Zesde zondag van Pasen 6 mei 2018

Inleiding :

Wij zijn hier samengeroepen in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

Welkom op deze zesde zondag van Pasen, de zondag voor Hemelvaart.
Jezus geeft vandaag zijn volgelingen, in beide lezingen die van Johannes zijn,
het gebod mee om elkaar lief hebben. De liefde als het meest centaal en eigenlijk alles omvattende gebod van het christendom.
“ Laten wij elkaar lief hebben zegt Johannes in de eerste lezing , want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft , is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet want God is liefde”.

Maar wat betekent dat eigenlijk als we dat zeggen. “God is liefde”, het is zo gemakkelijk en vlug gezegd, beseffen we wel voldoende wat we daarmee zeggen?

Toen ik daar –met het oog op de voorbereiding van deze zondag -wat over nadacht, schoten me weer die woorden van Herman Finkers te binnen die hij enkele jaren geleden op het einde van zijn oudjaar- conference gebruikte, toen hij zei : “De wereld is niet perfect. Daarom heeft het leven zin. Aan een perfecte wereld hoef je niets te doen, maar deze niet perfecte wereld kan je mooier maken dan ze is. Gewoon met kwetsbaarheid zachtheid, schoonheid, met bovenal toch met de de liefde ”.
Daarna zong hij in het gregoriaans : “Ubi caritas et amor”. Waar vriendschap heerst en liefde is , daar is God. En daar wordt mens en wereld mooier.
Dat maakte toen zoveel indruk, dat ik het nog weet.

 Johannes hoeft zijn toehoorders niet weer opnieuw te vertellen wat Jezus deed en leerde – dat hebben Lucas,Marcus en Matheus voor hem al gedaan -, maar hij wil het geloof in Jezus wel versterken en verdiepen.
Wij worden daarom vandaag door Johannes uitgenodigd die woorden over de liefde dieper bij ons te laten doordringen.

Beginnen we deze viering met een ogenblik van stilte om ons te keren naar God….. en vragen we in het Kyriegezang om vergeving voor al die keren dat we in de liefde tekort schoten.

Overweging 6 zondag van Pasen 6 mei 2018

GOD IS LIEFDE, dat is vlug en makkelijk gezegd, maar wat voor een beeld hebben wij bij het woord ‘God’ en wat voor beeld hebben wij als we spreken over de ‘liefde ‘?
Woorden om vandaag eens bijzonder bij stil te staan.
Allereerst : WIE IS GOD ?
We hebben in ons spreken over God niet zelden verkeerde, vaak dogmatische antwoorden gegeven. God, bovenmenselijk machtig, opperwezen,heerser over het heelal. God als het grote alziend oog dat me overal volgt, en toeziet of ik alles wel goed doe zoals het hoort. God als een strenge rechter die op het eind van mijn leven oordeelt over al mijn doen en laten.
Wie van ons kan nu nog geloven in een God die alle touwtjes in handen heeft, de wereld en het leven van mensen tot in detail bestuurt. Een God die het voor het zeggen heeft.
Wie kan er nog geloven in een God van het burgerlijk fatsoen een God van de moraal. Wie kan er nog geloven in een verre hoogverheven afstandelijke God : Zo hoog ,zo verweg dat er sprake is van onbereikbaarheid?
Beelden van God die nog altijd – al is het vaak onbewust - aanleiding zijn tot heel wat misverstand en verwarring. Beelden van God, die ook voor velen aanleiding zijn geworden om niet meer te geloven, en de deur van de kerk voorgoed achter zich te sluiten. Hoe vaak hoor je nog niet zeggen : Als er een God zou zijn die het voor het zeggen heeft, waarom grijpt Hij dan niet in , en laat Hij het in Syrie gebeuren dat zoveel kinderen slachtoffer worden van oorlogsgeweld en honger?

Je kunt van je geloof vallen, maar ook van je ongeloof zei Willem Barend ooit.
Gelukkig maar. Voor velen is het verdwijnen van het machtig Opperwezen niet gelijk geworden aan het afscheid van God. We zijn wel heel anders over God gaan denken, en ons beeld over Hem is danig veranderd . Eigen levensvragen, levenservaring, het leven zelf heeft het ons onmogelijk gemaakt om vast te houden aan die oude beelden. Die oude woorden voor wie God is hebben plaats gemaakt voor heel andere woorden. Voor meer stamelende woorden als Liefde, Licht , Kracht, Vuur, Bron .

Velen van die woorden hebben bijbelse wortels. Licht dat doorbreekt. Stem die wordt gehoord. De verborgenheid van God is een belangrijk gegeven in de bijbel. God is onzichtbaar, zit op een berg, in de wolken, in de brandende braamstuik, in de vuurkolom, in de liefde voor je naaste. Die verborgen God in de bijbel is een stem die je vraagt : Mens waar ben je? Ben ik waar ik zijn moet?

De bijbelse God is een stem die spreekt in mijn geweten die mij oproept om te gaan waar onze naaste in nood is, om liefdevol zorg te dragen voor elk -ander. Alleen die liefdevolle zorg maakt mens en wereld voor elkaar mooier.

En de tweede vraag die ik wil stellen : WAT IS LIEFDE ? Waar gaat het over als wij het woord liefde gebruiken, en vooral wat wil Johannes ons vandaag zeggen als hij het woord liefde gebruikt ?
Liefde is in het dagelijks gebruik -zo lijkt het soms wel - een containerbegrip geworden voor van alles. Leeg en plat gepraat , geromantiseerd, in alle mogelijke variaties van liedjes leeg gezongen, met als gevolg dat liefde vaak een woord is geworden zonder nog echt betekenis .
We hebben het vaker over gebroken liefde, misbruikte liefde, en ga zo maar door, dan dat we stil staan bij wat echte liefde voor ons zou kunnen zijn.
Liefde , het klinkt en het lijkt allemaal zo eenvoudig , maar blijkbaar is het dat toch niet. En wat verstaat Johannes onder liefde ? Waar gaat het over als hij het woord liefde gebruikt ? En hoe kun je nou liefde als een gebod zien?
“Vrienden, laten we elkaar liefhebben , want de liefde komt van God”, schrijft Johannes ons . De liefde is dus van oorsprong allereerst iets goddelijks dat wij ontvangen hebben . En omdat God – zo zegt Johannes- ons vanaf onze oorsprong lief heeft gehad behoren wij ook elkaar lief te hebben, die geschonken liefde weer met elkaar te delen.
 Betekent liefde, dat we van iedereen moeten houden zoals we van onze ouders houden, onze kinderen , onze partners? Nee, natuurlijk niet, dat zou ook niet kunnen. Johannes heeft het niet over de ëros”(erotiek) de gevoelsmatige liefde, hij gebruikt voor liefde het woordje “agape”, dat we het beste kunnen vertalen met “liefdevolle zorg”voor elkaar..
We worden door Johannes opgeroepen om liefdevolle zorg te gunnen aan iedereen, en om goede zorg niet alleen te bewaren voor de mensen die we beminnen.
 Kortom ons in ons doen en laten te laten leiden door de gulden regel van de oude Thora in het O.T. : dat ik de ander behandel zoals ik wil dat de ander mij behandelt.

“God is liefde” : geen heldere definitie, geen dogmatisch of statisch Godsbeeld.
Wel een aanduiding van het ‘mysterie’ hoe God onder ons aanwezig wil zijn, onder ons wil voortleven, in mensen die willen lijken op zijn Zoon. “Niemand heeft God ooit gezien. Hij is een verborgen God en toch hebben we weet van God. God is immers liefde , en iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God”.
God is liefde , in de ogen van Johannes het meest zuivere Godsbeeld dat Jezus ons zelf in zijn leven van God heeft nagelaten voor zijn Hemelvaart , en tegelijkertijd als opdracht ons heeft meegegeven. Bij Johannes zijn mensbeeld en Godsbeeld innig met elkaar verbonden. “In Hem leven wij, bewegen wij ons , zijn wij”.
In plaats van God bestaat zou je Johannes eerder kunnen horen zeggen : God is aan het komen als we elkaar liefhebben.
Moge we in deze zin met elkaar en aan elkaar meer en meer “mooiere” mensen worden die samen bouwen aan een mooiere wereld, en daar veel “zin”in hun bestaan aan ontlenen. Amen
Kees Megens.