**Overweging bij de 5e Zondag van Pasen** (10 mei 2020)

Het evangelie van deze zondag vertelt over de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw ( Johannes 4, 5 – 42 ). Deze vrouw komt op het heetst van de dag water putten bij een bron, waar Jezus uitrust terwijl de leerlingen van Jezus naar de stad zijn gegaan om levensmiddelen te kopen. Er ontwikkelt zich een uitvoerig gesprek, nadat Jezus aan deze vrouw gevraagd heeft: ‘geef mij te drinken’. De vrouw is verwonderd, want Jezus is een Jood en Joden zullen zoiets nooit aan Samaritanen vragen. Het spreken van Jezus en de vrouw over het water putten gaat eerst helemaal langs elkaar heen.  De vrouw denkt alleen aan de last van het water putten. Jezus bedoelt het water van het eeuwig leven, een leven in verbondenheid met God. Jezus maakt duidelijk dat het geloof in God de scheiding overbrugt tussen Joden en Samaritanen. Niet meer de tempel van Jeruzalem of de berg van de Samaritanen is hier beslissend. Maar de God van Jezus wordt gediend in ‘geest en waarheid’. Als Jezus blijkt te weten dat deze Samaritaanse vijf mannen heeft gehad ontdekt zij dat Jezus de Messias is. Deze vijf mannen zijn symbool voor de vijf afgoden die de Samaritanen dienden.

De grote boodschap van het christendom is dat er één liefhebbende God is voor àlle mensen, niet gebonden aan één enkel bevoorrecht volk of klasse in de maatschappij. De Britse historicus Tom Holland is een groot kenner van de Grieks – Romeinse  oudheid. Die oude wereld kende geen naastenliefde en gelijkheid onder de mensen. Men streefde naar erkende status en onderwerping. Opstandige slaven mochten er gekruisigd worden. In zijn boek Heerschappij, hoe het Christendom het Westen vormde, beschrijft Tom Holland hoe revolutionair het christelijk geloof in één liefhebbende God was in die antieke wereld. Het geloof in Jezus die gekruisigd werd en verrezen is leerde dat God in Jezus één werd met onderdrukte mensen. Hij had alle geweld en vernedering op zich genomen om een nieuw volk te scheppen waar man en vrouw, Jood en Griek, slaaf en vrije, Romein en barbaar, gelijk zouden zijn. Jezus’ leerlingen waren stomverbaasd, toen ze terugkeerden uit de stad en Jezus bij de bron zagen praten met een vrouw, en dan nog wel een Samaritaanse.

Onze moderne humanistische waarden van gelijkheid tussen mensen en universaliteit hebben we aan het christendom te danken. En dit is iets dat veel mensen vandaag de dag niet beseffen, zij voeren deze ideeën terug tot de 18e eeuwse Verlichting, maar ze zijn veel ouder. De bewoners van de Griekse en Romeinse wereld en ook onze Germaanse voorouders leefden voortdurend in angst voor de macht van grillige goden. Jodendom en christendom brachten er het monotheïsme. Er is één God, Vader van alle mensen, die bron is van goedheid en van rechtvaardigheid voor allen. Het is waar dat christenen in de loop van de geschiedenis hier lang niet altijd de consequenties uit trokken en er vaak niet echt uit leefden. Maar dit monotheïsme wordt in onze tijd ook door andere machten bedreigd. We hebben het einde van de Nazi-overheersing herdacht, waarin de afgod van de rassenwaan regeerde, die uit was op de vernietiging van het gehele Joodse volk. En in onze dagen duiken opnieuw duistere machten op: complottheorieën,  nationalisme met de leus ‘eigen volk eerst’, vreemdelingenhaat, en wantrouwen tegen wetenschappers en beleidsmakers. Het zijn de afgoden van onze tijd die onze vrije en open samenleving bedreigen. Het christendom biedt het fundament om deze kwade machten te weerstaan. Als wij God dienen ‘in geest en waarheid’.

vader Paul