**Hoogfeest Geboorte H. Johannes de Doper 24.06.2018** *Jesaja 49, 1-6 / Handelingen 13, 22-26 / Lucas 1, 57-66.80*

Johannes, van wie we met deze viering zijn verjaardag vieren, was een man die door toedoen van de heilige Geest de beschaafde wereld de rug toekeerde om in de woestijn een leven te leiden van boetedoening. Ook zijn geboorteverhaal is opmerkelijk. Zijn vader, de oude Zacharias, krijgt in de tempel van een engel te horen dat zijn bejaarde vrouw Elisabet zwanger zal worden. Omdat hij het niet gelooft, wordt hij letterlijk met stomheid geslagen. Maar het aangekondigde gebeurt wel degelijk: de bejaarde Elisabet raakt in verwachting en krijgt tijdens haar zwangerschap bezoek van haar nichtje Maria die ook zwanger is. En wat gebeurt er: het kind in haar schoot springt op, omdat het weet wat voor een vrucht Maria in haar schoot draagt.

En almaar duidelijker wordt het dat in de schoot van Elisabet een heel bijzonder kind groeit, een kind dat, zoals Jesaja het zegt in de eerste lezing, al vanaf de moederschoot geroepen is tot een opmerkelijk leven. En dan is het zover: het kindje wordt geboren. En bij zo’n bijzonder kind hoort natuurlijk ook een bijzondere naam, een naam die de letterlijk en figuurlijk stomgeslagen vader Zacharias op een schrijfplankje krast, de naam die hij van de engel had doorgekregen. Een naam die het leitmotiv wordt voor het leven van dit kind, de rode draad: Johannes, wat betekent *God is genadig*. God toont zijn medeleven door mensen op te roepen tot een leven van ommekeer, een leven dat op God is afgestemd. Dat zal de missie van Johannes worden.

Johannes behoort tot die verontrustende figuren uit de Bijbel die tegelijk hoop en wanhoop in ons wekken, vrede en onrust tegelijk. Een man die – om bij de beeldspraak van Jesaja te blijven – beschikt over een mond als een snedig zwaard en een scherp gepunte pijl.

Zover is het nog niet in het evangelie van vandaag over Johannes’ geboorte. Maar rondom de zwangerschap van zijn moeder en zijn geboorte gebeuren er al zoveel wonderlijke dingen, dat de mensen die er getuigen van zijn , zich de vraag stellen: *‘Wat zal er worden van dit kind?*

Wij weten wat er van hem geworden is. De profetie van Jesaja heeft hij ten volle belichaamd. Johannes zou uitgroeien tot een mens die geen blad voor de mond neemt en niets met de mantel der liefde zal bedekken.

Nu denken jullie misschien: ja, een mooi verhaal, maar het is een verhaal van lang geleden, over een man wiens optreden van beslissende betekenis was voor mensen van die tijd, in het kader van de heilsgeschiedenis die een nieuwe fase inging met het aantreden van Jezus zelf. Wat moeten wij vandaag met die man met die scherpe tong, die aan de Jordaan de mensen opriep tot bekering? Hebben wij zijn doopsel van bekering nog nodig waarover de apostel Paulus het had in de tweede lezing?

Dan zeg ik ja! Waarom? Om het klassiek te formuleren: bekering heeft te maken met besef van eigen zondigheid. De theoloog André Zegveld schrijft: *‘zondig ben ik niet omdat ik zondige dingen doe, ik doe zondige dingen omdat ik zondig ben’*. Ben ik dan geen beeld van God? Jawel, maar behalve beeld ben ik ook tegenbeeld van God, omdat er in mij ook een diepgewortelde neiging leeft om, zoals Augustinus en later ook Luther zal zeggen: innerlijk gekromd te leven, naar mezelf teruggebogen, *incurvatus in se*. Dat is zonde, letterlijk en figuurlijk. Want zo loop ik mijn bestemming mis, namelijk een kanaal te zijn waardoor Gods liefde kan uitstromen naar andere mensen.

Bekering is: het zand, de stenen, de takken en de bladeren verwijderen die het kanaal verstoppen, opdat Gods liefde weer ruim baan krijgt en kan stromen.

Dat is geen eenvoudige opgave: het vraagt een radicale eerlijkheid ten aanzien van jezelf. *‘De heidenen bekeren is een christelijk werk, maar christenen bekeren is een heidense karwei’*, zei cabaretier Fons Jansen ooit, de man van ‘De lachende kerk’.

Tegelijk hoeft bekering niet altijd een radicale ommekeer te zijn. Je bekeren zou je kunnen vergelijken met fietsen of autorijden: jezelf corrigeren, steeds een beetje bijsturen. Je kunt natuurlijk de weg kwijt geraken en dan moet je het stuur omgooien. Maar meestal is het al voldoende om bij te sturen. En dat kunnen we door – doorheen onze bezigheden – ook ruimte te maken voor God. Met aandacht datgene doen wat aan onze zorg is toevertrouwd, eerlijk en gewetensvol handelen.

Daar was het Johannes om te doen. Als de Kerk vandaag zijn geboorte viert, dan wil ze ons Johannes voorhouden als een inspirerende figuur die ons toont hoe God ook genadig kan zijn in ons leven.

Hij laat ons zien dat niets onmogelijk is in Gods ogen. Zijn wegen zijn niet de onze. Hij schenkt leven doorheen een vrouw die voor ons mensen onvruchtbaar heette. Johannes roept ons dus op tot geloof en godsvertrouwen.

Hij roept ons ook op om sober te zijn. Johannes was gekleed in een pij van kameelhaar en hij at sprinkhanen. God kan maar werken in ons leven als we vrij zijn van hebzucht, eerzucht en macht.

Johannes laat ook zien dat bekering en bezinning nodig zijn. Hij vraagt ons heuvels te slechten en paden recht te maken – een oproep die we elk jaar in de advent te horen krijgen. Alleen door het kwaad en het onrecht uit het hart te bannen, kan er ruimte komen voor God. En tenslotte is Johannes niet vol van zichzelf, ook niet eigenwijs. Hij verwijst naar Iemand die groter is dan hem, Iemand van wie hij niet waardig is de riem van zijn sandalen los te maken.

Ja, Johannes wijst ons de weg hoe het kan: door geloof, soberheid en bekering kunnen we ons openstellen voor Gods genade, voor zijn goddelijke liefde.

F:\DATA\heft-daten\bilder\24-1804-u01-001co.tif

***Afbeelding:*** *Maria en Elisabet, Hans von Heidelberg (ca 1506)altaarvleugel van het Maria-altaar van de evangelisch Maria Magdalena-kerk in Buchswabach (Beieren),*

*Jan Verheyen – Lier.*

# Geboorte van de H. Johannes de Doper – 24.6.2018