HOMILIE
**Nu!**

Matteüs 3,13-17 en Jesaja 42,1-7

**12 januari 2020**

*Pol Hendrix*

Ik heb het al meerdere keren onderstreept: als we de oorspronkelijke tekst goed lezen, dan staat er niet dat de Geest de gedaante van een duif aanneemt, maar wel dat de Geest op Jezus neerkomt, net zoals een duif die neerdaalt. Dus al die afbeeldingen van de heilige Geest als een witte duif: dom, maar we zitten er wel mee! Ik moet toegeven dat ik zelf vroeger ook wel eens de heilige Geest als een duif heb afgebeeld. Het beeld bestaat nu eenmaal en hoe moet je anders de Geest afbeelden? ‘Niet,’ kan je zeggen, maar er is niks op tegen om dingen die niet af te beelden zijn met symbolen voor te stellen. Zo kwam op Pinksteren de heilige Geest neer als vurige tongen, wat natuurlijk ook maar een symbolische voorstelling is. Op de eerste bladzijde van de bijbel wordt van de geest van God gezegd dat zij wervelde over de woeste wateren, een soort wind dus.

In zijn nachtelijk gesprek met Nicodemus zei Jezus over de Geest ook iets dat we in gedachte mogen houden wanneer we het verhaal over Jezus’ doopsel lezen. Ik citeer: “Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, is hij niet bij machte binnen te komen in het koninkrijk van God … De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet vanwaar hij komt en waarheen hij gaat: zo is het met al wie is geboren uit het waaien-van-de-Geest!” (Joh 3,5.8). Als we daar nu Psalm 2 naast leggen, waarin staat: ‘jij bent mijn zoon, ik heb jou vandaag verwekt’ (v.7), dan komen we helemaal in het messiaans visioen van de eerste lezing die begint met: “Zie mijn dienaar, Ik ondersteun hem, mijn uitverkorene, in hem heeft mijn ziel behagen; geven zal ik mijn geest over hem, recht zal hij doen uitgaan naar de volkeren” (Js 42,1). (In het Grieks, de taal waarin de evangelies tot ons zijn gekomen, wordt het woord ‘pais’ gebruikt, wat zowel kan vertaald worden met ‘dienaar’ als met ‘kind’.) Op het einde van het evangelie wordt dat bevestigd door de hemelse stem die zegt: “dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik welbehagen heb”.

Toen Johannes Jezus op zich zag toekomen, had hij liever gehad dat Jezus hém zou dopen, dat had hij logischer gevonden vermits hij zich als een mindere van Jezus beschouwde. Maar Jezus zei letterlijk: “Doe het nu want het past ons om alle gerechtigheid te vervullen”. Dat is nu net waar het in de messiasprofetie van Jesaja over gaat en waar eigenlijk het hele Matteüs-evangelie vol van is. Jezus laat zich dopen om net zoals al die andere mensen een nieuwe mens te worden, herboren te worden uit water en heilige Geest, zoals Jezus zei tegen Nicodemus. Alleen zo kan je het koninkrijk van God binnengaan, zei hij. Daarom stelt hij zich op naast alle andere mensen, maar de evangelist versterkt dit door de stem uit de hemel en het zichtbaar neerdalen van de Geest. Het is alsof ieder die erbij was het zelf heeft kunnen horen en zien. Alle geboorteverhalen ten spijt, nu pas begint Jezus’ zending, nu begint de messiaanse tijd, nu is het koninkrijk van God ophanden!

‘Nu’ is een klein woordje in het Nederlands, maar het kan een groot verschil maken. ‘Doe het nu,’ zei Jezus tegen Johannes. Niet op een andere keer in besloten kring, zoals de meeste doopsels tegenwoordig, maar nu onmiddellijk, zonder aarzelen, zonder tegenspraak, want het is wat jij en ik hier en nu moeten doen, benadrukt hij. Jij doopt mij met water en ik zal dopen met vuur en geest. Jij hebt mijn komst aangekondigd, jij hebt al deze mensen vervuld met grote verwachtingen. Nu is het aan mij om die verwachtingen na te komen, nu breekt de messiaanse tijd aan. En dat nu is gebleven tot op vandaag. Het is nog altijd nu dat Gods koninkrijk moet doorbreken. Het is nog altijd nu dat Jezus leeft in ieder van ons. Het is nog altijd nu dat gerechtigheid gedaan moet worden. Het kan niet zijn zoals met het vormen van een nieuwe regering, die er ooit eens zal komen. Nee, het moet nu gebeuren. Nu sterven kinderen door armoede en oorlog. Nu staat onze planeet in brand. Nu wordt de wereldvrede bedreigt en de gerechtigheid met voeten getreden. ‘How dare you,’ zei kleine Greta tegen de Verenigde Naties, te beweren dat het allemaal zo ’n vaart niet zal lopen. Nu is het tijd voor actie!

Wij mogen ons geloof niet in onze zondagse sacoche steken. Geloven moeten we gewoon doordeweeks doen. Wat we op zondagen belijden moeten we op werkdagen uitvoeren, anders betekent het niets dat wij gedoopt zijn. Hoe oud we ook worden, nooit kunnen we ophouden met ons geloof om te zetten in concrete daden van gerechtigheid. Nu komt de Geest over ons neer en stelt ons in staat tot meer dan het gewone.