HOMILIE

**In beweging komen**

Johannes 1,35-42

**17 januari 2021**

*Pol Hendrix*

Wat een geluk dat Jezus tweeduizend jaar geleden is geboren. Stel je voor dat hij nu leefde … Johannes de doper – den Jóhn, zoals ze zeggen – stuurt twee van zijn leerlingen achter Jezus aan. Met hun smartphones voor zich uit, komen ze voorzichtig dichterbij en proberen hem goed in beeld te krijgen. Die foto’s zullen ze dan op hun Instagram-pagina zetten. Jezus krijgt het in de mot dat hij wordt gevolgd, draait zich om en ... Yes, wat een goeie foto! Awel, zegt Jezus, is ’t voor Kerk & Leven? Nee-nee, meneer, ’t is den Jóhn … euh … Lam Gods zei hij en wij dachten … wij dachten: wat zegt die nu? Lam Gods, waarom zegt ie dat, euh, meneer? Ah zo, zegt Jezus. Wel, ge kunt naar mijn website surfen: www.jesus.com … of ge kunt met mij meekomen en ik zal het u laten zien. Hey, keigraaf, zeggen die twee gasten, samen chillen …! En hoe zou dat dan verder gaan?

Zou de vandaag levende Jezus de taal spreken van de vandaag levende jongeren? Ongetwijfeld, hoe zou hij anders het succes van weleer kunnen evenaren? Zijn leerlingen zouden, net als toen, allemaal jonge mensen zijn. Hij zou ermee op tournee gaan, wereldwijd alle concertzalen en festivalweides vullen met duizenden mensen, jong en oud. En op het moment dat hij denkt dat ze er klaar voor zijn, stuurt hij zijn pupillen twee aan twee uit om zijn bevrijdende boodschap op eigentijdse wijze verder te verspreiden. Als lammeren tussen wolven, stuurt hij ze uit, want gemakkelijk zullen ze het niet hebben. Want al die mensen, al die gelovigen, in al die parochies, in al die kerken met zware verwarmingskosten, die denken: Awel merci, waarom komt die nu niet naar ons? Wij zijn hier toch in zijn naam samen en hij ziet ons hier niet zitten! We moeten het met twee van die snotneuzen doen, die hier op ons kosten komen vertellen wat we eigenlijk al lang weten! … En voor je ’t goed en wel beseft wordt ook de moderne Jezus gekruisigd …

“Kom en zie,” zei Jezus tegen die twee leerlingen van Johannes. Je zou verwachten dat hij zou zeggen: kom en luister, want voor de joden ging het toch vooral om het woord. ‘En God sprak …’ weet je wel … Maar nee, er was iets te zien … toen … Nee, geen filmpjes op YouTube of foto’s op Instagram of series op Netflix of films in 3D … Er was iets te zien waar je geen aangepast brilletje voor nodig had, maar wel aangepaste ogen. “Jullie hebben wel ogen, maar jullie zien niet,” had Jezus toen tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden gezegd. Misschien zijn onze ogen ook niet aangepast om te kunnen zien wat Jezus ons wil laten zien. Ligt dat hoegenaamd wel binnen ons blikveld? Ha néé! Natuurlijk niet, daarvoor moet je je blik verruimen, in beweging komen. Kóm … en zie, zei Jezus: eerst komen en dan pas is er iets te zien! Je ziet niets als je blijft waar je bent.

Als Jezus ‘kom’ zegt, dan vraagt hij om los te komen van je eigen vertrouwde plekje en jezelf aan hém toe te vertrouwen. Om datgene achter je te laten dat je zou hinderen om de sprong van geloof te wagen. Zoals ook blijkt uit de evangelieverhalen, betekent dit niet dat we zomaar al onze bezittingen moeten afstaan of alle familiebanden moeten verbreken, zoals dat bij sekten het geval is. Het betekent wél dat ons stilaan groeiend geloof in Jezus een nieuw licht werpt op ons bestaan. Hij wordt niet zomaar toegevoegd aan alles wat we al om ons heen hebben verzameld, alsof hij het zoveelste ‘postuurke’ is dat in de vitrinekast wordt bijgezet. Als gelovigen zijn we wel eens geneigd – en zeker als we al wat ouder zijn geworden – te denken dat we alles wat we aan geloof nodig hebben ondertussen toch bij elkaar hebben verzameld. Maar Jezus laat zich niet in de kast zetten, integendeel! Hij zegt dan wel niet: “I’m coming out”, maar “kom en zie”. Want je kan je niet nestelen in je geloof zoals in je zetel voor de tv. Wie Jezus achternagaat, moet in beweging komen. (Spijtig dat je met dat soort beweging je corona-kilo’s niet kwijtraakt …) Naar hem toe, wel te verstaan. Je eigen veiligheid en je eigen zekerheid verlaten om gaandeweg te ontdekken wat Jezus volgen inhoudt.

De katholiek-christelijke geloofsovertuiging verkeert in crisis, om redenen die u, minstens gedeeltelijk, bekend zijn. Nog altijd krijgen we brieven van mensen die wensen de kerk te verlaten, nog altijd vermindert het aantal zondagse kerkgangers, nog altijd is het imago van de kerk geschonden en voelen weinigen zich erdoor aangesproken. Het feit dat dit niet de eerste keer is dat ik dit vermeld, illustreert hoe ik er ook mee zit. En ‘zitten’ is het woord, want het verlamt natuurlijk wel. Daarom klinkt de uitnodiging van Jezus, ‘kom en zie’, nu juist zo uitdagend. Als het ooit nodig was om in beweging te komen dan is het nu! Ons geloof moet opgeblonken worden, we moeten gepolierd worden, verdorie! Het is niet omdat ons geloof al jaren meegaat dat we moeten aanvaarden dat het mat en dof is geworden. Het moet blinken! Jonge mensen moeten zich erin kunnen spiegelen. Hey yo, moeten ze denken, da ’s minstens zo cool als een tattoo of een piercing!