Gemeentebrief

**Wie is Jezus nou toch?**

Het was weer raak deze week. Ik preekte in een vacante gemeente, waar voor de kinderen een kinderlied ten gehore werd gebracht.

Een vrolijk lied met een vlotte band, maar met de gebruikelijke lofzang op Jezus.
Hem werd weer van alles toegedicht, dat in woorden als 'almacht' en 'geweldigheid' vele vele malen herhaald werd.

Ik word altijd een beetje 'iebelig' (eigen woord, dat staat voor 'geprikkeld en vrolijk onrustig'), wanneer ik dat soort liederen moet aanhoren.

Begrijpt u mij goed. Ik geloof hartelijk in Jezus en zal straks met overgave Pasen vieren en stil staan bij de uitstorting van Zijn Geest met Pinksteren.

Maar zoals ik Jezus heb leren kennen is het juist zo bijzonder, dat hij helemaal niet zo geweldig en machtig is in zijn optreden en in zijn preken als wij er vaak in ons geloofsenthousiasme van maken.

De kracht van Jezus schuilt juist in zijn kwetsbaarheid, in zijn toespraken, waarin hij juist aangeeft niet te zwichten voor de verleiding zichzelf te bewijzen. Jezus is wars van geweld(igheid) en wars van imponerend optreden. Ik zeg wel eens speelt dat 'Jezus'-PR, public relations, matig is. Zo wil Hij dat ook.

En dat heeft Jezus ook (met eerbied gezegd!) 'de kop gekost'. De mensen wilden namelijk een Messias, die eindelijk eens orde op zaken zou stellen, een einde maken aan de Romeinse overheersing. De mensen wilden, dat Jezus nu een zijn tanden zou laten zien.

Maar niets van dat alles.

Jezus toont ons hoe God God wil zijn. De God, in wie wij geloven grijpt niet in, zoals wij zouden wensen. Hij maakt geen einde aan de verspreiding van het Coronavirus, evenmin als Hij de militaire dictatuur in Myanmar stopt of Loekasjenko, Poetin of Xi Jinping aanpakt. God maakt geen einde aan de klimaatcrisis, de economische crisis of de Toeslagenaffaire.

God leren wij kennen aan het kruis. Zo wil God God zijn. En voortdurend prikkelt hij ons om dat 'kruis op ons te nemen en Hem te volgen'. Dat is de samenvatting van al Jezus’-preken.

Maar dat hadden wij graag anders gezien. Wat nou kruis. Weg ermee. Nou de beuk erin. Afgelopen moet het zijn. Heel menselijk, maar niet Christelijk.

Niet dat Christenen heilige boontjes moeten zijn, die het beter weten dan alle anderen. Integendeel. Zij die Christus volgen mogen zich naar Hem noemen maar tegelijk kunnen zij niet in Zijn schaduw staan.

Levend in deze tijd van een bijna uitzichtloze Covid-crisis is het goed ons te realiseren, dat God verborgen is, maar zich niet onbetuigd laat. Ook al zien wij het niet, heel verborgen en geleidelijk openbaart zich God in ons leven. Het gaat langzaam en we moeten het leren zien en horen.

Misschien is het die vurige wens wel, die ons als gemeente samenhoudt.

Paulus zegt het zo in zijn eerste brief aan de Korintiërs:

'Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel, die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel, die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is, heeft God uitgekozen om dat wat wel iets is teniet te doen.

Beter dan Paulus kan ik het niet zeggen.

Hartelijke groet, Rob Visser