**‘Wie Jezus heeft, die heeft genoeg’**

avondmaalspreek over Johannes 6,67-69

Bijbellezing Johannes 6,41-71

Bedum, 16 maart 2014

Ds. Marten de Vries

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

Broeders en zusters,

**For girls only**

Ooit was er een tijd dat ik graag een meisje wilde zijn. Daarvoor had ik twee redenen. In de eerste plaats had ik gehoord dat jongens in militaire dienst moesten. Het leek me niks om soldaat te zijn. Nooit zou ik mensen willen doodschieten. (Niemand had me nog verteld dat je vrijstelling kreeg als je dominee werd.) Maar er was nóg iets waarom ik jaloers was op meisjes. Die hadden namelijk poëziealbums. (Die ze – dat was mij dan wel weer te meisjesachtig – ‘poesiealbums’ noemden.) Het leek me geweldig om ook zo’n ding te hebben en anderen erin te laten schrijven.

**Zoek Jezus**

Overigens brachten die dingen niet alleen maar vreugde aan. Ze kwamen niet op tijd terug. Iemand had op een verkeerde bladzijde geschreven. Of er iets stoms in gezet. Zo herinner ik me dat mijn zusje onder mij een keer woedend was op mijn oudste zus. Mijn moeder moest maar eens horen wat ze in haar album had geschreven. Geen leuk rijmpje. Geen vroom gedichtje. Nee, gewoon iets voor zichzelf. Ze las voor wat er met koeienletters stond: “Zoek je zus veel, zoek je zus vroeg. Wie je zus heeft, die heeft genoeg.” (Je ziet hoe belangrijk hoofdletters en spaties zijn.)

**Wie anders?**

Een simpel versje. Wel het mooiste wat kinderen elkaar kunnen meegeven. “Zoek Jezus veel.” Maar waarvoor zou je dat doen? Wie is Jezus? Wat heb je aan Hem? Is er niets of niemand aan wie je méér hebt? Simon Petrus vond van niet. Jezus gaf hem en de andere leerlingen de keus om afstand van Hem te nemen. Om net als andere mensen een andere profeet of ideaal te volgen. Maar Petrus reageerde: “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?” Hij had genoeg aan Jezus. Jezus was alles voor Hem. “Want”, zei hij: “U spreekt woorden die eeuwig leven geven.”

**Wie is Jezus?**

Wie is Jezus eigenlijk? Er is sinds het begin van de 21e eeuw een aantal Nederlandstalige boeken geschreven over Mohammed. Door moslims en niet-moslims. Wie was die man nou eigenlijk? Wat is waar en wat verzonnen? De vorige paus verzorgde de afgelopen tien jaar een trilogie over Jezus.[[1]](#footnote-1) Van de minder rechtzinnige Roomse theoloog Edward Schillebeeckx verscheen in de vorige eeuw: ‘Jezus, het verhaal van een levende.’[[2]](#footnote-2) In de 19e eeuw waren kritische historische biografieën over Jezus populair met titels als ‘Das Leben Jesus’[[3]](#footnote-3) en ‘La vie de Jésus’.[[4]](#footnote-4) Petrus was van déze Jezus vast niet tot z’n aanhankelijkheidbetuiging gekomen.

**Zijn bloed drinken**

In Johannes 6 presenteert Jezus zichzelf. Evenals Petrus ontmoeten wij Hem. Maar wij laten ons niet van de wijs brengen door wetenschappers die volgens hun literaire normen een reconstructie van Jezus hebben gemaakt. Of door moslims die Hem islamiseren tot voorloper van Mohammed. Nee, wij drinken de - in veel Engelstalige Bijbelvertalingen in het roodgedrukte – woorden van Jezus zelf in, die we afgelopen woensdagavond hebben gelezen. Hij is levend brood uit de hemel. Wij mogen zijn lichaam eten, we kunnen zijn bloed wel drinken. Het verhaal kan onmogelijk ‘verfraaid’ zijn. Het zijn juist ‘harde woorden’, niet om aan te horen.

**Leven door sterfelijkheid**

Wat bedoelt onze Heer? Dat Hij van hemelse komaf is, is één ding. Wat zijn verschijning nóg bijzonderder maakt is dat Hij juist door zijn sterfelijkheid voor levensonderhoud zorgt. Jezus zegt: “Waarachtig, Ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u.” Het heeft met het avondmaal te maken maar het gaat er niet precies over. Dat kan ook niet, want het avondmaal moest nog worden ingesteld. Het misverstand daarover zit hem ook in onze vertaling: eigenlijk staat er geen ‘líchaam en bloed’ maar ‘vléés en bloed’.[[5]](#footnote-5)

**Levenslang herkauwen**

Jezus vraagt om geloof in Hem als Gods Zoon die een mens van vlees en bloed werd. Hij wil dat wij op die waarheid ‘knagen’. (Opvallend: vanaf vers 54 gebruikt Johannes een ander Grieks woord voor ‘eten’.[[6]](#footnote-6)) Wij moeten aan dit geheim knabbelen, erop kauwen en het levenslang herkauwen. Het is even slikken. Niet te pruimen. Voor de Joden schandalig. (Dat is een Grieks woord dat staat in vers 61.[[7]](#footnote-7) [‘Ergeren’ is te zwak vertaald.]) Ze gingen over hun nek van het idee dat ze als kannibalen zijn bloed moesten drinken. Ook vandaag bijten mensen hun tanden erop stuk.

**Te irritant om waar te zijn**

Jezus, die ‘wist wat er in een mens omgaat,[[8]](#footnote-8) proefde weerstand. “Ik hoor u bezwaren maken”, zei Hij. “Jezus wist dat zijn leerlingen protesteerden”, lazen wij. En: “Sommigen van jullie geloven niet.” In Judas zag Hij al ‘een duivel’. Jezus ziet vandaag de dag wetenschappers die Hem wegredeneren. En kerkmensen die Hem op afstand houden. Het blijft een mysterie:[[9]](#footnote-9) God en mens tegelijk. Maar het is vooral te irritant om waar te zijn. Het betekent dat je moet toegeven dat je jezelf niet redden kunt. Dat je buiten Jezus’ sterven geen leven hebt. Dat je ‘oude mens’[[10]](#footnote-10) moet worden doodgeschoten.

**Je moet zelf kiezen**

Jezus probeerde zichzelf niet beter behapbaar te maken. Hij feminiseerde zijn boodschap niet. Had Jezus wel káás gegeten van missionaire uitstraling? Was het nodig om en plein publique andermans gedachten tot op het bot te fileren? Jezus plaatst je voor de keús. Toen men verzadigd was door het wonder met de broden en de vissen erkenden ze Hem als profeet en wilden ze Hem koning maken.[[11]](#footnote-11) Wat wilde Jezus nog meer? Dat ze Hem namen zoals Hij was neergedaald uit de hemel. Omdat hun leven ervan afhing! Ook zijn twaalf intimi moesten kiezen. Gedwongen werden ze niet: zij kónden vertrekken.

**Beproef jezelf, hap toe, deel uit**

Als het evangelie ongezouten wordt opgedist voltrekt zich een scheiding. Zonder water bij de wijn is het de een te gortig, de ander wil niets anders meer. Toen velen afhaakten moest Petrus kiezen. Hij wist het zeker: ‘Wie Jezus heeft, die heeft genoeg.’ En als jíj jezelf ‘beproeft’? Wil je voor eigen rekening of Gods mensgeworden Zoon die zijn bloed gaf voor zondaars? Discussieer niet over serviesgoed of tafelmanieren. Hap toe. Kom ’s zondags geen graantje meepikken maar doe je tegoed aan het hemelbrood. Deel uit. Er zijn in Bedum vast wel 5000 gegadigden voor de enige ware wonderbare voedselbank.

Amen

1. Jezus van Nazareth I, II en III. 2007 -2012. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1974. [↑](#footnote-ref-2)
3. David Strauß, 1835. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ernst Renan, 1863. [↑](#footnote-ref-4)
5. ‘σαρξ’ in plaats van ‘σωμα’. [↑](#footnote-ref-5)
6. ‘τρωγω’ in plaats van ‘φαγω’. [↑](#footnote-ref-6)
7. ‘σκανδαλιζω’. [↑](#footnote-ref-7)
8. Johannes 3,21. [↑](#footnote-ref-8)
9. I Timoteüs 3,16. [↑](#footnote-ref-9)
10. Heidelbergse Catechismus 33. [↑](#footnote-ref-10)
11. Johannes 6,14.15. [↑](#footnote-ref-11)