**Evangelie Johannes 20,19-23**

In de avond van die eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
"Vrede zij u."
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen:
"Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft
zo zend Ik u."
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
"Ontvangt de heilige Geest.
Wier zonden gij vergeeft
hun zijn ze vergeven,
en wier zonden gij niet vergeeft
hun zijn ze niet vergeven."

Joh 20,19-23 zou men ***het Johanneïsch pinksterverhaal*** kunnen noemen. “*de verrezen Heer schenkt zijn paasgave, de heilige Geest, aan zijn Kerk, die hij laat delen in zijn eigen macht om over zonden te oordelen en ze te vergeven”* (S. Lamberigts).

1. 20,19: De ontmoeting met de verrezen Heer

 a) “*De ontmoeting met de verrezen Jezus is de vervulling van de belofte uit het afscheidsgesprek: ‘Ik zal u terugzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw vreugde’ (Joh 16,22). Deze ontmoeting is het begin van een nieuwe tijd van onophoudelijke blijdschap om de blijde boodschap van de verrijzenis. Dat hebben de leerlingen ervaren als* ***vrede en vreugde*** *in plaats van angst die hen eerst beheerste. Zo drukt Johannes uit dat Pasen de* ***volheid*** *van het geheim van Jezus Christus bevat en voor de leerlingen de volkomen vreugde brengt. Nu kunnen ze compleet leerling van Jezus zijn door in zijn Geest te leven. Zo worden ze ook geschikt voor de zending in de wereld zoals Jezus zelf gezonden was in de wereld. Dat is de voortzetting van het werk en de opdracht van Jezus. Johannes drukt dat uit met ‘vergeving van* *zonden’. Het is de macht om mensen te bevrijden van het kwaad en een kwaad verleden, door nieuwe en goede toekomst te schenken. Zo krijgt de opdracht in de wereld gestalte. Van angst bevrijd, wordt de mens vrij voor de Geest van Jezus. Verlost van zonde, vrij voor Gods Rijk”*. (Wegwijzer).

 b) “*Plots stond Jezus in hun midden. Hoe dit mogelijk is, doorheen gesloten deuren, wordt niet gezegd. Dat Jezus ondertussen naar de Vader is opgestegen (zoals hij in v. 17 aan Maria gezegd heeft) en nu opnieuw naar de aarde is teruggekeerd, zou een verkeerde reflectie zijn. We moeten het eerder als volgt zien: Jezus is opgestegen naar de Vader en juist als zodanig verschijnt hij aan zijn leerlingen, kan hij hun zijn Geest schenken en kan hij door Thomas ‘mijn Heer en mijn God” worden genoemd”. (*Lamberigts).

2. 20,20: De groet van ‘vrede’ – doorboorde handen en zijde – vreugde

 \*“Vrede zij u”, *betekent hier veel meer dan zo maar ‘goede dag’. “Vrede krijgt hier, in het licht van Joh 14,27 zijn volle gewicht:* ***overvloed van messiaans geluk****, de* ***volheid van het heil*** *dat ons geschonken wordt in Jezus Christus, de ver-heer-lijkte, die kan geven wat uiteindelijk alleen God kan geven: vrede.*”

 \*Doorboorde handen en zijde:

 “*Zij wijzen op de samenhang van kruis en verrijzenis. De verrezen Christus is dezelfde als de gekruisigde Jezus. Voor Johannes is de wonde aan de zijde van belang: zie Joh 7,37-39 en 19,37 waar de gave van de Geest gesymboliseerd wordt door het water en het bloed dat uit Jezus’ zijde vloeit.”*

 *\**Vreugde:

 “*De belofte van Joh 16,20-21, dat de droefheid in vreugde zal verkeren, gaat in vervulling”. (*(Lamberigts)

3. 20,21: De ‘vrede’ gaat over in de zending:

 “*De leerlingen, die met Jezus als zijn vrienden verbonden zijn, worden aan zijn eigen zending deelachtig gemaakt; Gods rijk van vrede, vreugde en verzoening verder uitbouwen. De zending van Jezus’ leerlingen kan slechts begrepen worden tegen de achtergrond van de zending die Jezus zelf van zijn Vader ontvangt.”*

4. 20,22: Grieks werkwoord voor ‘inblazen’

 \* Een slechts eenmaal aangetroffen woord in het N.T.

 \* Daarmee wordt het beeld opgeroepen van Gods levensadem in O.T. (‘*ruach’* in Hebreeuws en ‘*pneuma’* in het Grieks), zie Gn 1,2; Gods Geest over de wateren en Gods adem in de schepping van de eerste mens (in de neus ingeblazen: Gn 2,7);

 “*Het gebruik van precies dit werkwoord door Johannes wijst dus op een* ***nieuwe schepping*** *door de gave van de Geest. De Geest brengt inderdaad een nieuwe gemeenschap tot stand tussen de Verrezene en de zijnen; het contact was immers verbroken; door deze ontmoeting ontstaat dus niet enkel vreugde en vrede, maar ook herstel van de verbroken gemeenschap*”.( Lamberigts).

5. 20,23: zondenvergeving als paasgave aan de Kerk:

 “*De verrezen Heer schenkt immers zijn eigen macht om over de zonden te oordelen en ze te vergeven als paasgave aan zijn Kerk. Johannes legt deze woorden, die in Mt 16,17 en 18,18 tijdens Jezus’ openbaar leven werden gesitueerd, in de mond van de* ***verrezen*** *Christus. Waarschijnlijk denkt hij hier aan het probleem van de christenen die in zonde hervallen (zie Joh 1,7-9; 5,16-17) en wil hij duidelijk maken dat de Kerk de ruimte is waar Gods vergeving in Christus Jezus aan de mensen ten deel valt. In ieder geval behoort de zondenvergeving tot de* ***belangrijkste*** *kenmerken van de apostolische zending*”. ( Lamberigts).

6. Belangrijk voor de verkonding

 “*Jezus doorbreekt het isolement waarin zijn leerlingen zich uit angst hebben opgesloten. Hij doet dit door op zijn doorboorde handen en zijde te wijzen, de uiterste consequentie van zijn liefde. Liefde tot het uiterste kan overal doorheen. Zij verandert angst in vreugde en maakt van bange mensen nieuwe mensen, bekwaam om op hun beurt het aanschijn van de wereld te veranderen. Dit verhaal is een* ***voorbeeldverhaal****. Het werd door Jezus zelf in gang gezet, nu moet het door zijn leerlingen, door zijn Kerk, worden voortgezet. Liefde tot het uiterste brengt blijdschap en verandert onze koude en bange wereld in een wereld die leefbaar en gelukkig is voor alle mensen. De kracht van Jezus’ Geest maakt dit mogelijk en haalbaar*.” (Lamberigts)