Votum & groet

Zingen: **DNP Psalm 47: 1, 2/Juich, applaudiseer voor de hoogste Heer**

Gebed

Bijbellezing: **Johannes 14: 1-14**

Zingen: **Sela/Heer, wij kijken omhoog**

Preek **Johannes 14: 12-14**

Zingen: **Christiaan Verwoerd/Genoeg**

Gebed

Collecte

Zingen: **GK 2006 Gezang 64/Vrede zij u**

Zegen

Johannes 14: 12-14

 Heb jij al plannen voor wat je gaat doen als corona voorbij is? Of misschien al plannen voor wat je gaat doen als je geprikt bent? Het komt dichterbij, we mogen weer dromen. Van een terrasje, van vakantie, van elkaar weer omhelzen en überhaupt elkaar weer ontmoeten. Soms denk ik dat het een goed idee zou zijn om een paar van je dromen voor na corona nu, van te voren, te noteren. Ik denk dat als je dat later terugleest, dat je dan weer de blijheid voelt, de hoop en de verwachting. Stel je voor dat je over een paar jaar een keer verdrietig bent en depressief en dat je dan terugleest waar je van droomde toen er nog corona was, ik denk dat dat werkt als een soort injectie van blijdschap en hoop.

 Wat Johannes hier doet in het stukje dat we net lazen is iets vergelijkbaars. Johannes schrijft, ik weet niet, bij voorbeeld in het jaar 60, een hele generatie nadat het gebeurd was. Het: het optrekken met rabbi Jezus, de hoop en de verwachting, maar ook hoe het misging, gevangen, Golgotha, dood. En toen toch Pasen en toen Hemelvaart en toen Pinksteren en toen… ja, wat? Ik denk serieus dat die gelovigen van toen en wij als gelovigen van vandaag op veel punten niet zoveel verschillen. We zien mooie dingen en we danken God, we zien verdrietige dingen en we twijfelen. Maar op die momenten dat het minder gaat, als je onzeker bent, wat dan? Waar zoeken we houvast?

 Vanmorgen volgen we Johannes, die ergens, 30, 40 jaar na de gebeurtenissen, zichzelf en ons herinnert aan wat Jezus van tevoren zei. Nog voor Golgotha, zeker nog voor Pasen, maar ook voor Hemelvaart en Pinksteren, van tevoren had Hij met hun gesproken over wat er ging gebeuren. Het waren intense gesprekken geweest, dieper dan je had met vrienden of echtgenoten, dieper dan met andere rabbi’s of psychologen. Gesprekken over Jezus en over jezelf, nee, gesprekken over Jezus en dus over jezelf, alsof jouw toekomst helemaal met zijn lot was verweven. Met die wonderlijke, rare, lieve, woedende, wijze, goddelijke Jezus. ‘Straks als alles voorbij is,’ had Jezus gezegd, ‘straks als alles voorbij is, en je vertrouwt op Mij, dan ga je nog meer doen dan Ik.’

 ‘Wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat.’ Het is altijd goed, als je naar de Heer Jezus luistert, om dan altijd eerlijk te zijn. En eerlijk is eerlijk: Jezus vindt hemelvaart kennelijk een vooruitgang, maar ik vind hemelvaart eerder een achteruitgang. Jezus ziet het feit dat Hij weer naar de Vader God gaat als één groot feest en als een groot compliment voor het voltooien van zijn taak. Ik zie het als een groot verlies. Als Hij nog bij ons was, dan zou Hij tenminste antwoord kunnen geven op mijn vragen. Als Hij nog bij ons was, dan had Hij jouw opa kunnen genezen, toen die alleen op de intensive care lag. Maar Hij is niet meer bij ons, dus zo werkt het niet meer. En dan komt Jezus en Hij zegt: ‘Nou, als je het goed bekijkt, dan doen jullie nog meer dan Ik.’ Hoezo, meer?

 Nu zitten er, eerlijk is eerlijk, wel zichtbare voordelen aan Hemelvaart. Dat wil zeggen: er zitten nadelen aan Jezus zijn situatie voor hemelvaart. Hij heeft enkele tientallen mensen genezen van ziekten en van boze geesten. Maar Hij kon ze nooit allemaal beter maken. Zijn mens zijn, zijn vastzitten aan de aarde, dat beperkte Hem. Hij kon bij mooi weer in één keer het hart van vijfduizend mensen raken, wanneer Hij zijn wijsheid met ze deelde op een heuvel in Galilea. Maar je hebt inderdaad de vrijheid en de reikwijdte van een goddelijke Geest nodig om, zoals vandaag, twee miljard volgelingen een hart onder de riem te steken. Als Geest kan God op meer plaatsen, in meer mensen, kan God wereldwijd aan het werk zijn en dat kon Hij niet toen Hij mens op aarde was.

 Er is nog een zichtbaar voordeel aan Hemelvaart. De eerste keer dat jij de sleutels van de auto van je moeder of je vader krijgt, ik hoop dat jij je dan bijzonder voelt. Kijk: dit kan ik, dit mag ik, dit ga ik doen. En misschien dat je vader of je moeder zicht best zorgen maakt, maar dat maakt niet uit, want dit is hun keus: ik vertrouw jou, ik vertrouw jou mijn auto toe, ik vertrouw jou de andere mensen in het verkeer toe. Ik weet dat jij veilig bent. Ik vertrouw jou – en dat God ons dus de sleutels van de aarde toevertrouwt. Misschien met wat angst in zijn hart, want er kan zoveel fout gaan en het gaat ook nog zomaar fout. Maar het is alsof Jezus tegen ons zegt: ‘Moet je horen, Ik heb het jullie nu laten zien, Ik heb het jullie nu verteld, dit is hoe Ik wil en hoe God wil dat een mens leeft. Dit is wat goed is. Nu jij.’ Toen Adam en Eva het paradijs moesten verlaten, deed God die mooie wereld op slot. Nu Jezus naar de hemel gaat, vertrouwt God ons de wereld weer toe. Dat vertrouwen wordt zichtbaar bij Hemelvaart. ‘Wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat.’

 Het gaat over Hemelvaart en dat Jezus daar, al van tevoren, zo enthousiast over is. En over dat ik het soms maar lastig vindt om Hemelvaart als vooruitgang te zien. Maar eerlijk is eerlijk: vanuit de hemel is zijn armslag groter, dat is winst. En ook dat Hij ons zo zo duidelijk zijn vertrouwen geeft, ook dat is zichtbare winst. Maar mogelijk is er ook onzichtbare winst. Dat wil zeggen: winst, die voorlopig onzichtbaar is. De nu nog onzichtbare winst van Hemelvaart. Johannes verschilt, als gelovige van toen, misschien niet eens zoveel van ons, als gelovigen van vandaag. Om zichzelf en om ons te bemoedigen, herinnert Johannes ons achteraf, aan de plannen die Jezus van tevoren ontwikkelde. Van de dromen die Hij had en van de hoop en de blijheid die ervan af spatte.

 Jezus vertrouwde erop, dat het Hem en de Vader ging lukken, dat Hij zijn taken op aarde zou afronden. Ik vindt nog steeds dat wij niet moeten invullen dat Jezus van tevoren alles precies op een rijtje had. Zo van: ‘O ja, dan ga Ik bang zijn en dan gemarteld worden en dan loopt iedereen bij Mij weg en dan aan het kruis en dan moet ik even drie uur zonder God…’ Jezus ziet niet wat er op Hem af komt, anders dan dat het een zwarte muur is. De dood. En als mens is Hij bang voor de dood. Én als God weet Hij dat het niet anders kan of Hij gaat erdoorheen komen. Maar dat maakt het niet gemakkelijker. Integendeel, want alleen door erdoorheen te gaan kan Hij erdoorheen komen. Maar Hij doet het, want Hij weet: het gaat mijn Vader en Mij lukken mijn taken op aarde af te maken. En dan – oh boy… dan gaat God de Vader zelf aan het werk om zijn plannen uit te voeren en af te maken!

 Dit was het plan: als één mens nu eens leeft zoals een mens van God moet leven, dan kan alles weer goed komen. Om dat te kunnen moest deze ene mens zo dicht bij God leven, dat op de een of andere manier God met Hem verweven moest zijn. En zo geschiedde. Maar als deze mens dan zo leeft als een mens van God moet leven, dan zijn daarmee alle redenen voor afstand tussen God en ons verdwenen. Deze mens mag namens ons en als één van ons voor altijd bij God zijn, zonder kloof, zonder afstand. Als je niet helemaal snapt wat ik nu zeg, dan ben je niet de enige. Ik snap dit ook niet helemaal. Maar dat is niet erg, want echt mooie dingen moet je niet snappen, die moet je meemaken. Hemelvaart. Er is dankzij God een mens zo geweest, dat Hij en in Hem wij allemaal weer helemaal welkom zijn bij God. En dus gaat alles goedkomen. Je ziet het misschien niet, maar het is wel zo. Want het is weer goed tussen God en ons.

 En dus geloof ik en soms geloof ik het niet maar dan wil ik het geloven, in de onzichtbare winst van hemelvaart. Wat ik zie is dit: ik bid en niet alles gebeurt zoals ik het bid. Dat verbaast me, want Jezus zegt zelf: ‘Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.’ Dan kan ik gaan denken: misschien doe ik het niet goed, misschien betekent ‘bidden in de naam van Jezus’ iets heel anders dan wat ik doe – maar dat is niet zo. Bidden in de naam van Jezus is gewoon bidden in de naam van Jezus. Het is gewoon net zo bidden als de apostelen, met een beroep op Jezus, en in overeenstemming met zijn karakter en plannen. Dus wat ik zie is dit: ik bid en niet alles gebeurt zoals ik het bid. Wat nu?

 Dit: dan mag ik geloven in de onzichtbare winst van hemelvaart. Paulus zegt ergens: er is niets dat tussen ons en de liefde van God in kan komen. Ik zeg het Paulus na: er is niets wat gebeurt dat kan bewijzen dat God niet naar ons luistert, dat Hij niet aan het doen is wat wij Hem vragen in Jezus’ naam. Opnieuw: ik weet niet precies hoe het werkt. Maar ik weet dat als ik bid voor de veiligheid van mijn kinderen, dat zij dan op een diepere manier veilig zijn in zijn armen dan ik kan dromen. Niets wat gebeurt kan bewijzen dat Hij niet naar ons luistert, als wij Hem bidden in Jezus’ naam. Als Jezus nog bij ons op aarde was geweest, dan was Hem dat nooit gelukt. Nu Hij en zijn Vader één in de hemel zijn, nu kunnen ze doen wat ze willen. Gebeden verhoren die wij doen in Jezus’ naam.

 Jezus zelf, de goede Herder, heeft het ons van tevoren verteld. ‘Straks, als deze ellende voorbij is, dan gaan we niet naar een terrasje, niet op een vakantie, maar dan ga ik jullie voor altijd omhelzen, mijn heilige Geest, en dan gaan wij voor altijd zo bij elkaar zijn, dat we één zijn.’ Johannes heeft deze woorden onthouden en de hoop die hij toen voelde en de warmte en de blijheid, die heeft hij onthouden. En telkens als Johannes zelf verdrietig was of als de gemeente om hem heen het even niet zo zag zitten, dan vertelde Johannes wat Jezus van tevoren bedacht had. ‘Wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat.’ ‘Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.’ Jij zegt, ik zeg: ‘Sorry, God, maar ik zie het niet altijd.’ God zegt: ‘Nee, jij niet, maar Ik wel.’ Jij zegt: ‘Echt waar? Kan ik U echt vertrouwen?’ God zegt: ‘Echt waar. Ik zweer je. En weet je, Ik vertrouw jou.’ Dat is Hemelvaart. Wat zeg jij? Amen.