**Homilie – Derde zondag door het jaar – jaar C 23.01.2022** *Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10 / 1 Korintiërs 12, 12-30 / Lucas 1, 1-4; 4, 14-21*

Vandaag een preek in drie delen, als het ware een drieluik zoals je die als een schilderij kan zien op de altaren in de oude kerken. Ieder schilderij staat op zichzelf, je kunt het apart bekijken. Maar toch zijn de drie op elkaar betrokken en vormen ze één geheel. We hoorden drie verhalen die op verschillende tijden zijn ontstaan en die zich op verschillende plaatsen afspeelden. En toch zijn ze met elkaar verbonden en vullen ze elkaar aan, zoals een drieluik.

## Het eerste luik: Ezra en de terugkeer van de ballingen

Het is het verhaal van een bijzondere, heilige dag! Vijftig jaar hebben de Israëlieten in Babylonië doorgebracht. Vijftig jaar van angst en verlangen, van hoop op terugkeer naar het moederland, van wachten, van twijfelen, soms van vertwijfelen. Vijftig jaar met de vraag of er nog een toekomst in Israël is weggelegd of niet. En nu is het zover! Vrij onverwacht gebeurde het: de Perzische koning Cyrus zegevierde over de Babyloniërs. En hij laat de Israëlieten gaan. Zij zijn vrij. Een grote groep ballingen keert terug naar het land van hun voorouders, naar het land van belofte. Ze keren terug naar Jeruzalem, naar de stad van David.

Na hun terugkeer wordt de stadsmuur weer opgebouwd, als bescherming tegen de vijanden. Het volk wordt geteld en geordend. De samenleving wordt opnieuw georganiseerd. Maar zekerheid naar buiten en orde binnen, dat is onvoldoende. Het belangrijkste ontbreekt nog.

Het volk komt dan ook bij elkaar, voltallig. Het is een massabijeenkomst op het plein voor de Waterpoort. En Ezra, de priester-Schriftgeleerde, de religieuze leider, leest de Thora voor: Gods woord, geopenbaard aan Mozes. Iedereen luistert, iedereen hoort het. En het volk, het *hele* volk, aanvaardt de Thora. Die Thora wordt als het ware de grondwet van Israël. Hij wordt de basis van hun samenleving. De Thora zorgt voor de eenheid van het volk. Gods woord wordt de band die de Israëlieten verbindt, met elkaar én met God.

Het is een belangrijk moment in de geschiedenis van het volk. Een dag van ultieme vreugde en van dromen die waar worden. Maar op de keper beschouwd zijn de mensen die er verzameld zijn, toch niet te benijden. Van de oude grootheid van Israël is niets meer over, het is nu een speelbal van zijn machtige buren. Jeruzalem heeft een stadsmuur, maar in feite is het een puinhoop, een armzalig en onbeduidend stadje. De oude rijkdom is verdwenen. En de toekomst van de teruggekeerden is onzeker. En toch. Te midden van die schamele werkelijkheid is God aanwezig. Door de Thora, door zijn woord, is Hij present in de stad, in het land, in het volk. Zijn woord is er en bindt de Israëlieten samen, met elkaar en met Hem.

#### Het tweede luik: Paulus en de Korintiërs

We denken nogal eens dat de christenen van vroegere tijden het beter hadden dan wij. Vooral de eerste christenen. Eensgezind, bezield, recht in de leer. Maar als we de brieven van Paulus lezen, klopt dat toch niet helemaal. De gemeente in Korinthe heeft problemen. De vraag of je vlees mag eten of niet, leidt tot felle ruzies. Hoe vrouwen zich in de eredienst moeten gedragen is héél omstreden. De manier waarop de eucharistie wordt gevierd, veroorzaakt onenigheid tussen arme en rijke gemeenteleden. En *last but not least* veroorzaakt de zogenaamde glossolalie moeilijkheden: mensen praten, door de Geest gegrepen, in een onverstaanbare taal. De mensen die over de gave van de glossolalie beschikken, het spreken in tongen zoals de Geest ingeeft, achten zichzelf hoger en kijken op de anderen neer. En de anderen voelen zich op hun beurt geminacht en gekwetst.

Paulus brengt dan ook verscheidende bezoeken aan Korinthe en schrijft meerdere lange brieven om te voorkomen dat de gemeente van Korinthe uiteenvalt en ten onder gaat. Zijn antwoord kun je in drie woorden samenvatten: samen gemeente zijn. Inderdaad, er zijn verschillen. Tussen mannen en vrouwen, armen en rijken, mensen met de gave van het spreken in tongen en mensen zonder. Al die verschillen bestaan. De leden van een gemeente werken samen als de ledematen van een lichaam. Hun verscheidenheid is nodig en zinvol. Ze vullen elkaar aan zoals de ledematen van een lichaam elkaar aanvullen.

En wie of wat bindt de verschillende leden van de gemeente samen? Het antwoord is: de Geest. De Geest bindt de christenen in Korinthe samen, met elkaar én met God. De gemeente van Korinthe mag dan misschien een puinhoop zijn, maar God is aanwezig, Christus is aanwezig, door de Geest.

#### Het derde luik: Jezus in Nazareth

Na zijn doop en zijn bekoring in de woestijn begint Jezus in Galilea in het openbaar op te treden. Op een sabbat bezoekt hij in Nazareth de synagoge. We horen als het ware zijn troonrede. De samenvatting van zijn programma, het doel van zijn missie. Het is een tekst uit Jesaja: *‘De Geest van de Heer rust op Mij want Hij heeft Mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, aan gevangenen vrijlating, aan blinden het gezicht, aan onderdrukten vrijheid, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’* De spanning stijgt, alle aanwezigen kijken Hem aan als Hij deze woorden op zichzelf betrekt en zegt: *‘Vandaag is deze tekst in vervulling gegaan.’*

Jezus verkondigt zijn messiaanse programma, maar de reactie van zijn toehoorders is niet enthousiast. Voor hen is Hij niet het middel waardoor God aanwezig is. Pas later, na zijn dood en zijn verrijzenis, zal Jezus voor de christenen de band zijn die ze verbindt, met elkaar én met God.



Drie luiken van één groot schilderij hebben we nu gezien. Wat betekent dit nu voor ons, voor onze tijd, onze christelijke gemeenschappen? De meeste geloofsgemeenschappen in onze Westerse landen hebben het in deze tijd niet makkelijk. Ontkerkelijking, gebrek aan menskracht en financiën en zo meer. Maar de omstandigheden waren vroeger niet beter: niet in Jeruzalem in de tijd van Nehemia en Ezra, niet in de gemeente van Korinthe, ook niet in Nazareth, Jezus’ vaderstad. Maar toch is God aanwezig, op alle drie de plaatsen en in alle tijden. Zijn Woord, de Geest, Jezus Christus zijn aanwezig. Zij verbinden ons met elkaar én met God, ook hier en nu.

***Afbeelding:*** *‘In Jezus is Gods Woord Vlees geworden’, tekening W. Johannesma*

*Jan Verheyen – Lier.*

*3de zondag door het jaar C – 23.1.2022*

*(Inspiratie: o.a. Tijdschrift voor verkondiging, Jg. 94, nr. 1, januari/februari 2022)*