**Homilie – Hoogfeest van Pinksteren – Jaar C 05.06.2022** *Handelingen 2, 1-11 / Psalm 104 / Romeinen 8, 8-17 / Johannes 14, 15-16.23b-26*

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus, met Pasen vieren we zijn opstanding en overwinning op de dood, en met Pinksteren, vandaag dus, vieren we dat Jezus’ Geest, zijn begeestering, overslaat op zijn leerlingen. Dat is allemaal vlug verteld. Maar ik vind het toch eigenaardig dat Pinksteren nooit zo populair geworden is als bijvoorbeeld Kerstmis – ook al hangt daar met tweede Pinksterdag ook een verlofdag aan vast – en toch is het nu voor het eerst dat in het verhaal over Jezus Christus eindelijk vooral zijn leerlingen in het vizier komen, wij dus.

Ja, het is met die leerlingen dat er iets heel bijzonders gebeurt: het contact met de buitenwereld was verbroken na Jezus’ dood en ze dreigden ook het contact onderling te verliezen. Gelukkig is er nog Maria, de moeder van Jezus, die die groep leerlingen bij elkaar houdt. Ja, ze is bij de leerlingen in afwachting van de beloofde komst van de Vertrooster, de heilige Geest, de Helper.

Maar laten we nog een heel stuk terug gaan in de tijd. Want als we de heilige Geest aan het werk willen zien, moeten we bij het begin beginnen. Het begint al in de verhalen op de eerste bladzijde van de Bijbel. *God schiep de mens en blies hem levensadem in de neus*, staat er. Diezelfde levensadem trekt een spoor door de geschiedenis heen, legt woorden in de mond van mannen en vrouwen die als profeten spreken namens God, verrast in een huis in Nazareth een onbekende jonge vrouw aan wie gezegd wordt dat de *heilige Geest over haar zal komen*. Ze krijgt een zoon van wie verteld wordt dat Hij helemaal vervuld is van *Gods heilige Geest*, om te worden wie Hij ten diepste is, Zoon van God. Hij doet mensen opstaan en laat hen tot hun recht komen, doet hen ondervinden dat ze erbij horen en niet uitgesloten worden. En in heel zijn doen en laten, in zijn woorden en daden, brengt Hij aan het licht wie God is.

En nu hebben we dit verhaal gehoord, dat de verteller laat gebeuren op de dag van het *joodse pinksterfeest*, de vijftigste dag na het joodse paasfeest, wanneer het paasfeest na zevenmaal zeven dagen wordt ‘volgemaakt’. Oorspronkelijk was dit het feest van de tarweoogst, lezen we in Exodus (23, 16; 34, 22). Later werd deze dag ook de herdenking van het Sinaï-verbond, waar, juist zoals in ons Pinksterverhaal ook sprake was van gedruis en vuur (Ex. 19, 16-20).

*De leerlingen waren op dat* *joodse pinksterfeest bij elkaar* en ze haalden herinneringen op aan al wat ze met Jezus hadden beleefd. En terwijl ze aan elkaar vertelden wat Hij gezegd en gedaan had, begon het voorgoed tot hen door te dringen wie Hij was en waar Hij voor stond. Een enorm enthousiasme maakte zich van hen meester. Ze stonden in vuur en vlam. Er is een geraas als *van een hevige windvlaag en vuur alom*. Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, trekt alle registers open om te getuigen wat een overrompelende ervaring het is te kunnen geloven dat de Jezus, die aan het kruis gestorven was, op een heel andere manier met hen is. De beelden liegen er niet om. Het gedruis en het vuur herinneren aan het verhaal over dat Sinaï-verbond, terwijl de hevige wind verwijst naar de Geest: het Hebreeuwse *ruach* betekent zowel ‘wind’ als ‘geest’. Nu voelen Jezus’ leerlingen zich sterk genoeg om naar buiten te treden en een nieuw begin te maken.

Tot vandaag is dat *vuur* nog niet gedoofd en is die *hevige windvlaag* nog niet gaan liggen. Een scheppende en bevrijdende kracht van Godswege is het die ons overeind houdt wanneer we de moed verliezen of die ons steunt wanneer we ons eenzaam voelen; een stem die klinkt in ons hart en die ons aanspoort niet mee te doen met om het even welke spraakverwarring, maar elkaar verstaan, *ieder in zijn eigen taal*. Een kracht van Godswege die niet breekt met de Wet, maar verder gaat dan de letter van de Wet en ons ertoe in staat stelt méér te doen dan wat moet, een tegenkracht tegen wat koud en van steen is in ons. Een Geest die waait waar Hij wil, in en buiten de kerk. Want Gods Geest gaat alleszins door. Hij doet voort, ook door ons, als wij ons laten volstromen met zijn onbeperkte energie van liefde.

Ik wens jullie een zalige hoogdag van Pinksteren!



*‘Pinksteren’ Arndt van Zwolle, 15de eeuw, hoogaltaar St. Nicolai, Kalkar*

*Jan Verheyen – Lier.*

*Hoogfeest van Pinksteren C – 5.6.2022*