**Dichtbij … Jezus, dichtbij anderen**

Afgelopen zondag was het Pasen. We hebben stilgestaan bij het **lijden** en de **opstanding** van Jezus. Hans sprak over iets moois vond ik. Hij had het over het hart van God. Een hart van vergeving, niet een hart dat zijn recht wou halen of het gelijk. Te midden van al het onrecht was God, was Jezus… en Hij vergaf. Hij zag het grote plaatje, Hij zag dat de mensen blind waren en niet wisten wat ze deden. De discipelen zagen het niet. Ondanks dat Jezus hun verteld en gewaarschuwd had dat Hij zou worden opgepakt en ter dood gebracht, ondanks dat zonk het niet bij ze in. En Jezus werd ter dood gebracht… en zijn volgelingen waren terneergeslagen, kapot. Ze hadden gehoopt dat Hij degene zou zijn die hun land zou redden. Maar nu leek het over te zijn. Nu was Hij dood. Maar drie dagen nadat Hij was gekruisigd en begraven was, op een zondag, begon Jezus te verschijnen aan verschillende discipelen. Ze begonnen hem weer te zien…

En hier in **Lucas 24** staat zo'n verhaal. De discipelen zijn allemaal in Jeruzalem bij elkaar. Zoals Hij had gezegd, om samen te blijven. En dan staat er dat een groep vrouwen naar het graf gaat. En toen ze daar aankwamen zagen ze dat het graf leeg was, op wat linnen kleding na. Toen kwam er een groep engelen, die zei dat Hij niet langer dood was maar levend en dat ze dat aan de anderen moesten gaan vertellen. Dus ze rennen terug naar de groep, en ze vertellen het! En Lucas schrijft dan: de woorden van de vrouwen klonken als ijdele woorden. Lege woorden. Nonsens. En ze geloofden het niet. En twee discipelen, staat er dan, liepen weg. En ze dwaalden langs een weg naar het dorp Emmaus.

13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee,16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. (dat zal je nou altijd zien he!) 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood..

Ik denk dat de meesten van ons hier , wel weten hoe het voelt om **verwachtingen** te hebben die **niet uitgekomen** zijn. Hoe het voelt om teleurgesteld te zijn, omdat dingen niet zijn uitgekomen of gegaan zijn zoals je had verwacht. Dat is moeilijk. Misschien in je persoonlijk leven, waar dingen niet gewerkt hebben zoals je hebt gehoopt. Je huwelijk, je familie, relaties. En als dat gebeurt, dan voelen we ons verdrietig, net als de **twee** **in het verhaal**. We voelen ons verward. Het doet pijn en teleurgesteld. Dat is een **natuurlijke** **reactie**. Een normale reactie wanneer dingen niet uitkomen en gaan zoals we gehoopt hadden. Teleurstelling, pijn, verwarring. Dat is niet alleen normaal. Zelfs een **stapje verder**, het is vaak een **eerste stap op weg naar genezing**. Maar als we niet oppassen kunnen teleurstelling en pijn en verwarring, ons ook **wegdrukken** en **wegleiden** van de plaats waar we **werkelijk bedoeld zijn**. Weg van de roeping die op ons leven rust. En ineens kunnen we ontdekken dat we op een plek zijn waar we niet bedoeld zijn, of in kringen waar we niet thuis horen. Dat gold ook voor deze twee volgelingen. Ze waren **op een weg** waar ze niet bedoeld waren te zijn. Op een weg waar ze diep van binnen ook eigenlijk helemaal niet wilden zijn. Op een weg waar ze ook niet bedoeld waren te zijn. Maar er gebeurden **3 dingen** bij hen die voor een **keerpunt** zorgden in hun leven. En die drie dingen, drie woorden, waar ik bij stil wil staan vanmorgen.

1. **Nabijheid**. Hoewel deze volgelingen zich er niet bewust van waren, was de Heer bij hen. In hun verdriet, in hun dwalen. Hoewel ze niet op de plaats waren, waar ze zouden moeten zijn, was Jezus bij hen! En dat is eigenlijk een heel mooie Christelijke waarheid. Als we over God praten, dan zeggen we twee dingen: God is **radicaal groot**. Hij overstijgt alles, elk woord, elke gedachte, hij is veel groter. Maar het andere wat het Christendom zegt over God, is dat Hij op hetzelfde moment **radicaal nabij** is! Bij ieder van ons! Net zo dichtbij als ons eigen hart! Zo heeft Hij ons gemaakt! Dat doet me denken aan psalm 139. Heer u kent mij, u doorgrond mij , u doorziet van verre mijn gedachten, met al mijn wegen bent u vertrouwd. En dan staat er: hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Da's wel komisch eigenlijk… hij schrijft, als ik naar de hemel zou gaan, oh dan bent U daar. Maar dan, luister goed: lag ik in het dodenrijk… dan bent u daar. Als de vleugels van de dageraad zou hebben en ging wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw rechterhand mij leiden en mij vasthouden.

Weet je, het is makkelijker voor ons om in het besef te zijn dat de Heer bij ons is, **als we vrolijk zijn**, als het goed gaat en voorspoedig. "*het gaat me goed, er is zegen, volgens mij is de Heer bij me!*" Maar als we zijn op een plaats waar we niet zouden moeten zijn, en dingen gaan niet als het bedoeld is… en we dwalen af, **op onze eigen weg naar Emmaus,** snap je wat ik bedoel? Wat dan? Dan is het moeilijk om je voor te stellen dat Hij daar bij ons is. Maar dat wil ik benadrukken! Dit is een van de meest benadrukte thema's in de bijbel!!! Dat wanneer wij denken dat we op een godverlaten plaats zijn, *zoals Mozes toen hij in Midian was, waar hij zijn roeping had misgelopen, of toen Israel toen het bedoeld was om naar het beloofde land te gaan, in de woestijn dwaalde, of Jona toen hij in de buik van de vis zat*…in die momenten, wanneer wij **denken**, **God is ver-dwenen**. **Dan is Hij daar**! Hij is daar! En weet je, Hij is daar zelfs op een **speciale** **manier**. Hij is daar in Midian op een manier die Mozes toerust terug zijn roeping in! Hij is daar in de woestijn op een manier die het volk helpt de spierballen te krijgen die nodig zijn om straks in hun bestemming te wandelen! Hij is de buik van de vis om onze profeet te helpen naar een hoger plan te komen. Dat is wat ze meemaken, toch? Ze hebben de **nabijheid van God ervaren**, op een plaats vér van waar ze eigenlijk moesten zijn, vér afgedwaald. Dat vind ik zo mooi! God wandelt soms **anoniem** met ons mee, anoniem! En dat is goed nieuws! Juist omdat God anoniem met ze **meewandelt** is er op die plaats hulp beschikbaar! Omdat God er is, kunnen ze ook zijn woorden horen, zijn stem verstaan.

**2. En dat is mijn tweede punt: de kracht van een boodschap.**

De twee personen op weg naar Emmaus. Sommigen zeggen Kleopas en Petrus, anderen zeggen Kleopas en zijn vrouw Maria, die bij het kruis stonden. In ieder geval twee volgelingen van Jezus. Ze wisten nét genoeg uit de bijbel om er heerlijk van in de war te raken. Net zoals wij vaak. Hoe zit het nou? Hij heeft dit gezegd, maar er staat dit geschreven, en de vrouwen die zeiden weer iets anders… heel verwarrend. Die bijbel kan heel moeilijk zijn! Verwarrend soms!

De twee volgelingen, en misschien herken je jezelf hierin, deze twee hadden op dat moment **niet zo heel veel aan het getuigenis** van hun mede-discipelen. En dat zat ém niet in het feit dat die getuigenissen verkeerd waren. Het **paste** gewoon **niet**. Ze zijn verdrietig en down en dan komen de anderen en zeggen: *heyy, er waren net een paar engelen die tegen ons praatten!!* En zij: *goh, cool hoor! Echt geweldig voor jullie. …* Het klinkt als een andere wereld voor hen. Herken je dat, als je het moeilijk hebt en je hebt dan van die blije mensen…**geen** **klik**. Maar omdat de Heer dáár bij ze was, op die weg, en rustig begon uit te leggen, waren ze in staat zijn **boodschap** te horen. Zijn **woord** tot zich te nemen. En ze konden daar (pas later) op terugkijken en zeggen: jah! **Ons hart werd toen warm!** Toen Hij tegen ons sprak. Dat is het **tweede** wat dit getuigenis tot ons zegt: **God spreekt**. Door heel de schepping. De hele schepping straalt zijn glorie uit. Door de Geest. Door de bijbel. En hier is het Woord Jezus, vlees geworden, deel van de schepping en in die zin helemaal in overeenstemming als Hij als Levende boodschap tot die mannen komt! Met hen meewandelt. Wat een sterk getuigenis! Dus als wij dwalen, waar we ook zijn, we kunnen er zeker van zijn dat Hij dichtbij is! En we zijn in staat om zijn woorden de horen, te ontvangen. Weet je, ik denk dat we ze **bijna meer voélen dan horen**, die woorden. Zoals de mannen zeggen: werd ons **hart niet verwarmd?** … mijn hart was koud. Maar nu begint er iets te gloeien van binnen... en het is alsof iets mij zegt misschien hoeft het allemaal niet zo te blijven, misschien wordt het beter. Hoop gloort. Het warmt hun hart. Ze horen een **boodschap** die ze **hoop** **geeft**.

En dit is een punt: die **hartverwarmende** **boodschappen**, die we ontvangen door de Geest, soms van anderen onderweg, die zijn bedoeld om ons te **bemoedigen**, hoop te geven en te helpen. Ze geven **richting** en **wijsheid**.

3. Maar je ziet ook in het verhaal dat er nog een **derde** ding is dat er gebeurt: deze hartverwarmende boodschappen zijn **niet** **genoeg** om ons uiteindelijk terug te krijgen naar waar we bedoeld zijn te zijn. Wat doen ze dan wel? De hartverwarmende woorden die ons bemoedigen en richting geven zijn **bedoeld** om ons te **brengen** op een plaats van omgang, van relatie, van **contact**. Om ons uit het isolement van ons verdriet pijn of verwarring te halen. De boodschap is bedoeld om ons **in de omarming te brengen**. Het **derde** **woord**, eigenlijk een oud en katholiek woord en ik heb het expres in deze context van Pasen en in de context van vandaag gekozen: **Communie**.

Die mannen vonden het geweldig dat hun hart warm werd en de schrift aan ze werd uitgelegd, maar toen ze eenmaal aan tafel zaten, op het moment dat het **brood** **werd** **gebroken** en ze **herkenden** wie het eigenlijk was die met hen sprak… **toén gebeurde er iets**. Toen gebeurde er iets.

De nabijheid, het meewandelen, de hartverwarmende woorden die gesproken werden… dat ging allemaal niet om **wát** er nu allemaal gezegd werd, maar het ging om **wie** het zei! Het ging niet om de **inhoud** van de boodschap maar om het **contact** **met de boodschapper!** Daar gaat het uiteindelijk om!! En dat laat zich niet orkestreren, niet vangen in een methode. Dit gaat veel verder, veel dieper, is veel authentieker. Zou het niet geweldig zijn als we de aanwezigheid van God konden vangen en in een flesje konden doen? Da’s handel!! Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt de aanwezigheid van God te temmen, maar ik heb ontdekt dat dat lastig gaat, Hij werkt niet echt mee. Nee, **maar ín het breken van het brood, daar gebeurt iets**. Tweeduizend jaar lang hebben christenen het brood gebroken en van de wijn gedronken om de vrije gift van communie, van vrije omgang met God, relatie, te vieren. Dat is zijn gave. Daar horen we. Wij zijn gemaakt, toen God de hemel en de aarde schiep, om daar in dat hele grote aan elkaar verbonden geheel, waar alles met alles een relatie heeft en van elkaar afhankelijk is, om daar een plekje in te hebben. Wij zijn niet gemaakt om onafhankelijk en zelfvoorzienende individuen te zijn. We zijn gemaakt om te leven in een diep bewustzijn dat we verbonden zijn, een plek in het geheel hebben. **Communie**!

Als we leven in die baai, in die omarming, die veiligheid, dan leren we onszelf kennen en begrijpen. En als we onszelf kennen en onszelf kunnen omarmen, dan zijn we ook in staat om een gezonde relatie met anderen te hebben. Zelfs om stekelvarkens te omarmen.

Inleiding voor filmpje. Het gaat om ontmoeting .. met Jezus. Het gaat om dat we Jezus zien! Alles draait om Hem. En in dit verhaal laat Jezus ons 3 dingen zien. Nabijheid, meewandelen.. de kracht van een boodschap, hartverwarmend, en uiteindelijk ontmoeting… Het filmpje wat we gaan zien, daar heeft Hans in het voorwoord van het maandprogramma al aan gerefereerd. Het laat een **vrijzinnige** dominee zien uit de protestantse kerk die vanalles heeft geprobeerd en uiteindelijk gewoon met mensen in de wijk mee is gaan lopen. Is gaan delen, bemoedigen, woorden spreken, hartverwarmende woorden. En weet je wat zo mooi is… uiteindelijk heeft zij daardoor zélf Jezus ontmoet… kijk maar…