MET TEDER GEZAG 1Korinthiers 1,26-31 Mattheus 5, 1-12a 29 januari 2017

-----------------------------

**Vele scharen volgden hem** vanaf Galilea, Jerusalem, Judea en het Overjordaanse.

Soms zie je ze ineens al die mensen: veertien dagen geleden de Vakantiebeurs in Utrecht. Overvolle treinen. Dan dringend elkaar het perron op duwend, met zo’n sprongetje, achter elkaar, uitkijken waar je loopt, hun weg gaan, roltrap af, de enorme stationshalwinkel uit, iedereen een beetje haast, terwijl je tijd genoeg hebt. Je komt ze tegen, je passeert ze, je wijkt uit dan kunnen ze voorbij, zigzag, je loopt met ze mee. Dat is nou een menigte mensen. Je ziet ze gaan en je ziet niemand. Het waren er veel. Een grote menigte mensen die niemand niet tellen kan. Zonder naam, lijkt het. Anoniem. Een massa.

Hoeveel mensen zouden het zijn. Ik heb geen flauw idee. Laten we zeggen twaalfduizend mensen. Dat is een mooi getal. Ik hoorde van de organisatie dat ze voor de hele week die de vakantiebeurs zou duren tussen de 130.000-140.000 mensen verwachtten. 144.000 misschien. Dat hoopten ze. Voor die dag dus ongeveer twaalfduizend, maal een mens. Twaalfduizend heel eigen geschiedenissen. Twaalfduizend, ze hielden allemaal een entreebiljet omhoog. Wij ook. Om erin te mogen. Controleurs en hostesses kwamen van alle kanten aangevlogen om je de weg te wijzen. Zonder vleugels, maar in blauwe uniformen en een hoedje op. En dan ga je echt op in een menigte. Wie lopen daar? Geluk gaat daar naast verdriet, vrede komt ruzie tegen, hollend om de eerste te zijn, voldoening passeert onbehagen, geduld en ongeduld, gezondheid botst tegen ziekte op. Kijk uit je doppen. Zakkenrollers orienteren zich voor de beste plek. Twaalfduizend maal een mens met een eigen levensverhaal. Koppels, singles, kinderen, grote mensen. Honderdvierenveertigduizend straks. Dat is pas een menigte van mensen. Mensen. Ik zag ze niet, en ik zag ze wel. Waarheen willen ze. Op reis willen ze. Ze kunnen hun lol op. Twaalf hallen staan op ze te wachten. Ze moeten gaan kiezen. Midden Oosten, Azie, Afrika, Kenia, het land van Trump, het land van Poetin, Hollande……. Menigte zoekers. Horen willen ze wat ze nog niet gehoord hebben, zien willen ze wat ze nog nooit gezien hebben, ervaren wat ze nog nooit hebben meegemaakt.

**Jezus ziet de menigte. Hij kijkt zijn ogen uit.** Want dat doet een leraar, die kijkt zijn ogen uit. Hij opent zich eerst om zich te laten beleren door wat hij ziet, in zich op te nemen wat hij hoort. Hij is eerst leerling als het ware, om als het dienstig is leraar te kunnen zijn. Hij ging de berg op, als om ze nog beter te kunnen zien. Daar ging hij zitten. Die menigte zag Jezus. Hij zag ze werkelijk. Dat viel Mattheus op aan Jezus en daarom heeft hij het allemaal opgeschreven. Jezus zag die menigte mensen. Dat maakte ineens een overweldigende indruk op hem, al die gezichten, een voor een, al die levens, die geschiedenissen. Met hun lach en hun traan, hun geluk, hun ongeluk. Zij waren zijn leraren als het ware en boden hem de leerstof. Hij was er stil van en zonder twijfel ging er van alles door hem heen.

Zijn leerlingen kwamen. Wat hij zag wilde Jezus niet voor zichzelf houden, hij opende zijn mond. Tot zijn leerlingen, staat er. Dat zijn in beginsel nieuwsgierige mensen. Niet mensen die alles al weten of hun mening al klaar hebben: *dit vind ik, natuurlijk is het zo, nogal logisch, dat is natuurlijk onzin, je bent niet goed wijs, heb ik toch gezegd……* Wie leren wil, moet zich openen, maar ho, dan word je kwetsbaar, dan word je beoordeeld. Dat is best pijnlijk en vol risico: leren…daar moet je tegen kunnen, je gaat immers een nieuwe onbekende ruimte in, je zekerheden staan op het spel, je oprechtheid wordt gevraagd, je integriteit vereist. Anders wordt het niks met dat leren.

**Kijk, kijk dan toch!**, wijst hij naar de voet van de berg: ziet die mensen, haal ze een voor een voor je geest.

Als je ineens iets heel bijzonders hebt ontdekt, dan wil je dat ook doorvertellen. Jezus wil zo zijn leerlingen deelgenoten laten zijn, wat wie hij ziet: Kijk dan toch! Hij wilde ze ook laten zien, hun empathie wekken, hun tot solidariteit bewegen. Kijk dan toch! Kijk ze daar gaan en staan, zoeken en verlangen. Hun levensweg! Daar is jullie plaats, onder hen! Dat zijn de ervaringsdeskundigen, met hun leerstof! Goed er aan toe gaan …. de armen ...., goed er aan toe de rouwenden (die loosers, die verloren wat ze hadden) …. die zo hongeren naar gerechtigheid, de integeren ….die vrede tot gebeuren maken, vergeving dus (zo moeilijk, opnieuw beginnen, wie dat niet wil, kan het vergeten) en geluk willen delen ..., goed er aan toe zijn …. die lieve mensen ...., goed er aan toe zijn die altijd weer de dupe zijn en naar de rand worden gedrukt ..., goed er aan toe zijn die van alles te verduren hebben …. Moet je toch kijken: om die mensen gaat het toch, ik hou van ze! Ze zijn niet zielig, ze zijn op weg!

Hij tekent ze ten voeten uit. En als je iemand getekend hebt….., zeker ten voeten uit, getekend zijn ze voorgoed. Beslist, als hij de tijd had gehad, had hij ze genoemd bij name, een voor een.

Jullie, leerlingen, daar moet je naar toe, daar is jullie plaats, daar hoor je bij. Want dit zeg ik jullie: jullie zijn het zout, om de houdbaarheidsdatum met smaak te verlengen…

Nee, dat van dat zout staat er vandaag nog niet, dat is voor volgende week zondag.

**Zo begint hij zijn bergrede**. Voor zijn leerlingen, om hun hun plaats te wijzen en hun weg.

Mattheus zet het geheel scherp aan. Hij wil er geen twijfel over laten bestaan, waar het hier om gaat. Jezus als leraar, als Mozes opnieuw. Op de berg. Als een nieuw Sinaï in de woestijn van het leven. Zijn gehoor weet waarover hij het heeft: de levensrichting die Mozes wijst is de achtergrond. Jezus spreekt met dat gezag. Nog steeds. Hij is niet zomaar een van de velen…. Hij is verwant aan de ENE. Hoor Israel, WEES ER die je roept is een! Ook u bent niet een van de velen, opgaande in een naamloze menigte, nee u, jij bent een: uw voornaam, uw achternaam, kind van de ENE! Niet te vatten, toch te vatten, door op de eerste plaats aan jezelf te belijden: wees er, ik mag er wezen, zoals ik ben. Durf dat dan ook: daartoe zet Jezus ons aan!

**Wat is dat eigenlijk: spreken met gezag?** Wat wij daarbij denken, kan tot grote misverstanden leiden. Als we bijvoorbeeld bij gezag alleen maar denken aan van bovenaf en met grote strengheid.

Maar is gezag per se streng, of kan er ook met gezag worden gefluisterd, opgebeurd, getroost, bemoedigd? Is gezag niet veeleer een vorm van echte betrokkenheid, van tederheid en begrip, van samen op weg willen zijn?

Ik denk, dat Jezus' bewogenheid daaruit voortkomt beseffend gezel te zijn, helpen waar maar te helpen valt. Je niet schamen geholpen te willen worden. Zoals de psalm 23 zingt: Niet bang, want Gij ENE naast mij. Of zoals het koor juist na die brief van Paulus gezongen heeft: Alleluja, adorabo ad templum tuum: *ik roep en uw ruimte ontstaat! we roepen onszelf naar die ruimte toe en ik zal blijven roepen bij Uw naam: Ene.* Of zoals Jezus het zegt: Zalig die vrede tot gebeuren maken: kinderen van Die-wij-roepen: zusters en broeders!! Die zo graag met elkaar in vrede willen leven en telkens weer opnieuw willen beginnen. Dat is zijn gezag: om ons iets te zeggen, dat ons zal doen opveren, dat ons blij maakt en moed geeft. Dat ene zinnetje van hem blijft in ons resoneren: Jullie zijn het zout der aarde!

*Alb.L.D. Meijer*

*albmeijer@hotmail.com*