HOMILIE

**In een overzetboot**

Lucas 24,35-48 en Handelingen 3,13-19

**18 april 2021**

*Pol Hendrix*

Je staat er wellicht niet bij stil, maar het is vandaag de derde zondag van Pasen. Vorige zondag was het de tweede zondag van Pasen en volgende week is het de vierde zondag van Pasen. En dan volgt de vijfde zondag en de zesde en de zevende. Het is zeven zondagen lang Pasen, of beter: zeven weken, en op de vijftigste dag is het Pinksteren. Eigenlijk is het elke zondag Pasen; elke zondag vieren we Pasen, vieren we de verrezen Jezus, die aan ons verschijnt in de tekenen van brood en wijn. Ik weet niet of het u veel zegt; mij wel. Het beroep brengt dat mee, wellicht. Maar ik mag toch ook zeggen dat ik nogal liturgiegevoelig ben. Liturgie is heel belangrijk in mijn leven. (Deze coronatijd is dan ook een hel!) Dat heeft misschien ook met mijn artistieke ziel te maken, want liturgie heeft iets kunstzinnigs - vind ik toch. Zo ’n viering als deze voorbereiden, zo 'n homilie, het is toch iets dat je creëert. Je laten raken door het Woord van God, het evangelie laten oplichten in woorden en tekens, woorden zoeken die de verbinding leggen tussen hemel en aarde.

Soms zitten die woorden dan wat te hoog, te dicht tegen de hemel. Evengoed zitten ze soms wat te laag en brengen ze niets over. Om daarmee bezig te zijn moet je je toch even terugtrekken en concentreren op die oude woorden en tekens die telkens weer die verbondenheid willen vernieuwen tussen God en mensen. Voor mij zijn die uren dat ik met de voorbereiding bezig ben uren van gebed, soms meer dan het liturgie vieren zelf, zeker als je diezelfde liturgie meer dan eens moet herhalen op een weekend. Gelukkig zijn het telkens andere mensen, want liturgie vieren dat doe je samen, dat is een gemeenschapsgebeuren. Voor zo 'n drie kwartier zijn we samen in een kerkgebouw, er even tussenuit, alsof we inschepen in een overzetboot voor een tochtje naar de hemel en terug. We stappen wel niet uit aan de overkant, dat is niet in de prijs inbegrepen. Toch proberen we van elk tochtje iets van ginder mee te brengen. We proberen iets van dat hemelse te laten oplichten in ons eigen leven, we willen graag van hier iets meenemen, taxfree. Het is niet onbelangrijk dat het taxfree is. Gods liefde is taxfree, is onvoorwaardelijk.

Jezus heeft dat als geen ander duidelijk gemaakt. Het is niet omdat zijn leerlingen hem bij zijn arrestatie in de steek hebben gelaten dat hij hen op zijn beurt aan hun lot overlaat. Dit verschijningsverhaal is daar toch weer een bewijs van. Dit verhaal volgt niet chronologisch op dat van vorige zondag, want dat kwam uit een ander evangelie. Nee, dit verhaal volgt op het verhaal over die twee van Emmaüs. Het is zogezegd de eerste keer dat de groep leerlingen Jezus ziet ná zijn dood. Ze verschieten zich dus een ongeluk. "In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen," staat er. En om te bewijzen dat Jezus echt leeft, brengt de evangelist Lucas er alle zintuigen bij. Ze *horen* hem zeggen "Vrede!", ze *zien* hem en ze mogen hem *betasten*. En *ruiken en proeven* komt er nog bij doordat Jezus van de geroosterde vis eet. Het is dus geen spook. Geloven in de verrezen Jezus is niet geloven in een spook, maar in de mens Jezus, de mens bij uitstek, die als zoon van God het verbond vernieuwt tussen God en de mensen. Dat geloof moet evengoed in ons handen en voeten krijgen, vlees en beenderen, hart en ziel. Dat geloof moet uitgedragen worden. Jezus draagt zijn leerlingen op om, te beginnen waar zij staan, met name in Jeruzalem, te getuigen van Jezus, van alles wat zij van hem hebben gezien en gehoord, gevoeld en geroken, geproefd. Het is hun voorrecht geweest Jezus te kennen vóór zijn dood. Nu is het hun taak deze Jezus te verkondigen aan de wereld zodat anderen het voorrecht genieten Jezus te kennen ná zijn dood en verrijzenis.

Dat ‘kennen’ vieren we (in normale omstandigheden) op zon- en feestdagen en op allerlei bijzondere momenten van vreugde en gebed die als bakens langs onze vaarweg zijn uitgezet. Pasen is op die weg een jaarlijks weerkerend hoogtepunt, een feest van vreugde om de levende Jezus die wil dat elk van ons tot leven komt. Laten wij dan elkaar ook dat leven gunnen.