**WEBINAR 19 OKTOBER 2021
DE WEG**

**… Vandaag het Griekse woord voor “de weg”. Het woord is op de lijst gekomen omdat in het boek Handelingen de eerste christenen “mensen van de weg” worden genoemd …**

**Ik ben benieuwd wat je ons vandaag daarover kunt vertellen.**

Ja, David, ik was zelf heel benieuwd in het begin van mijn zoektocht wat ik over dit woord wel zou vinden.
Ik kan je verzekeren dat we vandaag weer een boeiend thema mogen behandelen.

Je hebt het zelf al gezegd, de gemeenschap van de eerste christenen werden “aanhangers van de weg” of kortweg “de Weg” genoemd (Hand 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).

Voor Paulus werd de benaming “de Weg” als benaming voor die eerste groep van christenen, voor de eerste Kerk kunnen we zeggen, een heel betekenisvolle naam. Paulus was zelf een farizeeër, en dus een goed theoloog, en in zekere zin een religieuze leider. Voor een bepaalde groep van de Joodse religieuze leiders was de Weg echter een sekte. Ze werden ook al eens de sekte van de Nazoreeën genoemd (Hand 24,5). Voor Paulus was het belangrijk de groep van de eerste christenen nicht als sekte te laten bestempelen, integendeel …

Bij het begin van mijn opzoekingen werd ik gedreven door de vraag: Waarom werden de christenen zo genoemd? Of waarom noemden ze zich zelf zo? De vele theologen die daarover hebben nagedacht geven geen eenduidig antwoord. Sommigen zeggen zelfs dat ze niet weten hoe die naam is ontstaan. Dus mogen we zelf nadenken. Zelf kwam ik tot het besluit dat de eerste christenen zich zo genoemd hebben, maar ieder van ons mag daarover nadenken
Blijft voor mij wel de vraag: Zouden wij ons nog zo noemen? “Mensen van de Weg.” Waarom wel? Waarom niet?
Ik was verrast door de homilie van Paus Franciscus op 10 oktober bij de opening van het synodale pad: “Synode vieren betekent op dezelfde weg lopen, samen wandelen.”

Als we over “een weg” spreken, dan kan dat een letterlijke of een figuurlijke, ook wel symbolische betekenis hebben.

We hebben hier een heel mooie weg achter ons. Men zou echt goesting krijgen om erover te lopen. De bisschop heeft er al meermaals op gewezen dat de eerste christenen zeker over zulke wegen doorheen heel het Romeinse Rijk zijn gereisd, soms in vrede, soms op de vlucht. In de letterlijke zin gaat het bij het woord “weg” *(hodos)* over zo´n mooie weg als deze, alhoewel, dit is natuurlijk al bijna een autosnelweg uit de tijd van Jezus. Bij een weg treffen we een vernuftige technische versterking van de ondergrond aan zodat legers en handelswaren zich snel konden verplaatsen.

*Je moet weten dat reeds 3000 jaren voor Christus grote handelsroutes zo waren uitgebouwd, ik denk aan Mesopotamië. De Assyriërs, de Perzen, de Babyloniërs, waren vernuftige wegenbouwers. In het perzische rijk kon een boodschapper te paard in 10 dagen 2500 km afleggen; ze hadden een heel systeem van afspanningen waar de paarden werden verwisseld. In Babylonië gebruikte men voor bijzondere wegen al een combinatie van stenen en asfalt; we spreken nu van 600 jaar voor Christus. De Romeinen hebben dat dan nog eens verder uitgebouwd over heel hun Rijk en dat was heel het gebied rond de Middellandse Zee, en zo kon ook het Christendom zich rond heel die Middellandse Zee verspreiden.*

Een letterlijke betekenis van het woord *hodos* (weg) vinden we ook wanneer de evangelisten het leven van Jezus beschrijven: Hij is voortdurend onderweg. Maar de evangelisten verbinden reeds het letterlijke met het symbolische: Mattheus en Markus beschrijven het leven van Jezus als een weg naar Jeruzalem, waar Hij de kruisdood zal sterven en Hij zal verrijzen. Zo ook Lukas in 9,51 – 18,13: “Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.” Een kantelmoment in het leven van Jezus! Daar is ook Lukas 22, 22: “Want de mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg.” Een groot deel van het Evangelie is een reisverhaal, en wat voor een reis! Dit gaat verder in het boek Handelingen: Het boek Handelingen is ook een reisverhaal, het beschrijft uiteindelijk de weg van de christelijke boodschap vanuit Palestina naar het politieke en culturele machtscentrum van de wereld uit die tijd, naar Rome.

**Zou je zeggen dat de christenen met het woord *hodos* teruggrijpen naar hun Bijbelse wortels om zich zelf beter te begrijpen?**

Vast en zeker.
En er is nog meer aan de hand. Vergeet niet dat Lukas, de schrijver van de Handelingen, een echte geschiedkundige was. Hij kent de bronnen waaruit het Joodse volk leeft, en voor Lukas is het heel belangrijk aan te tonen dat de JHWH met dat groepje van mensen die in Jezus de Messias ontdekten, dat JHWH met hen de belofte van het verbond verder schrijft. Het heilsverhaal gaat verder.
Laten we even de Bijbel ter hand nemen.

Dé grote ervaring van het Joodse volk is de weg die de Heer met hen gegaan is, de weg van de bevrijding uit Egypte en de lange weg van 40 jaren door de woestijn, tot in het Beloofde Land. Deze weg IS de basis van hun zelfbesef, van hun identiteit (Ex 13,21). Deze weg mogen ze nooit of te nooit vergeten, ze moeten die weg diep in hun geheugen en in hun hart inschrijven (Dt 8,2): “Denk aan de weg, die JHWH, uw God, u door de woestijn heeft laten maken … JHWH voedt u op zoals een vader zijn kind.”
De weg gaan die JHWH toont, impliceert de ervaring dat JHWH als een Vader leiding en begeleiding geeft. Zo beleefden het ook de eerste christenen.

Dat grote verhaal van de Weg van Israël aan de hand van zijn God wordt nog eens duidelijk in de vele kleinere weg-verhalen: de stamvader Abraham die wegtrekt (Gen 12,1 – 25,11), het verhaal van de vele wegen die Jakob gaat (Gen 28,1 – 35,29), het dramatische verhaal van Jozef die naar Egypte wordt versleept (Gen 37,12 – 45,28). Belangrijke figuren uit de heilsgeschiedenis zijn voortdurend onderweg: Mozes, David, Elija, Elischa.

De wegen die deze mensen gaan zijn nooit alleen maar mensenwegen, God zelf gaat ze met hen, en zo worden ze Gods wegen. Je ontdekt in die mensenwegen Gods eigenaard. De wegen zijn soms ondoorgrondelijk, ze zijn geheimzinnig, vaak niet te begrijpen. Maar voor de Bijbelse mens gaat het steeds om wegen die heil – heling – geluk brengen.
En er is een opdracht aan verbonden:
“Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wel bij varen…”
(onder andere: Dt 5,33; 8,6; 11,22; 19,9; 26,17; Jer 6,16; 7,23).

Er is in het Oude Testament een samenhang tussen het woord Weg (*hodos*) en gaan, rond gaan, lopen (*peripateo).* Ook al wordt het in het nederlands niet altijd zo vertaald. De weg gaan betekent voor de Bijbelse mens op de eerste plaats Gods wegen gaan, zijn geboden en voorschriften houden, zich laten leiden en begeleiden door JHWH. Maar dit is ook meer dan het pure zich houden aan regeltjes, het is echt voor Gods aangezicht leven (Gen 17,1). Het is ook “gaan met God”, leven in nauwe verbondenheid met God (Gen 5,22.24; 6,9). Daar is een intieme relatie tussen JHWH en hen die zijn wegen volgen. Een heel mooie tekst vinden we bij de profeet Micha 6,8:
“Er is jou, mens, gezegd, wat goed is, je weet wat JHWH van je wil: niet anders dan recht te doen, liefde te betonen, en nederig de weg te gaan met je God.”
(*To do what is just, to show constant love, and to live in humble fellowship with our God.)*

Als we nu even in het Nieuwe Testament kijken, dan zie je ook daar een samenhang tussen “weg” en “gaan – de weg gaan”. Vaak heel letterlijk en dan weer figuurlijk.
Jezus wandelt langs het meer of op het meer van Gennesaret, of Jezus houdt zich op in de tempel. Maar daar zijn ook de vele wonderbare genezingen “Sta op en loop” (Mt 9,5-7; 11,5; 15,30; Joh 5,8; Hand 3,6-10; 14,8.10). Daar is dus een tastbaar lopen op de weg, opgericht worden om te lopen, en dit lopen is op zich al verkondiging, aankondiging van de komst van Gods Rijk. Opgericht worden en gaan zijn tekens van Gods nabijheid, van Gods Rijk onder de mensen. Denk aan het boek van onze bisschop: overeind komen met Petrus, en aan het verhaal in Handelingen 3, 1-10. De verlamde man staat, bijna op bevel van Petrus, op en begint te lopen en te springen en gaat met Petrus en Johannes de tempel binnen. Petrus zegt: gebruik uw voeten, pakt de man bij de hand en trekt hem recht. Wel de volgende stap is: loop, ga. Maar dat moet de man dan wel zelf doen. Iets komt in beweging; verstart denken, verstarde structuren “ontdooien”.

En er is ook de figuurlijke betekenis van het woord “weg” in het Nieuwe Testamente, in de zin van levensloop, van wandelen als kinderen van het licht (Ef 5,8), echt leven, de weg gaan door goede werken te doen, of liefde een concrete vorm te geven, een leven te leven geleid door de Geest en niet door het vlees (Ef 2,10; 5,2.8; Rom 14,15; 6,4 e.a.). Al dat zijn tekens van Gods aanwezigheid onder de mensen, van Zijn Koninkrijk, net zoals in de tijd van Jezus. Het koninkrijk van God, basileia, dat zijn menselijke verhoudingen, waar elke mens tot zijn recht kan komen, waarde heeft, zich zelf kan ontplooien en verantwoordelijkheid kan opnemen. Dat kan indruisen tegen de geschreven of ongeschreven wetten en voorschriften van wereldlijke koninkrijken of machtssystemen.

En dan is daar het gebruik van een speciaal woord *poreuomai* - van de woordfamilie van *peripateo* (gaan) - bij Lukas, wanneer hij in zijn evangelie het verhaal brengt van Zacharias en Elizabeth (Lukas 1,6): “Ze waren gerecht voor God, trouw wandelend in alle geboden en wetten van de Heer”. Met datzelfde vreemde woord schrijft Lukas over de jongen Kerk in Palestina in het boek Handelingen 9,31: “Door de vertroosting van de heilige Geest werd de jonge Kerk gesterkt en groeide in aantal, *(een beetje anders dan onze vertaling)* wandelend in de vrees voor de Heer.”
En wat betekent dat hier, “in de vrees voor de Heer”? Hetzelfde als bij Zacharias en Elizabeth: De eerste christenen wandelden trouw in de geboden van de Heer, ze gaan de Weg – in eerbied, respect, liefdevolle aanhankelijkheid, in verbondenheid met de Heer.
(*And so it was that the church throughout Judea, Galilee, and Samaria had a time of peace. Through the help of the Holy Spirit it was strengthened and grew in numbers, as it lived in reverence for the Lord.)*We kennen “vrees voor de Heer” als een gave van de H. Geest. Het heeft niets met vrees of angst te maken, wij gebruiken dat ook niet meer in de nederlandse taal, het roept misverstanden op, het gaat om eerbied en aanhankelijkheid, om respect en vertrouwen. *De vreze Gods: Het vermogen om te beseffen dat wij ons zonder ophouden in Gods aanwezigheid bevinden. In het Boek der Spreuken lezen we: “De vrees voor de Heer is het begin van de kennis” (Spr 1, 7). Hij die de Heer vreest, kent zijn plaats als kind dat door zijn Vader wordt bemind.
Zie ook Jesaja 11,2-3*

**Als ik je goed begrijp, wil Lukas betonen dat de eerste christenen ook goede Joden waren?**

Er is meer. En het gesprek dat we gisteravond met elkaar hadden, heeft mij nog meer bevestigd. Het zijn natuurlijk allemaal maar intuïties.
Lukas toont aan dat de mensen die Jezus volgen, in een Bijbelse traditie staan, én dat JHWH de Weg met hen voortzet.

Het verhaal van bevrijding en heil (denk aan de exodus en de weg door de woestijn) gaat verder. In Jezus wordt het verhaal van de liefdevolle vader die zijn zoon leidt en begeleidt verder gevoerd. Het inzicht groeit dat hier in Jezus de liefde van JHWH op een eenmalige manier dicht bij de mensen is gekomen, dichter nog als in de profeten. Dat heeft te maken met dat zo moeilijk te begrijpen verhaal van Zijn kruisdood – hoe kan iemand door God gezonden zo schandelijk om het leven komen? – en het verhaal van Zijn verrijzenis – Hij leeft op een nieuwe manier, in ons en onder ons en met ons.

Het motief van de Weg, waarmee de Joodse gelovigen zeer vertrouwd zijn en de eerste christenen dus ook, krijgt een christologische betekenis. JHWH schrijft met het levensverhaal van Jezus, de gekruisigde, het grote verhaal van het Verbond verder.
Het is dus bijna een schreeuw van Lukas: wij zijn geen sekte, JHWH staat echt ook aan onze kant, en de vele mensen (denk aan de onbesnedene) worden mee in het verhaal van Gods redding en aanname en erbarmen genomen.

Denk aan Johannes de Doper als Wegbereider (Lk 1,76; 3,4). Johannes de Doper is de stem in de woestijn (Lk 3,4-6): “Maak de weg van de Heer gereed, maar recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend (*dat alles deed men om wegen te maken!, en dan klinkt dit wondermooie)*, en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”
We zullen het weldra opnieuw horen wanneer de adventstijd begint.

De evangelist Johannes wil het zelfs nog dieper begrijpen: Jezus zelf is de Weg, Jezus legt vast hoe de Weg eruit ziet: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”(Joh 14,6)
Johannes ziet al dieper. Jezus toont de Weg, denk aan de oproep tot navolging, aan het sermoen op de berg met de klare uitspraken “zalig jullie, gelukkig jullie … “ wanneer men jullie vervolgt …, denk aan de liefde zelfs tot de vijanden en aan de liefde die het eigen leven geeft, tot in de kruisdood. Jezus leeft wat hij verkondigt. Jezus IS voor Johannes de Weg van de Vader naar ons mensen en zo de weg voor ons naar de Vader.

Ook Paulus heeft die diepere betekenis van Gods Redding in Jezus op een bepaald ogenblik in zijn leven begrepen, “en daar vielen hem de schellen van de ogen” (Hand 9, 18).
En wanneer Paulus schrijft over de Redder die uit Sion komt, over de barmhartigheid die voor alle mensen geldt, dan grijpt hij terug op wat alle Joodse gelovigen met hem onmiddellijk begrijpen: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.” (Rom 11,33)

Van hieruit nog eenmaal luisteren naar de woorden uit Handelingen
Hand 9,2: Paulus vraagt brieven om alle aanhangers van de Weg gevangen naar Jeruzalem te voeren
Hand 19,9: tegenstanders belasterden de Weg
Hand 19,23: de Weg wordt aanleiding tot grote opschudding
Hand 22,4: Paulus die van zich zelf zegt dat hij de Weg heeft vervolgt
Hand 24,14: ik dien de Weg die zij een sekte noemen, terwijl ik blijf geloven aan alles wat in de Wet en de profeten geschreven staat
Hand 24,22: de romeinse bevelhebber Felix is op de hoogte van alles wat de Weg betrof
Hand 13,10: de rechte wegen van de Heer
Hand 16,17: zelfs een waarzegster rent achter Paulus en de zijnen en zegt: het zijn dienaren van de allerhoogste God, ze verkondigen u de weg tot redding
Hand 18,25: van Apollos wordt gezegd dat hij onderricht had ontvangen in de weg des Heren
Hand 18,26: de weg van God wordt Apollos nog een beetje nauwkeuriger uitgelegd

Maar ik zou zeggen: luister naar het woord van Petrus tot de verlamde: “Sta op en ga”.
Ga de weg.

**Hoe zie je dat voor ons?**

De weg gaan. Opstaan en gaan. Het is een individuele én een gezamenlijke opdracht. Daar ligt een zoektocht voor ons als Kerk van vandaag, én het is een persoonlijke taak waar niemand van ons aan ontsnapt.

Laat me eerst het persoonlijk even verdiepen. Ieder van ons is eenmalig. Niemand van ons kan tot een ander zeggen: je MOET zo en zo handelen. Elke mens is een wereld op zich, en heeft een eigen taak, een eigen opdracht in deze wereld. Het is belangrijk dat iedere mens zijn leven in handen kan nemen, echt kan leven, niet geleefd word. Daarvoor moet je keuzes maken.
Ik denk dat daarom spiritualiteit voor ieder mens heel belangrijk is, in elke levensfase. En dat betekent: zich laten leiden door de Geest, door de H. Geest, een spiritueel leven leiden: Wie ben ik? Waartoe ben ik geroepen? Met welk doel voor ogen leef ik, wil ik leven?
En luisteren naar die Andere in mij die mij antwoord geeft, een richting aanduidt.

Ons laten leiden door geest van de waarheid, van gerechtigheid, van moed en troost, van kracht en nederigheid om de heel eigen levensweg te gaan. De eigen levensweg is steeds een avontuur, je wordt maar jezelf indien je de eigen weg gaat.
Voor alle mensen, ook voor een christen betekent dit dat hij of zij zich zelf moeten leren kennen:
-de angsten, spanningen en onzekerheden niet uit de weg gaan
-de confrontatie aangaan met wat mij als erfenis is meegegeven, met eigen mogelijkheden en grenzen
-groeien in relaties en opgaven, in de aanvaarding van de schoonheid en de last die het leven met zich brengt
-onbegaanbare of onbegaanbaar geworden wegen kunnen loslaten
Het leven van elke mens, ook van een christen betekent zoeken, vragen, worstelen.
We mogen ons niet verschuilen achter principes – structuren – onwrikbare gewoonheden in denken en handelen.

Bedevaarten hebben hierin een heilzame betekenis. Je kan ook als ongelovige de Camino naar Santiago gaan. Maar daar gebeurt precies hetzelfde met jou als met een gelovige, alleen zal de gelovige er een andere taal voor hebben, en daarmee ook een andere betekenis aan omstandigheden en ervaringen kunnen geven.
Er zijn heel wat oorden en betekenisvolle plaatsen waarheen mensen op weg kunnen gaan, en zo iets van die innerlijke zoektocht met echte voet-stappen kunnen beleven.
Ook processies zijn eigenlijk voetwegen die een innerlijke omkeer en klaarheid kunnen ingang zetten.
Bij ons zijn ze een beetje in onbruik gekomen, dat was de tijdsgeest van de jaren zeventig, tachtig, en nu weten we niet meer zo goed wat daarmee aanvangen. Maar overal ter wereld zijn processies een belangrijke vorm om samen op weg te zijn, en iedereen kan meedoen, je moet geen heilige zijn om het beeld van Maria door de straten van Manila of Sevilla of Buenos Aires te dragen. Je gaat gewoon mee, en als je weinig geloof hebt dan laat je jezelf dragen door diegenen die meer geloof hebben. Belangrijk is samen onderweg te zijn.
En daar kan ik, ook als ongelovige, dan al iets ervaren hoezeer mijn leven een gaan is, opstaan uit isolatie, zelftevredenheid, of zelfverachting, verachting van anderen. Want leven is geven, is gaan met anderen, gaan voor anderen, en weten/ontdekken dat God met ons onderweg is. Zelfs manifestaties kunnen echt wel processies zijn: opkomen voor rechten van mensen en natuur. Ook daar is God met ons onderweg! Onderweg, bij het gaan van de eigen weg, komt God op ons af, komt er ons tegemoet – denk aan de Emmausjongeren in het Lukasevangelie.

**Blijft je vraag van bij het begin: Zien wij als Kerk ons nog als mensen van de Weg?**

Ja, de weg gaan is ook een gezamenlijke opdracht, als parochie, als kerkgemeenschap an het bisdom Antwerpen.

Paus Franciscus spreekt veel over “missionair kerk-zijn” en over het synodale proces. Een missionaire Kerk of een missionaire parochie legt zich zelf niet nog een extra taak op: mensen voor het geloof winnen, dus nog een paar structuren en commissies erbij… Neen, zo werkt het niet.

We moeten eerst onszelf terug voor het geloof winnen. We mogen onszelf die tijd geven om op te staan en op weg te gaan. Dat betekent voor mij: niet blijven zitten bij wat tot nu toe was en vaak niet meer het leven dient. Zoeken naar de wortels van ons geloof, op weg gaan naar der kern van het eigen geloof.
De Kerk vernieuwt zich, verandert, krijgt andere vormen, omdat er mensen zijn die zich op weg begeven, opnieuw gepakt zijn door hun geloof en geen angst hebben van onbekende wegen. Dat zie je heel goed wanneer je kerkgeschiedenis studeert.
Een echte verandering kan maar plaats vinden omdat er mensen zijn die zich hebben laten veranderen en verrijken. Is Jezus een weg die te volgen leven geeft? Geeft het geloof jou de warmte en de kracht die je nodig hebt? Of de vergevingsgezindheid, het geduld, de bereidheid tot zelfovergave die jouw concreet leven met de concrete omstandigheden nu van je vraagt? Er zijn zovele diepmenselijke situaties die om concrete geloofskracht vragen. Dan ben je automatisch “missionair”.
Het gaat niet alleen om structuren van parochies, om nieuwe vormen van catechese of liturgie. Laat ik mijn beeld van Kerk openbreken door de H. Geest?
Wie behoort tot de kerk? Alleen diegene die elke zondag naar de mis gaan? En die gescheiden zijn, of zich hebben doorgeworsteld tot een concrete vorm van geboorteplanning, behoren die er niet meer bij? Of die samenleven zonder getrouwd te zijn? Ik kan de lijst nog langer maken: behoren die er niet bij?
De jonge Kerk begreep dat het heil dat JHWH de mensen wil geven ook voor de onbesnedenen geldt. Een ongelofelijke revolutie. En wij? Voor wie houden wij de deuren gesloten, niet begrijpend dat JHWH als een Vader de Weg van het leven ook met al de anderen gaat.

De eerste Kerk bestond uit aanhangers van de Weg, mensen die letterlijk en figuurlijk op weg waren en Jezus navolgden. Ze waagden zich aan een weg van bevrijding van machten en wetten die “onmenselijk” zijn, die het leven en deze wereld onleefbaar maken.
We hebben dezelfde mogelijkheid en opdracht.
We moeten niet meer mensen in de Kerk krijgen, we mogen op zoek gaan naar mogelijkheden om voor meer mensen Weg tot Leven te zijn.