ber för freden, men inte bara för freden utan för den rättvisa freden, den som bevarar Ukrainas territoriella och nationella integritet. I dag går våra tankar, våra känslor, vår uppmärksamhet till Ukraina. Vår sorg finns med alla drabbade. Våra böner innesluter alla som tvingas vara i denna mänskliga fasa, och i all vår mänskliga otillräcklighet försöker vi dela deras liv i tankar och bön.

Så låt oss be, var och en på det sätt som är bekvämt för oss: *Gud, vi ber för Ukraina, för alla som drabbas av våldet, för alla som tvingas att strida, och för alla som fruktar för sina och sina näras liv. Och för alla som nu är på flykt. Vi ber för dem som har makten att styra utvecklingen, om besinning och utsträckta händer i de knutna nävarnas tid. Vi ber för Sverige och för alla som bor här, om sammanhållning och uthållighet i ofredens tid, och om öppenhet och generositet för dem som kan behöva skydd inom våra gränser. Amen*.