**PINKSTEREN – 20 mei 2018**

**Inleiding**

Laten we ons in de aanwezigheid stellen van – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - Amen.

Welkom aan u allen op deze Pinkstermorgen in dit huis voor God.

Pinksteren, dag van de geest, tijd voor heilige geest. Met Kerstmis kwam Jezus op aarde, hij groeide op en werd een man met een kennende geest. Hij verkondigde wat hij te zeggen had en liet gebeuren wat moest gebeuren. Hij trok rond om mensen te hoeden, te genezen, te gidsen. Hij leidde leerlingen op om zijn werk voort te zetten. Op jonge leeftijd werd hij gedood door krachten van verraad en onverstand.

Er komt een tijd, had hij zijn leerlingen voorbereid, dat ik er niet meer zal zijn. Maar, zo had hij beloofd, ik laat jullie niet verloren en verweesd achter; ik zal jullie een andere trooster geven, een helper die blijft.

Vijftig dagen na Pasen, toen de leerlingen bijeen waren, kwam Jezus in hun midden, groette hen met vrede en gaf hen de heilige geest. Een geest die angst helpt overwinnen, een kracht die weet te verbinden, een wichelroede om te onderscheiden wat heilzaam is en wat niet.

Dit Pinksterfeest is een herinnering aan toen en een uitnodiging voor nu om ontvankelijk te worden voor die heilige geest.

**Overweging**

Je zit bij elkaar in een zaal, een bovenzaal. Het schijnt het huis van de moeder van Marcus te zijn, een van de naasten van Jezus. Je bent met velen. Niet alleen de beste vrienden en vriendinnen van Jezus maar ook mensen die er soms bij zijn. Er hangt een beklemmende stilte. Er is verdriet, er is angst. Je haalt herinneringen op aan toen alles nog goed was. Toen je nog allemaal bij elkaar was. Jezus nog in je midden. Compleet. Van toen bij het meer, een van die wandelingen en van de gesprekken met Jezus waar je aanvankelijk niet zo veel van begreep. Maar gaandeweg… De sombere bovenzaal veranderde dan voor even alsof er een licht was aangestoken. Maar steeds weer opnieuw de herinnering aan die onbeschrijflijke gebeurtenissen. Hoe het kon gebeuren, hoe bang ze waren. Een beklemmende stilte. Desolaat. Verlaten. Iedereen leek tegen hen en het had vaak toch zo anders geleken… Jaja, de deuren zijn gesloten; je weet maar nooit in deze vreemde tijden.

Het is misschien zoals je bij elkaar zit als een nabije geliefde is overleden. Je haalt herinneringen op. Af en toe vergeet je pijn en gemis. Levendig komt het je voor ogen hoe het toen was, toen het nog allemaal klopte. Hoe heel, hoe onbedacht, hoe eenvoudig gelukkig. Maar als de herinnering is uitgewerkt, slaan kou en vertwijfeling weer toe. Je schuilt bij elkaar. Je hebt elkaar nodig.

Op die eerste dag van de week, bij ons was het toen zondag, toen ze weer bij elkaar waren en de deuren angstig gesloten hielden, kwam Jezus binnen. Onverwacht, rustig, uit het niets - lijkt het, maar helder aanwezig. Ze hadden het gehoopt, ze hadden het vurig gehoopt – nog één keer – en nu gebeurde het. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Jezus in hun midden. De orde hersteld. Hij wenst zijn vrede. Vrede. Hij toont zijn handen en zijn zijde. Geen twijfel mogelijk. Vrede. Hij spoort je aan: wees niet bang, ga op missie zoals ik met jullie op missie ging. En opeens herinner je je zijn woorden vlak voordat alles mis ging. We zongen die woorden ook met het koor: *If ye love me*, *15Als je mij liefhebt, leef dan zoals ik jullie heb voorgehouden. Dan zal ik de Vader bidden en Hij zal jullie een andere vertrooster geven, een hulp die bij je blijft.*  En Jezus houdt woord. Hij blaast over allen. Ontvang de heilige geest. De geest om te onderscheiden wat liefde is, wat rechtvaardigheid, wat waar is en wat niet.

In de eerste lezing van vandaag is dat zachte blazen een heftige windvlaag geworden die het gehele huis vult en zelfs buiten waarneembaar is. Lijkt meer op stormkracht. Vrome Joden uit allerlei windstreken komen verwonderd kijken. Ze zien mannen en vrouwen met kracht, mensen die zijn opgestaan, die spreken met vurige tong, dwars door verschillen heen, alles en allen verbindend.

Maar bij Jezus op die eerste dag van de week is alles rustig van toon. Het begin is zacht en klein. Nauwelijks hoorbaar. Een ademtocht, een begintoon, de vleugelslag van een vlinder. Zoals God met een ademtocht de eerste mens het leven inblies. In die tijd toen de jonge wereld nog maar net begonnen was. In het boek der Jubileeën, een hervertelling van het boek Genesis die buiten de canon van het Oude Testament is gebleven, staat het zo:

En op die dag - die dag toen de twee eerste mensen het paradijs moesten verlaten om de zware tocht te beginnen door nacht en ontij naar het huis van de Vader, het paleis van de Koning - op die even onbegrijpelijke als beslissende dag – op die dag, zo zegt het boek der Jubileeën: werd de mond gesloten van alle dieren, en van runderen, en van vogels, en van wat wandelt en van wat beweegt, zodat ze niet langer konden spreken: want zij hadden allemaal met elkaar gesproken met één lip en met één tong.

In de diepe verbeelding van mensen, toen alles nog heel was en ongebroken, in de tijd van harmonie en onbewustzijn, sprak al wat leeft één taal en sprak elk met één lip. Onverdeeld. Zo was het in den beginne. Vrede.

Deze heilzaamste genezing, deze grote vertrooster, deze vrede wenst Jezus zijn dierbaren toe. Geen innerlijke tweespalt, geen ego-ambities, geen ijdelheid, jaloezie of achterdocht. Je spreekt met één lip. Een-voudig. Je kunt je geluk niet op.

Zo was het op die eerste dag van de week. In die bovenzaal. Je durft naar buiten. Zelfs de dieren lijk je te verstaan. Je kijkt ze aan en je begrijpt. De eerste scheppingsorde voor even hersteld. Als bemoediging, als hulp, als vertrooster om op missie te gaan - in een wereld van veelspalt, op weg naar het Koninkrijk Gods. Een koninkrijk van een nieuwe orde, niet langer onwetend zoals in het paradijs maar bewust en gewild en bevochten op alles wat vrede in de weg staat.

Zo is het op deze eerste dag van de week. Je herinnert je die nieuwe levensadem, die gidsende trooster, die vrede van Jezus die je lief is. Je bent tot leven uitgenodigd, onverdeeld, vrede. Een schat in je binnenste. Je hoopt dat die bij je blijft. Voor altijd. Je staat op en gaat op weg, verder op weg.