HOMILIE
**Als God ons trekt**

Johannes 6,41-51 en 1 Koningen 19,4-8

**8 augustus 2021**

*Pol Hendrix*

Als de mensen morren omdat de Jezus die ze hebben zien opgroeien van zichzelf zegt dat hij uit de hemel is neergedaald, dan reageert Jezus daarop met deze merkwaardige uitspraak: ‘Niemand is in staat om tot mij te komen als de Vader die mij heeft gezonden hem niet trekt’… Voelt u hoe God aan u trekt? Aan uw jas … of aan uw haar … of aan uw neus … of aan uw tenen. Ja, waaraan zou hij trekken? Misschien – God kennende – trekt hij aan uw ziel. Als Hij trekt, dan zal het wel aan uw ziel zijn. Áls Hij trekt – want Hij moet niet trekken, als Hij niet wil. Het feit echter dat u nu hier bent, zou er toch kunnen op wijzen dat Hij u wel degelijk trekt. Hij heeft u toch tot hier getrokken.

God trekt ook aan Elia die het in de woestijn efkens niet meer zag zitten. Hij wil dat de profeet goed eet om onderweg niet te bezwijken. God trekt geen profeten aan opdat ze het zouden opgeven als de tegenstand te groot wordt. Hij wil dat Elia volhoudt, wat inhoudt dat hij blijft spreken namens Hem, dat hij het volk op het rechte pad houdt. Elia was niet het soort profeet dat zich liet betalen om dingen te zeggen die goed in het gehoor lagen bij de machthebbers. Integendeel, hij was nog maar pas ferm tekeergegaan tegen de afgoderij die zij sponsorden! Er waren zelfs doden bij gevallen en dus werd hij opgejaagd en dus was hij de woestijn ingevlucht. En dus trok God aan zijn vel – of aan zijn ziel – om het niet op te geven.

Misschien zit u ook wel eens in de woestijn, of zit u ook wel eens te morren, of zit u zich af te vragen waarom u nog zou blijven geloven als u daar toch maar scheef voor bekeken wordt. Dan is de kans groot dat u het uit uzelf niet kunt opbrengen om daar tegenin te gaan, om op te staan en verder te gaan, nog wel tegen de stroom in. Het lijkt veel aantrekkelijker om gewoon met de hoop mee te doen, om u te laten drijven op het zachte kabbelen van de tijdsgeest en u in slaap te laten wiegen door wat de zwijgende meerderheid voor waar aanneemt. De reclame fluistert u van alle kanten in dat u het waard bent en dat u het zich kunt permitteren om ook te profiteren. Er is maar één letter verschil tussen profiteren en profeteren, maar wat een wereld van verschil is dat!

Stel dat God aan uw ziel trekt, bent u dan bereid om op te staan en op weg te gaan, tegen beter weten in? Of staat u klaar met al uw bezwaren? Heel redelijke bezwaren weliswaar: gezondheid, ouderdom, sociale en familiale verplichtingen, beroep, tijdsgebrek, enzovoort. Het zal wel niet de bedoeling zijn dat God u als profeet op weg stuurt. U zal uw leven niet hoeven te riskeren. Toch is ook gewoon maar geloven al een riskante onderneming en daarom ook dat dit niet ieder is gegeven, maar enkel die aan wie God trekt. Geloven is een gave en een opgave. God is de initiatiefnemer. Als u werkelijk gelovig bent, dan is dat omdat God aan u heeft getrokken. En Hij blijft aan u trekken zolang Hij in ú gelooft!

Inderdaad, als God in u gelooft, dan zal Hij aan u trekken. En hij doet dat opdat u zo in staat bent om tot bij Jezus Christus te komen. En hoe kom je bij Jezus? Hij zegt het hier zelf. Door naar Gods woorden te luisteren, door zijn geboden na te leven. Dat veronderstelt van ons openheid, bereidheid om het Woord in ons op te nemen. En dat Woord is mens geworden en zegt tot ons dat hij het Brood is dat ons doet leven in eeuwigheid. Dat klinkt nogal prekerig en abstract, maar het is eigenlijk zo simpel als eten en drinken. Het is wat wij symboliseren als we te communie gaan: samen met velen het lichaam van Christus worden, zo dat de wereld er beter van wordt. We doen het immers niet voor ons eigen zielenheil, maar voor het komen van Gods Rijk.

Enkel als God ons trekt zitten wij hier op onze plaats. Enkel als God ons trekt hebben wij straks reden om te communie te gaan. Enkel als God ons trekt zijn wij in staat om tot bij Jezus te komen. Dan zijn wij waarachtig en levensecht gelovig. Dan zijn wij niet enkel met onszelf bezig, met ons eigen zielenheil, maar dan weten wij ons verbonden met alle kinderen van God, dan zijn wij broeders en zusters van elkaar. Maar we moeten onszelf niet wijsmaken dat we gelovig zijn als we er niet naar leven en enkel maar de schijn ophouden. Er is niks vanzelfsprekends aan het geloof. Dat kunnen we elke dag ervaren wanneer God weer eens flinke rukken moet geven aan onze ziel wanneer we geneigd zijn om bij de pakken te blijven zitten of te gaan morren of ons te laten meeslepen met de stroming.