HOMILIE

**Een beetje liefde hier**

Johannes 15,9-17

**9 mei 2021**

*Pol Hendrix*

Luister even naar dit getuigenis. Je zal het misschien al wel eens eerder hebben gehoord, in een of andere versie …

*Op een steile weg vol stenen ontmoette ik een meisje. Ze droeg haar broertje op haar rug. “Kindje,” zei ik, “wat een zware last draag jij!” Ze keek me aan en zei: "Dat is geen last, mijnheer, dat is mijn broer!" Ik was met stomheid geslagen. Het woord van dit kind heeft zich in mijn hart gegrift. En als ik overweldigd word door het leed van de mensen, als de moed me in de schoenen zinkt, dan herinner ik mij de woorden van dit meisje: het is geen last die je draagt, maar je broer.”*

En wat zegt Jezus hier, volgens Johannes? “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.” Een heel mooie uitspraak en toch ook weer zo gemakkelijk verkeerd te interpreteren, vooral door mensen die altijd alles in hun eigen voordeel willen uitleggen. Zo zou men kunnen denken: “Voor mijn vrienden misschien wel, ja, en die kan ik op één hand tellen, maar de rest kan de boom in!”… In onze tijd blijken zovele mensen zich zo belast te voelen door zovele zaken dat zij hooguit nog bereid zouden zijn om hun eigen broertje eens op de rug te nemen maar zeker niet andermans broertje. En je voelt nochtans regelmatig het sluimerend verlangen onder de mensen om meer onderlinge betrokkenheid, om meer verbondenheid, om meer solidariteit. Soms zoekt men wel eens een surrogaatverbondenheid op door supporter te zijn met de supporters, fan met de fans, Vlaming met de Vlamingen, lid met de leden. Maar het wij-gevoel blijft nooit lang hangen. Men heeft de moderne mens immers aangepraat dat in onze beschaving de individuele vrijheid een hoger goed is dan het gemeenschapsgebeuren. En zo zakt men ’s avonds weg in zijn zetel en neigt men zijn oor naar nog eens een *stand-up comedian* wiens bijtend cynisme en sarcasme we als humor goed moeten vinden. Het is een symptoom van een wereld van eenzame individuen. Ze beseffen meestal niet eens hoe eenzaam ze wel zijn; ze menen immers dat dit nu vrijheid is!

Als Jezus vandaag tegen ons zegt: “Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven,” dan roept dat bij heel wat mensen spontaan weerstanden op. Want ‘geboden’ zijn niet te rijmen met persoonlijke vrijheid en wat kopen we nu voor ‘in Jezus’ liefde blijven’? Men weet niet wat zich daar bij voor te stellen. Ook veel gelovigen niet. Ik zie hoe mensen zich zonder de minste weerstand overgeven aan de ‘no-nonsens’-cultuur waarin geen ruimte is voor zweverig religieus gewauwel. De ‘nonsens’ waarvoor wij hier samenkomen is, naar mijn bescheiden mening en geloof, veel reëler dan de oppervlakkigheid die ons dagelijks door de weerloze strot wordt geduwd. Wij zijn geen ganzen die zich gewillig laten vetmesten om dan mee te snateren in het koor van de schone schijn! Nee, wij die in Jezus’ liefde blijven, voelen ons opgenomen in een ander koor, een solidariteitskoor dat liefdesliederen zingt. Niet over de o zo kwetsbare menselijke liefde maar wel over de allesomvattende goddelijke liefde, waarin wij ons geborgen mogen weten.

“Dit is mijn gebod: dat gij elkaar liefhebt zoals ik u liefheb,” zegt Jezus. Wat kunnen we daar tegen hebben? Als iemand naar mij toekomt met een miljoen en zegt: “Ik eis dat ge dat van mij aanneemt,” dan zeg ik niet nee. De eis van Jezus is dat we een oneindig veel groter geschenk aannemen: zijn liefde. En als wij in zijn liefde blijven dan is liefhebben voor ons geen gebod dat ons wordt opgelegd maar een innerlijke kracht die ons tot zo veel meer in staat stelt. Daarbij valt elke *stand-up comedian* op zijn gat! En die kunnen dan ook onze rug op! En we dragen ze naar plaatsen waar ze geen besef van hebben. En onderweg zingen we dan dit liedje:

*Een beetje liefde hier,*

*een beetje liefde daar,*

*gewoon maar stap voor stap*

*en dag na dag en jaar na jaar.*

 *Een beetje liefde hier,*

*een beetje liefde daar.
Zo wordt de grote vrede*

*langzaamaan toch waar.*

*Want liefde is geen droom,*

*geen prachtig visioen.
De liefde moet je maken*

*je moet de liefde doen.

Het is geen wazig plan,*

*niets uit een hoge hoed.
De liefde kun jij zelf zijn*

*in wat jij zegt of doet.

Wat kun je anders doen*

*want oorlog heb je zó.
Dus werk je aan de vrede*

*al krijg je ‘m niet cadeau!*

*(naar Hans Peters)*