4. Persoonlijkheid van de Geest

Door de eeuwen heen, en nog steeds, is er veel te doen geweest over de vraag of de Geest een goddelijk persoon dan wel een goddelijke kracht of een invloed is. Voorstanders van elk van deze standpunten vinden in de bijbel wel teksten om hun idee te staven. In de vele discussies gingen mensen en groepen soms heel agressief te keer. Jammer…

In de vorige studies werd gesteld: ‘**spreken over de Geest is spreken over God’**. En ook: ’het belang­rijkste is om **open te staan voor wat God via zijn geest wil verwezenlijken**, ook in ons, en niet zozeer het theoretisch doorgronden van Gods natuur (wat toch eigenlijk ons menselijke begrip te boven gaat). Na enkele opmerkingen om over na te denken, willen we vooral focussen op concrete aspecten…

**Een onpersoonlijke kracht?**

“Ik ben vervuld van kracht, ik heb de geest van de HEER…” – Micha 3:8

Sommigen zien de Geest als een aparte goddelijke persoon, anderen als een onpersoonlijke kracht.

Zwaartekracht is een onpersoonlijke kracht. Als twee mensen samen van het dak van een gebouw springen, vallen ze allebei met dezelfde snelheid omlaag, onafhankelijk van wie ze zijn en waar­om ze naar beneden vallen. De zwaartekracht is onpersoonlijk omdat alle mensen het op dezelfde manier ondergaan, zonder rekening te houden met hun situatie, hun problemen, hun vreugdes of verdriet.

Het alternatief voor een onpersoonlijke kracht kan ‘**een aparte goddelijke persoon’** zijn, maar ook: ‘**een werkende kracht van God’**. Dat laatste heeft niets onpersoonlijks, want hier wordt de Geest gezien als dat­gene wat door mensen van God zelf kan ervaren worden. Gods werkzame en vernieuwende tegen­woor­digheid die op de een of andere manier wordt ervaren in ons leven. Lang geleden zeiden de rab­bijnen al: “*God is als een spiegel die nooit verandert, en toch ziet ieder­een die erin kijkt een ander gezicht*.”

Het boek Exodus illustreert dit heel mooi. In de Hebreeuwse bijbel heet dit boek ‘SHEMOT’, ‘DE NAMEN’. Zo begint het boek ook: “**Dit zijn de namen** van de zonen van Israël die samen met hem, Jakob, naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin: …” Exodus 1:1 De Uittocht was een chaotische periode, en toch wordt heel expliciet **de eigenheid** van alle betrokkenen (= Hebreeuwse begrip ‘naam’) in de verf gezet! In de Genesisverhalen klonk het al: de God van Jakob, de God van Izaak, de God van Jacob… en niet de God van Jakob, Izaak en Jacob. Voor iedere persoon anders.

🖯 **Samen overleggen**

1. Maakt het voor jou iets uit indien alles in het leven het gevolg is van onpersoonlijke (dus blinde) krachten of niet? Spreek hierover met elkaar. Wat is je reactie op teksten als Jesaja 49:15,16 (in Gods handpalm gegrift)/ Johannes 10:3 (de goede herder roept zijn schapen bij hun naam).
2. Deel met elkaar uw reacties op het aangegeven rabbijnse gezegde. Wat betekent dit concreet?

**Een persoon**

Bij het woord ‘persoon’ denken we aan onszelf en aan de mensen om ons heen. Mensen zijn personen, met een eigen manier van functioneren en een persoonlijke ervaringswereld (zowel innerlijk als de omgeving). Kan dit echter zo maar op God (en dus op de Geest) worden toegepast? Wij horen omdat ons oor geluidgolven opvangt die trillingen teweegbrengen. Heeft God ook gehoorbeentjes? Bij men­sen hangt kennis samen met elektrische prikkels van de ene hersencel naar de andere. Emotionele veranderingen (Gods toorn of welgevallen) gaan gepaard met uitscheiding van de klieren. Heeft God hersencellen? Of adrenaline­klieren? Deze opmerkingen zijn geenszins oneerbiedig bedoeld. Ze geven gewoon aan dat we voor­zich­tig moeten zijn met uitspraken over God (of de Geest) als ‘persoon’. Het kan niet de bedoeling zijn dat we **een God creëren naar ons menselijk beeld**, als een soort supermens…

**Nota:** in de Schrift wordt ook ‘de Wijsheid’ verpersoonlijkt. Ze wordt getekend als handelend in de schepping en haar stempel drukkend op de vorm van de wereld (zie Spreuken 1:20-33; 3:19; 8:1-31; 9:1-6 – de Wijsheid gaat rond, roept, geeft raad, bouwt een huis…). Ook Gods spreken (of: de TORAH) wordt vaak voorgesteld als een zelfstandig bestaande entiteit, die toch uit God voortkomt. Het Woord van God gaat uit in de wereld om mannen en vrouwen met de wil en het plan van God te confronteren, hen te leiden, te oordelen, te redden... (Zie Psalm147.15-20; Jesaja 55.10,11).

**Samen overleggen**

1. We kunnen niet anders dan met **menselijke woorden** over God spreken. Wat zijn de voordelen, de beperkingen? Kun je voorbeelden geven van menselijk spreken over God?
2. Hoe denkt u over het gevaar om van God een soort supermens te maken, **een God naar ons beeld**?

**Drie personen in één? Drievuldigheid of Drie-eenheid**

Dit woord komt niet voor in de bijbel. Wel is er, wanneer er over God gespro­ken wordt, sprake van de vader, de zoon en de geest (hier zonder hoofd­letter omdat in de grondteksten geen hoofdletters worden gebruikt). De leer van de Drie-eenheid is slechts heel langzaam en uiterst moeizaam tot stand gekomen. Tegenkantingen hadden o.a. te maken met de vrees voor **heidense invloeden**. In heel wat systemen van veelgodendom kende men godentriades: in Babylon (zonnegod, maangod en hemel­ko­ningin Inanna); in het oude Egypte hadden veel steden hun eigen godentriade; in het oude Syrië; zelfs de Hindoes kennen de Trimurti, de drie belangrijkste aspecten of manifestaties van de godheid.

Aan de andere kant begreep men het gevaar van een te simplistische inperking van de rijkdom van Gods wezen en werk (denk bv. Aan Ef.3:10 waar sprake is van Gods ‘veelkleurige wijsheid’). Een zuiver unitaire opvatting is niet genoeg gebleken om het dynamische Godsbegrip (een God die veraf en toch dichtbij is, een God die handelt op velerlei wijze) te vatten. Er wordt op verschillende manieren over God gesproken. God zal **mensen immers anders** **aanspreken**, zal andere mensen aanspreken, zal mensen anders aanspreken in andere situaties.

🖯 Het is de kerkvader Tertullianus (ca. 200 n. Chr.) die de formule ‘**Eén wezen – drie personen’** intro­duceerde. Het Giekse *prosopon* en latijnse *persona*, had echter niet de betekenis van ons woord ‘persoon’. Het duidde op een masker dat de acteurs droe­gen op het Griekse of Romeinse toneel. Ze droegen deze maskers om het publiek duidelijk te maken welke van de verschillende rollen in het stuk ze speelden. ‘Persona’ ging dus zoiets betekenen als ‘de rol die iemand speelt’. Achter de veelheid van rollen was één enkele acteur verborgen.

**Persoonlijke opmerking**: als mijn heil afhangt van het al of niet begrijpen, dan vrees ik voor mijn heil. Drie personen maar geen drie goden; een God maar toch drie personen… Ik kan het niet vatten. Ik lig er echter niet wakker van, als ik me maar openstel voor wat God met mij, in mij, voor mij wil doen…

**Samen overleggen**

1. Voor Joden is de leer van een Drie-eenheid onaanvaardbaar. In hun geloofsbelijdenis, het SHEMA ISRAEL (Deut 6) wordt **Gods ‘EENHEID’ of ‘EEN ZIJN’** benadrukt. Hoe ziet u dit?
2. Eén en dezelfde God die **verschillende ‘rollen’** speelt? Hoe kan dit concreet tot uiting komen?
3. Soms wordt het **beeld gebruikt van water** in zijn drie verschijningsvormen: water – ijs – damp. En ook: 3 vlammetjes die wanneer je ze samenbrengt 1 vlam vormen. Vind je dit bruikbare beelden? Zo ja, wat leer je er dan concreet uit?

**Gods Geest… onze geest**

“Schep, o God, een zuiver hart in mij, **vernieuw mijn geest**, maak mij standvastig, 13 verban mij niet uit uw nabijheid, **neem uw heilige geest niet van mij weg**. 14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, **de kracht van een sterke geest**. (Psalm 51:10-12)

“**De Geest** zelf verzekert **onze geest** dat wij Gods kinderen zijn.” (Romeinen 8:16)

We kunnen blijven op zoek gaan naar teksten die lijken te spreken over de Geest als een aparte per­soon. Misschien moeten we het net andersom benaderen. Het komt er immers vooral op aan **dat God ons, mensen, persoonlijk wil aan­spre­ken**. Daar is Paulus heel duidelijk over: Gods Geest spreekt onze geest aan. Merk op dat onze geest geen aparte entiteit is, maar eerder slaat op bepaal­de aspec­ten (of: een bepaald niveau) van ons mens-zijn. Een ‘niveau’ dat ontvankelijk is voor de invloed van boven.

In de studie van vorige week (ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus) zagen we het belang van de (weder)geboorte uit water en geest. Hierbij werd ook de link gelegd met het begin van het scheppings­­verhaal. **Mens worden zoals de Schepper het eigenlijk had bedoeld!** Meer nog dan Nikodemus voelde koning David die noodzaak aan, meer bepaald op het ogenblik dat hij zijn hele persoonlijkheid voelde desintegreren door schuld (overspel met Batseba + moord met voorbedachten rade). In Psalm 51 vraagt hij om Gods heilige geest om ✓ een nieuwe of vernieuwde geest te hebben

 ✓ vreugde en de kracht van een sterke geest te bekomen

**Samen overleggen**

1. God die door zijn Geest onze geest wil aanspreken... Wat betekent dit concreet? Wat wordt er hierdoor gesuggereerd? Hoe kunnen wij aangesproken worden? Hoe heb je dit zelf al ervaren?
2. Wat vraagt David nu precies in Psalm 51? Waar had hij nood aan? Heb je jezelf al als David gevoeld? Waar of hoe vond jij dan hulp?

Het loont de moeite om te lezen wat voorafgaat aan Rom 8:16, waar Paulus schrijft dat Gods Geest onze geest aanspreekt: “Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.  2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u **bevrijd van de wet van de zonde en de dood**. 3 Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij **zijn eigen Zoon als mens** in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 4 opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers **niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.**

Wie zich **door zijn eigen natuur laat leiden** is gericht op wat hij zelf wil, maar wie **zich laat leiden door de Geest** is **gericht op wat de Geest wil**. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar **wat de Geest wil brengt leven en vrede.** 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, **want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet** en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. 9 Maar u leeft niet zo. **U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u**. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. 10 **Als Christus echter in u leeft**, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar **de Geest schenkt u leven**, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. 11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, **levend maken** **door zijn Geest, die in u leeft**.

12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te **laten leiden door onze eigen wil.**13 Als u dat wel doet, zult u zeker **sterven**. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 **Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God**. 15 U hebt de Geest **niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven**, u hebt de Geest ontvangen **om Gods kinderen te zijn**, en om hem te kunnen aanroepen met ‘*Abba*, Vader’. 16 **De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn**.” (Rom 8:1-16)

Niet alles is voor ons makkelijk te begrijpen. We denken en spreken immers anders. Toch zijn er voldoen­de elementen die ook voor ons bijzonder betekenisvol kunnen zijn. Let op de accenten die worden gelegd:

* bevrijding
* geleid worden (door de eigen natuur of door de Geest)
* niet gericht blijven op eigen wil
* leven en vrede
* kind van God zijn
* bevrijd zijn van slavernij en angst

**Samen overleggen**

1. Bespreek met elkaar de verschillende elementen die in verband staan met de Geest. Wat wil God voor ons? Wat betekent het concreet in ons leven?
2. Niet de eigen wil, niet de eigen natuur… Moeten wij dus onze persoonlijkheid verliezen? Wat bedoelde Paulus volgens jou?

**Jezus Christus… de mens (persoon) naar Gods hart**

“u hebt de Geest ontvangen **om Gods kinderen te zijn**, en om hem te kunnen aanroepen met ‘***Abba*, Vader’**” – Romeinen 8:15

“U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, 38 Jezus uit Nazaret **met de heilige Geest heeft gezalfd**en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, **want God stond hem bij.**” (Hand. 10:37,38)

Jezus wordt ‘**zoon van God’** (cfr. ‘kind van God’) genoemd, en ook ‘**mensenzoon’** (een van de basis­betekenis van deze titel is: mens zoals God, de Schepper, het had bedoeld). De Geest lijkt alomtegen­woordig in zijn leven: bij zijn verwekking en geboorte (Lucas 1:35;), zijn opgroeien (Lucas 1:80; 2:27), zijn doop (Lucas 3:22), zijn missie (Lucas 4:1,2; 4:14-18), … Door de Geest is Jezus een mens (een persoon) naar Gods hart! De commentaar van de theologe E. Flesseman – van Leer is betekenisvol:

“*Wat er gebeurt als een mens volledig leeft uit de kracht van Gods tegenwoordigheid (= Gods Geest), dat zien wij in Christus. Dat houdt in dat Christus de definitie en het criterium van de Geest is.”*

*“Omdat het die Geest is die in Christus werkt, zal hij ook in hen die met Christus verbonden zijn in gelijke richtingen werken. Dat geldt voor zijn werken in de enkeling, in de gemeenschap en in de wereld. Wat de enkeling betreft betekent dit, dat hij de mensen met God verbindt. Hij stelt immers God in zijn liefde tegenwoordig, sterker nog, hij is de tegenwoordigheid van God, die in zijn liefde de mensen naar zich toetrekt. Zo maakt de Geest de mensen tot verbondsmensen, die evenals Jezus Abba kunnen zeggen. (…) Door de Geest gaat het werk van Jezus Christus voort. De Geest raakt mensen door in hen te werken, om hen tot nieuwe, ware mensen te maken*.” Geloven vandaag, p. 117, 118

**Samen overleggen**

1. Als Jezus hét voorbeeld is van een mens (een persoon) die bezield was door Gods Geest, wat kunnen wij daar dan concreet uit leren? Welk soort mens zou God graag willen dat ik word? Schriftgedeelten als Lucas 4:18,19, Matteüs 12 18-21, Handelingen 10:37,38 kunnen misschien van nut zijn om een duidelijker beeld te krijgen…