Johannes 13: 31-38.

Zondag 19 mei 2019, heusden

Gemeente van Christus,

In Johannes 13 wordt ons eerst verteld dat Jezus de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen. Dat was een indrukwekkend voorbeeld van dienende liefde.

Vervolgens vertelt Johannes 13 ons hoe een verbitterde Judas Jezus en de leerlingen verlaat om Jezus te gaan verraden. Verraad is het tegenovergestelde van liefde, verraad heeft te maken met haat. Vervolgens heeft Jezus de leerlingen niet woedend opgeroepen om Judas met geweld tot de orde te roepen. Jezus laat Judas... Daaruit blijkt opnieuw de liefde van Jezus.

En dan roept Jezus zijn leerlingen op om ook uit de liefde te leven.

*Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie*

(Jezus bedoelt dat hij spoedig zal sterven.)

*Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.*

(Jezus bedoelt: Jullie kunnen me niet volgen op de weg door de dood. Nog niet.)

*Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.*

(Jezus bedoelt: als ik lichamelijk niet meer bij jullie zijn, zal ik toch aanwezig zijn wanneer jullie elkaar liefhebben. In jullie liefde zal ik er zijn.)

*Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.*

Drie opmerkingen hierbij:

**Eerste opmerking: *Heb elkaar lief.***

Jezus zegt niet dat de leerlingen, dat de gemeente, dat *wij* de wereld niet lief moeten hebben, of dat we de mensen buiten de gemeente niet lief moeten hebben. Maar dat de wereld is zo groot, zo abstract. Jezus snijdt de liefde voor ons in kleine, behapbare stukjes, zoals je een boterham in kleine stukjes snijdt voor je kinderen. Begin maar klein. Begin maar in je directe omgeving. Wil je werk maken van liefde? Van wereldvrede? Begin maar in de gemeente.

In de gemeente zijn wij aan elkaar gegeven. Met al onze verschillen. We vinden elkaar heus niet allemaal even aardig of leuk. Maar de liefde voor Christus brengt ons bij elkaar. Laten we dan ermee beginnen om vanuit die liefde met elkaar samen te leven. Daarmee geven we ook een signaal af aan de grote wereld die ons omringt. Jezus zegt: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

In de wereld gaat het er vaak hard en koud en genadeloos en liefdeloos aan toe. Hoe mooi is het dan, als er in die wereld plekken zijn, christelijke gemeenschappen, messiaanse proeftuinen, waar mensen zich laten inspireren door de liefde van Christus, en liefdevol met elkaar omgaan. En wat is het dan geweldig als die liefde besmettelijk blijkt te zijn! Wat is het dan geweldig als zo’n gemeente een levende reclame is voor Christus! ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

We weten het wel: alle begin is moeilijk, we hebben er als kerken vaak een potje van gemaakt

Maar ik heb een niet-kerkelijk betrokken buurvrouw van de kerk wel eens horen zeggen: *Als ik jullie zondags de kerk uit zie komen, dat ziet dat er altijd opgewekt uit*. En een andere stadgenoot heeft me kort geleden nog gezegd: *Jullie komen over als een actieve en warme kerk.* Die positieve geluiden zijn er dus. Het is goed om ons bij alles wat we doen en organiseren en bij alle plannen die we maken (we moeten dit jaar weer een nieuw beleidsplan schrijven) onszelf die woorden van Jezus in herinnering te brengen: ‘Aan jullie liefde *voor elkaar* zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

En ja – we mogen dus telkens opnieuw klein beginnen. We hoeven niet direct alle problemen van de wereld op te lossen. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: begin maar bij elkaar. Probeer samen een goed zaadje te zijn van het Koninkrijk – zoals wij weten weet God wel raad met kleine zaadjes.

**Tweede opmerking: *Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.***

Jezus *gebiedt* ons *elkaar lief te hebben*.

Maar kun je liefde wel gebieden. Laat liefde zich wel dwingen?

Bij gedwongen liefde denken we misschien aan zoiets als een gearrangeerd huwelijk, misschien wel tussen een meisje en een oude man – en daar wordt niemand vrolijk van.

Voor ons moderne mensen is *het gevoel* trouwens allesbepalend geworden. Als we iets ‘niet goed voelt’ of als we ‘er niets bij voelen’ – dan houdt het tegenwoordig al snel op. Maar gevoel laat zich toch niet dwingen...

Het nieuwe Testament kent twee woorden voor liefde.

Het Nieuwe Testament heeft een woord voor ‘gevoels-liefde’: de *filos* (of een afgeleide vorm van dat woord). Dat kennen wij in het Nederlands van het achtervoegsel -*filie*: een Francofiel is iemand die dol is op Frankrijk, een anglofiel is dol op Engeland. En een filosoof is dol op wijsheid. *Filos* betekent in eerste instantie: vriend. Vrienden en vriendinnen zijn mensen die warme gevoelens voor elkaar hebben.

Maar dat is niet het soort liefde waarop Jezus doelt als hij zegt: *Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief*. Jezus gebruikt hier niet het woord *filos*. Jezus gebruikt een vorm van het woord *agape*. De agape is het woord dat in de Bijbel wordt gebruikt om de liefde van God voor ons mensen te omschrijven, en om de liefde van Jezus voor ons mensen te omschrijven.

In de *agape* gaat het er niet om dat je die ander nou zo lief vindt, maar dat je die ander in zijn of haar eigenheid aanvaardt. Je hoeft die ander niet per sé leuk of aardig te vinden, maar liefdevol respecteer je die ander zoals je zelf graag gerespecteerd wil worden. Je kiest ervoor de ander te *ontmoeten* in zijn of haar eigenheid. De bijbels agape heeft te maken met een houding van respect en aanvaarding.

De bijbelse agape begint dus niet bij een gevoel, - gevoelens kun je niet afdwingen....

De bijbelse agape begint met een levenshouding, met een keuze, met een wilsbesluit.

Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam zei in een van zijn laatste interviews dat hij erop vertrouwde dat Amsterdammers door zouden gaan en lieve mensen zouden blijven. Iedereen weet dat Amsterdammers geen lievertjes zijn. Vertel mij wat, ik heb er zeven jaar gewoond. Hij bedoelde dat hij hoopte dat al die verschillende Amsterdammers elkaar zouden blijven respecteren en ruimte geven in hun anders-zijn.

Natuurlijk kan de bijbelse agape ook gepaard gaan met gevoel of allerlei gevoelens doen groeien, graag zelfs! Maar het begint ermee dat we kiezen voor een houding van respect en aanvaarding. Ook al ben jij anders dan ik, ook al denk jij anders, ook al geloof jij anders... ik respecteer jou en ik aanvaard jou als de broer of zus die God mij heeft gegeven. Dat is vers 1. Dat je elkaar vervolgens ook leuk en aardig kunt gaan vinden is geweldig, maar is wel vers 2.

Hoe vreemd het ook klinkt: de bijbelse *agape* is in eerste instantie dus een vrij zakelijk begrip. Daarom kan Jezus de agape opleggen als een gebod.

Hoe die agape er in de praktijk uit kan zien heeft Jezus zelf laten zien toen hij, de Heer, de voeten van zijn leerlingen waste.

En als geen ander heeft Paulus de praktijk van de *agape* verwoord in 1 Korinthe 13, het Hooglied van de Liefde:

*De agape /liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken, en ze rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze*.

Aanvaardende liefde!

Vandaar dat Jezus, toen Judas met snode plannen van tafel liep, niet tegen een paar discipelen zei: ga hem buiten maar even een lesje leren. Of: schakel hem maar uit. Hoe moeilijk dat ook geweest moet zijn: zelfs in het uur van zijn verraad *koos* Jezus ervoor geen kwaad met kwaad te vergelden. Zelfs in het uur van het verraad liet Jezus Judas in zijn waarde. Zelfs in het uur van zijn verraad vernederde Jezus Judas niet, maar had hij hem lief...

**Derde opmerking. *Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.***

Hoezo: een *nieuw* gebod?

Leviticus 19:18B, dat is het exacte midden van de Tora, zoals ik eens heb gelezen, daar staat: *Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer*.

Waarom spreekt Jezus van een *nieuw* gebod, als we het liefdegebod ook al in het Oude Testament vinden?

Veel theologen hebben hun hoofd over deze vraag gebroken. Maar misschien is het wel niet zo ingewikkeld als het lijkt.

Ik heb eens een stel getrouwd dat elkaar al op de middelbare school verkering had gehad. Maar ze trouwden met een ander. Het huwelijk van de vrouw eindigde in een scheiding, de man werd weduwnaar, ze kwamen elkaar na ruim dertig jaar opnieuw tegen, het vuur ging weer branden, ze vroegen elkaar ten huwelijk. Het was oude liefde, maar hun liefde straalde als een spiksplinternieuwe auto die zo uit de showroom kwamen rijden. Hun liefde was tegelijkertijd oud én nieuw.

Ik zoek regelmatig naar tweedehands boeken op het internet. En dat staat er als omschrijving vaak bij: zo goed als nieuw. Een oud boek, maar zo goed als nieuw...

Wij spreken over het Oude en Nieuwe Testament. Oud klinkt soms als verouderd – daarom sprak de dichter Willem Barnard altijd over *het Aloude en altijd weer Nieuwe Testament*...

Ik geef jullie een nieuw gebod, zei Jezus Natuurlijk bestond het liefdegebod al, als een van de 613 oudtestamentische ge- en verboden. Maar het is zo weinig gebruikt... Het is zo vaak vergeten... Verstoft... Toch is het zo belangrijk en wezenlijk. Daarom presenteert hij het aloude liefdegebod als *zo goed als nieuw*.

En daarom heeft hijzelf, de vleesgeworden liefde, als eerste het liefdegebod vervuld, volkomen geleefd toen hij de voeten van zijn leerlingen waste, ook die van Judas, en toen hij een paar dagen later nog een stap verder ging en zijn leven voor hen gaf.

Zo heeft hij voor zijn leerlingen, en voor ons, dat oude gebod vernieuwd, een *update* gegeven, en weer springlevend gemaakt.

*Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.*

Woorden om te doen. Werkwoorden. Ik vat samen:

1. Gewoon, klein beginnen, in de gemeente! Dit is onze proeftuin!
2. Niet eindelos gaan zitten wachten op gevoelens – gewoon een keuze maken. Ervoor kiezen om elkaars broeders en zusters te zijn!
3. En het besef dat in het liefdegebod al het goede van het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar komt. Iedere dag opnieuw. Laten we leven alsof God de wereld iedere dag opnieuw voor ons schept. Alsof we iedere dag opnieuw de Tien Geboden krijgen. Alsof Jezus iedere dag opnieuw naar ons toekomst en voordoet wat liefde is!

*Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.*

Woorden om te doen. Werkwoorden.

Amen.