HOMILIE
**Het Woord**

Johannes 14,23-29

**26 mei 2019**

*Pol Hendrix*

Net zoals vorige zondag heeft Jezus het over zijn nieuwe gebod van de liefde. Deze liefde gaat samen met het onderhouden van het Woord. Het ene vloeit voort uit het andere. Dit is Jezus’ logica, die misschien niet meer overeenkomt met onze logica. Vooral omdat het Woord voor ons niet meer zo doorweegt als toen. Wij gaan zo nonchalant om met het Woord dat in onze sms’jes en onze twitterberichten alles wordt afgekort en we ons van spelling niets meer aantrekken. Politici gebruiken het woord als wapen om zelf sterker te lijken. De reclame gebruikt het woord om te verleiden en zo wordt het woord voor van alles en nog wat gebruikt en heeft het zijn kracht verloren.

Stel je voor dat het woord nog echt naar waarde zou worden geschat zoals in Jezus’ tijd. Dat een vloek mensen ziek zou maken en een zegen genezing zou brengen. Dat mondelinge overeenkomsten nog bindend zouden zijn en elk gesproken woord voor waar zou worden genomen. Dat hét Woord (met een grote W) dat Jezus verkondigde, met name de boodschap van het Rijk Gods, dezelfde indruk op ons zou maken als op de mensen toen. Dat het Woord nog echt waarachtig en krachtdadig zou zijn en zijn effect niet zou missen. Stel je voor dat wij het evangelie zouden beluisteren alsof het ons leven zal veranderen. Maar het woord is niet meer wat het is geweest. Het is ‘maar’ een woord, gemakkelijk uitgesproken, gemakkelijk getwitterd.

Weet u dat ik nog nooit heb getwitterd? Ik heb zelfs nog nooit een sms verstuurd! Ik wil dat graag zo houden. Die snelle, ultrakorte boodschapjes, daar richt je meer kwaad mee aan dan goed. Geef mij maar de boodschap die het evangelie is, een boodschap die haar tijd nodig heeft om door te dringen en die enkel maar goedheid en vrede voortbrengt. Als men ze tenminste niet misbruikt! Jezus geeft zijn vrede aan zijn leerlingen, zoals hij zegt, ‘niet zoals de wereld die geeft’. De wereldse vrede stelt niet veel voor, die wordt al geschonden als ze pas is ingegaan. Maar de vrede die Jezus ons heeft nagelaten is echte sjaloom, harmonie met God. Het is een innerlijke vrede en dat houdt in dat ze werkelijkheid wordt in de diepste kern van ons wezen. Die vrede is geen cadeautje dat we passief in ontvangst nemen, maar een opdracht om actief toe te passen, want vrede is meer dan een woord.

Om hen bij te staan belooft Jezus aan zijn leerlingen de geest. ‘Hij zal u alles leren,’ zegt Jezus. U weet dat ik de Geest liever als vrouwelijk benoem, zoals in het Oude Testament. Daar is de Geest van God de Roeach, de levensadem die het hele scheppingsgebeuren heeft ingezet, die God elke mens in de neus blaast. Hier roept de evangelist een ander aspect van de Geest op, een mannelijk, de geest als leraar en als advocaat, de ‘parakleet’ (trooster of pleitbezorger). Die Geest wordt op de dag van Pinksteren als vuur ervaren en het zal er inderdaad vurig aan toegaan. Niet alleen in het conflict met de Romeinen, maar nog meer in onderlinge verschillen. Het jonge christendom manifesteert zich immers als zeer verscheiden, tot de Roomse strekking alle andere monddood maakt.

De kerk heeft het Woord van God algauw te boek gesteld, zwart op wit, al dan niet met illustraties. Illustraties is waar de meeste mensen het eeuwenlang hebben moeten mee doen. Omdat men niet kon lezen of schrijven was het gesproken woord van de priester of de bisschop en waren de vele schilderingen en beeldhouwwerken in de kerken de wijze waarop het Woord werd verkondigd. Dat wekte vooral veel fantasie, eerder dan geloof. De middeleeuwen bulken dan ook van de fantastische verhalen, waardoor het evangelie werd toegedekt. Omdat men geen toegang had tot het echte evangelie kon men de mensen veel wijsmaken. Zo kon men ze bv. warm maken om op kruistocht te vertrekken. Het woord werd door een vaandel vervangen en de vrede van Christus werd in oorlogswandaden omgezet.

Steeds opnieuw heeft men het Woord misbruikt en is vrede niet de weg geweest die christenen hebben bewandeld. Gelukkig is er ook altijd meer kerk en meer geloof geweest dan wat werd misbruikt. Maar toch hebben we het nog altijd moeilijk om de geloofwaardigheid van het Woord te herwinnen. In een kerklied zingen we ‘taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft’. Daarom zullen we het Woord ernstig moeten nemen, misschien zoals in Jezus’ tijd, en zullen onze woorden ook daden moeten zijn die waarachtigheid wekken. Alleen de liefde zal het Woord levend houden. Als we die verlie-zen, kunnen we maar beter zwijgen …