HOMILIE

**Sta op!**

1 Koningen 19,4-8

**9 augustus 2015 – 19de zondag door het jaar**

*Pol Hendrix*

Wat vond ge van de temperatuur van de laatste dagen? Kunt ge u verwarmen? Er zijn er misschien die ervan houden, maar ik kan daar niet goed tegen. Voor mij is het allang genoeg geweest. Ik voel me als Elia in de woestijn: ‘Het wordt mij teveel, Heer’. Hij kon niet meer. Hij was aan het eind van zijn Latijn – of van zijn Hebreeuws, of wat voor taal hij dan ook sprak. Hij zeeg ineen en kroop onder een bremstruik om toch nog iets of wat schaduw te hebben.

Een bremstruik. Als het nu nog een braamstruik was geweest, maar met zijn geluk zouden daar dan ook al geen bramen meer aanstaan! Elia was uitgeput, op, leeg, hij kon niets meer, alleen slapen. En dat deed hij dan ook, prompt. Maar ook dat bleek hem niet gegund, want ineens kreeg hij daar een shot van een engel – ooit voetballer geweest misschien, want het had effect. ‘Eet,’ zei de engel. Elia deed het. Het was dan maar water en brood, maar een vijfgangendiner zou toch ook voor de engel-traiteur wat teveel gevraagd zijn. Dus nam hij er genoegen mee en at en dronk, en ging weer slapen.

Maar niet veel later kwam de engel-linksbuiten weer in actie en opnieuw moest Elia eten. Wat er deze keer op het menu stond, staat er niet. Er moet toch wel serieuze doping in gezeten hebben, want hij kon er veertig dagen en nachten mee voort. Zo ‘n voedsel zouden ze in de Ronde van Frankrijk ook wel willen. (Nu ja, als ze ’t al niet hebben …!).

Elia, de profeet onder de profeten, wordt gesterkt met brood uit de hemel. Het geeft hem nieuwe energie. Hij die niet meer leven wilde, was met meer tegen te houden. Stel je voor! En ik hoor u al denken: van dat brood mogen ze mij ook wat geven ... En dan zeg ik – op de vriendelijke toon die mij zo eigen is –: Ge hébt het, verdomme!!...

Jezus zegt ons vandaag, en vorige week, en de week daarvoor, en volgende week, en de week daarna: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid”. Mensen, wij eten van dat brood.

En elke week komen wij hier samen – dat is althans de bedoeling – wij komen hier samen om het brood te breken met elkaar, in naam van hem die zich het ‘levende brood’ noemt. Dat levende brood hebben wij in ons, omdat wij in zijn naam gedoopt en gevormd zijn, omdat wij ons regelmatig door zijn woord laten aanspreken om achter hem aan te gaan.

Niet als eendjes, met waggelende kontjes, blindelings, ‘volg de leider’, nee! Als zijn volgelingen, van zijn geest vervuld, dromend van een betere wereld, dromend van vrede en gerechtigheid onder mensen en volkeren, dromend van een zuiver leefmilieu. En niet alleen dromen, maar er ons ook voor inzetten, met durf en vastberadenheid, omdat we weten, omdat we geloven dat hij met ons is, hij, ons levende brood, ons levende water, in ons geworden tot een bron die nooit zal uitdrogen. En omdat we niet zouden ineenzakken en als Elia zeggen: het wordt me teveel, daarom komen we hier samen, om te bidden, om te vieren dat God ons niet loslaat, dat hij ons voedsel geeft: Jezus, het levende brood. Wat een kracht kan daar niet vanuit gaan!

Dat geloven wij, mensen! Daar zijn wij vol van. Ik wil u dan ook vragen om dit geloof zo dadelijk samen te belijden. Niet al zittende, alsof we het maar half geloven – zo van: het zal wel waar zijn, zeker – nee, rechtstaande.

Zoals de engel zei tot Elia: Sta op!