HOMILIE

**Zonder windscherm**

Johannes 3,14-21

**14 maart 2021**

*Pol Hendrix*

Dit is een gedeelte van het gesprek van Jezus met Nikodemus, een prachtig stukje evangelie. Spijtig dat we het hier niet helemaal kunnen lezen!

Die Nikodemus, dat is een patteeke! We weten dat hij een farizeeër is en niet zomaar een, maar wel degelijk een vooraanstaand man, een 'archoon' in het Grieks, d.w.z. iemand die vooropgaat, een leraar,

iemand die anderen de weg wijst. Die Nikodemus die komt naar Jezus toe midden in de nacht, als het donker is. Hij ziet misschien wel iets in die Jezus, maar hij heeft toch liever dat hij niet gezien wordt als

hij met hem gaat praten. Eigenlijk is het niet alleen donker om hem heen, maar ook binnen in hem. Het is zoals Jezus hier zegt: "Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de

duisternis dan op het licht". Zo staat het ook al in de proloog van het Johannesevangelie, die we telkens weer op kerstdag lezen. Johannes noemt Jezus in zijn evangelie "het Licht dat in de wereld is gekomen"

en allen die zich door hem laten raken, zijn woord doen en zijn weg gaan, zijn "kinderen van het Licht". Al tast Nikodemus hier nog in het duister, later wordt hij ook kind van het licht, want we vinden hem

terug bij het graf van Jezus, waar hij dan blijkbaar toch gezien wil worden.

Weet ge, ik denk dat velen onder ons nogal wat van die Nikodemus in zich hebben ... Want dat geloof in Jezus, daar is men toch zo zeker nog niet van. Dat is toch eerder privé, daar komt men niet mee naar

buiten. Tenzij, sommigen, om er 's zondags mee naar de kerk te gaan. Hier is het veilig, want hier zijn we onder ons. Maar om nu in deze tijd met uw geloof uit te pakken ... dat is toch wat te riskant. Men praat er zelfs met de eigen kinderen niet over .,. Want dan komt er weer een discussie van en men voelt zich niet sterk genoeg in zijn eigen geloof om daarin stand te houden. En ik weet het: het is niet gemakkelijk, want waar haalt men zijn mosterd vandaan. Zelfs leerkrachten godsdienst en catechisten hebben het er moeilijk mee. Maar zo gaat dat dan maar verder en op de lange duur zit er op zondag helemaal niemand meer in de kerk ...

Het is nu niet mijn bedoeling om een pessimistisch toekomstbeeld op te hangen, verre van. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het tij zal keren. Want er waait een nieuwe wind, eigenlijk nog maar een briesje, maar je voelt het toch al hier en daar. Er staan alleen nog te veel windschermen; die moeten we nog eerst allemaal neerhalen. Waar staan die windschermen? Ik denk niet dat er hier veel zijn die zo'n windscherm niet hebben staan! Ik ben er eigenlijk nogal zeker van. En je hebt windschermen in alle vormen, maten en kleuren. Wij zijn goed in het maken van windschermen. Zo heb je heel moderne windschermen die zeggen: "Om een goed mens te zijn, heb ik God niet nodig. Trouwens, godsdiensten stellen mensen tegen elkaar op en leiden tot oorlog!" Je hebt ook antieke windschermen die zeggen: "Wat ze tegenwoordig nog godsdienst noemen! Aan dat nieuwerwetse gedoe doe ik niet mee!" Je hebt ook heel stevige windschermen die zeggen: "Ik heb mijn gedacht over geloven en God en kerk en daar voel ik mij goed bij. Daar laat ik niemand aan raken!" Je hebt ook gemakkelijk verplaatsbare windschermen die zeggen: "Ik heb God en de kerk alleen maar nodig wanneer ik in de problemen zit. Anders is Hij toch

maar een pretbederver." Dan heb je ook nog die gezellig geborduurde windschermen die zeggen: "Jk geloof echt wel in God en ik bid en ik brand af en toe een kaars voor iemand en ik geef wat voor een goed

doel, maar niemand hoeft dat te weten of er komt nog miserie van." En zo kan ik nog vele windschermen beschrijven. En dan moet je weten dat er in dat zelfde gesprek met Nikodemus - in het eerste deel, dat we nu niet gehoord hebben - staat: "De Geest is als de wind: hij waait waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat".

Wie zijn windscherm neerlegt zal de Wind voelen en horen. Want we kunnen de Geest niet tegenhouden. Gelukkig maar. En er gebeuren inderdaad zoveel goede dingen door mensen en groepen die van hun

windscherm een zeil hebben gemaakt waardoor de Wind hen in beweging kan zetten. Het is een beweging die tegen de stroom in gaat. Je hebt er wel moed voor nodig. Maar wanneer mensen elkaar vinden en samen gemeenschap vormen, dan sta je zoveel sterker. Dan kan je ook groeien. We moeten af van dat vreemde idee dat geloven een privézaak is. We moeten af van dat 'eigen gelijk' en samen in de ene Waarheid gaan staan. Jezus zegt hier: "Wie de waarheid doet, komt naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht". Die 'waarheid' is dus iets dat 'gedaan' moet worden. Dat is

geen catechismus die ge van buiten moet leren. De waarheid doen, dat is mensen recht doen, dat is barmhartigheid en liefde betonen. Deze waarheid laat God zien. Ze is dan ook confronterend, want

daardoor zien we ook onze eigen kleinheid, onze tekorten, ons falen. En daar blijf je best niet alleen in staan. Dan heb je anderen nodig, een gemeenschap die je draagt en voedt. En dat zeg ik nu tegen u, want

wij zijn allemaal onvolkomen mensen, maar ik zeg dit natuurlijk nog meer tegen diegenen die hier nu niet zijn. Zij zijn hier niet omwille van ik weet niet welk windscherm, maar ik spreek daar geen oordeel

over uit, want zoals Jezus zegt: "God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om door hem de wereld te redden". Dat was zijn zending en dat is zij nog steeds! Wij belijden immers dat Christus verrezen is. Alleen heeft dat belijden geen waarde als wij dat ook niet in daden omzetten, 'de waarheid doen', van onze windschermen zeilen maken en die naar de Wind zetten, naar de Geest die waait waar Hij wil. Met andere woorden: wat hier gezegd wordt, moet niet binnen deze muren blijven. Ga hier dus straks buiten met de intentie van iemand te verlossen van zijn windscherm. Maak er samen een zeil van en zoek andere zeilen op die zich laten meenemen door de wind van Gods Geest. Zo groeit er een gemeenschap. Dat is wat anders dan gelaten toezien hoe geloofsgemeenschappen

stilletjes uitsterven. Neen, zet de zeilen op en vaar naar het Licht!

*(Bovenstaande homilie suggereert een gemeenschap die op zondag samenkomt in de kerk, iets wat wij de laatste maanden niet meer mogen doen. De homilies die de laatste tijd op deze website verschijnen zijn hernemingen van oudere homilies. Hopelijk kunnen we weldra weer samen vieren en kan ik nieuwe homilies schrijven!)*