**Overweging zondag 11 april 2021.**

**Driemaal is scheepsrecht!**

Wanneer je door de bijbel heen gaat zie je dat belangrijke, mooie en bevrijdende dingen altijd ´op de derde dag´ of bij een ´derde keer plaatsvinden.

Je moet dat niet letterlijk nemen. Het is een Bijbelse manier van spreken om er iets bijzonders, iets bevrijdends mee uit te drukken.

Zo was het ook vorige week met Pasen het geval: Jezus is verrezen op ´de derde dag´. Het getal drie duikt vaak op: de afgebroken tempel zou Jezus in drie dagen opbouwen, drie dagen na de begrafenis van Lazarus komt Jezus bij het graf van Lazarus en er gebeuren wonderlijke dingen, Jona wordt na drie dagen uit de buik van de walvis bevrijd en … vandaag na drie keer dat Jezus ´ik wens jullie vrede´ komt Thomas tot geloof.

Maar ook in het alledaagse woordgebruik kennen we uitdrukking met drie er in. Als je iemand in korte tijd drie keer tegenkomt, zeggen we nu moet je trakteren of ´alle goede dingen in drieën´ of de uitdrukking die tevens het thema is van deze dienst: driemaal is scheepsrecht.

Elke zondag, in normale tijden buiten corona, komen we hier samen al 56 jaar lang en wensen elkaar vrede in Jezus naam. En wie wil dat nu niet vrede, vrede in het klein, vrede in het groot. De worden uit het evangelie zijn echt niet alleen voor destijds bedoeld, voor zijn vrienden bij elkaar waar Jezus kwam, maar deze woorden zijn vandaag voor ons bedoeld.

En wij, wij zeggen het Jezus na als wij elkaar vrede wensen. Maar hoe wensen we elkaar vrede. Doen we dat achteloos of echt gemeend. Kijken we elkaar daar bij aan of doen we net zoals wel eens gebeurt bij recepties iemand feliciteren terwijl je oog al gevallen is op iemand die er ook is en nonchalant en zonder gevoel of echt gemeende handdruk?

Nee, zo dienen we elkaar niet vrede toe te wensen. Als we elkaar vrede wensen dan dient dat echt oprecht te zijn met soms een warme omhelzing, een warme handdruk, elkaar in de ogen kijkend, alhoewel dat nu vanwege corona even niet kan, hoezeer wij er ook na verlangen.

Het is die manier van vrede wensen die Jezus voor ogen heeft als Hij zegt ‘vrede, Ik wens jullie vrede’.

Dus de oproep voor vandaag is om er echt werk van te maken: oprecht en welgemeend vrede toe te wensen, het beste toe te wensen.

Maar vrede begint natuurlijk daar waar wij ook daadwerkelijk geloven in die vrede. Waar geloven in elkaar en geloven dat we die vrede alleen samen dichterbij kunnen brengen. Waar het geloof in de vrede ontbreekt of daar we denken het zal wel daar …. blijft onze vredeswens een lege huls. Dan roepen we wel dat wij elkaar vrede wensen, dan reiken wij elkaar de hand of omhelzen elkaar maar die vrede die Jezus ons toewenst vandaag kan er alleen komen, werkelijkheid worden als wij er in geloven of steeds meer in gaan geloven zoals Thomas ging geloven. Hij kon de handen in de wonden leggen, zag en geloofde. Misschien hebben wij dat ook nodig. Nodig dat we tekens van die vrede zien maar daarvoor moeten we maar eens goed om eens heen kijken: kijk eens waar mensen elkaar helpen, kijk eens daar waar vluchtelingen en asielzoekers een plek vinden en opgevangen worden, kijk daar eens waar men in een gezin harmonieus samen leeft of kijk dichterbij huis binnen onze gemeenschap waar mensen echt begaan zijn met de ander of klaarstaan de ander te helpen, samen dingen te doen. Kijk eens op het grote wereldtoneel waar je af en toe bespeurt dat wereldleiders soms over hun eigen schaduw heenstappen en werken aan vrede.

Kleine lichtpuntjes, maar die vele lichtpuntjes vormen samen een groter lichtpunt. En ieder die vandaag hier met een knik, een oogopslag of een glimlach vrede wenst, het meest haalbare in deze coronatijd, hoop ik dat die lichtpuntjes wil en kan zien en daarom net als Thomas durft zeggen: ik geloof, ik geloof in de vrede die Jezus ons toewenst en ik zie ze al … ze is komend en daagt al.

Vrede, ik wens jullie vrede!