HOMILIE
**Een berg betekenis**

Johannes 6,1-15 en 2 Koningen 4,42-44

**25 juli 2021**

*Pol Hendrix*

Drie zondagen na elkaar lezen we uit het Johannes-evangelie over brood. Als deze evangelist ons over brood vertelt dan weten we dat het niet gaat over viergranenbrood of over pistolets of over croque-monsieurs. Het zal over de betekenis van brood gaan en dat in functie van het verkondigen van Jezus. Dus we mogen onszelf niet verliezen in het verhaal of vertederd worden door dat jongetje met zijn vijf broden en twee vissen. Ook dat kind heeft betekenis.

Het eigenlijke verhaal begint met de vermelding dat Jezus de berg op ging en zich daar neerzette. Door te gaan zitten, neemt Jezus de klassieke houding van de leraar aan. Men noemde hem niet voor niets ‘rabbi’, wat leraar betekent. Hij ging niet eender waar zitten, maar op de berg, dan konden meer mensen hem horen, maar de berg is ook een symbolische plaats. Alle evangelisten verkondigen ons Jezus als een nieuwe Mozes. Van Mozes weten we dat hij de tien geboden, de tien richtingaanwijzers van God ontving op de berg Horeb. Daarenboven is Jezus het mens geworden Woord van God en dat Woord komt van omhoog. Dan denk ik ook aan dat mooie stukje uit de profeet Jesaja: *‘Zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel en daarheen niet terugkeren voordat zij de aarde hebben gelaafd, haar hebben bevrucht en laten gedijen, zaad aan de zaaier hebben gegeven en brood aan de eter, zo is het ook met mijn woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder te hebben gedaan wat mij welgevalt en deed welslagen waartoe ik het heb gezonden’* (Js 55,10-11).

Nu waren ze daar met al dat volk in een onherbergzaam gebied, ver van de beschaafde wereld, ook ver van de wereld zoals God hem voor ogen had. Kijk, daar heb je weer iets van betekenis! Jezus treedt op in een tijd waarin het met het geloof niet de goede kant op ging. Het volk was weer – net zoals toen met Mozes – aan het ronddwalen in de woestijn. Zo is het nu trouwens ook weer! Die overstromingen die mensen de grond onder de voeten doet wegspoelen en het dak van boven hun hoofd, zouden symbool kunnen staan voor de levensbeschouwelijke chaos waarin we nu leven. In dergelijke omstandigheden kondigt Jezus een nieuwe bevrijding aan, de overvloed van het Rijk Gods. Hij geeft hun volop te eten, geen brood, maar het Woord dat hun spirituele honger stilt. Nu ja, spiritueel, het Woord richt zich zowel op het geestelijke als het lichamelijke welzijn van de mens. De héle mens wordt er beter van. Daarom wordt er hier ook brood gegeten, én vis, waarmee de maaltijd wat vetter wordt en verwijst naar een andere passage uit de profeet Jesaja: *‘Aanrichten zal God op deze berg voor alle volkeren een feestmaal met vette spijzen en belegen wijnen’* (Js 25,6). Overigens is die wijn al eerder in het Johannes-evangelie aan de orde geweest, in het wonder van Kana, weet u wel!

Vooraleer er kan gegeten worden, stelt Jezus zijn leerlingen op de proef, want zij hebben wel ogen maar zien niet en hebben wel oren maar horen niet. Zij zitten vast in het materiële, in de financiële haalbaarheid, in de aardse beperkingen. Zij hebben niet begrepen dat het God is die geeft, Hij is de gastheer. Al wat nodig is van onze kant is fijngevoeligheid en opmerkzaamheid voor wat voorhanden is. Andreas riskeert zich als hij de jongen met de vijf broden en de twee vissen aanwijst. Zijn verstand zegt hem dat dit in het geheel niet relevant is, maar met Jezus weet je maar nooit! Zo hebben we ook gezien dat bij die overstromingen de mensen elkaar hielpen en hoe er meteen een grote solidariteit op gang kwam. Waarom zou alleen die ene jongen iets te eten bij zich hebben gehad? Al is die gedachte niet het spoor waarop de evangelist zit. Het kind betekent toekomst. Het gaat om het aanbreken van een messiaanse tijd, die getekend wordt door vrede en rechtvaardigheid en waarin niemand honger hoeft te lijden.

In de eerste lezing hebben we óók over een broodvermenigvuldiging gehoord. Wat de profeet Elisa kan, dat kan Jezus beter, denkt de evangelist en inderdaad, getalsmatig doet Jezus het tweehonderd keer straffer. Er worden zelfs twaalf korven met brokken brood opgehaald. Twaalf staat voor de twaalf stammen van Israël, die op hun beurt staan voor alle volkeren. Iedereen mag mee-eten. Jezus is Messias voor de wereld, niet enkel voor het Joodse volk. En als iedereen zo enthousiast is dat ze hem tot koning willen uitroepen, trekt Jezus verder de bergen in. Hij wil niet koning zijn van één volk zoals hij ook niet aan het hoofd wil staan van één kerk. Het Woord gaat zijn eigen weg en wil niet gemanipuleerd worden.