HOMILIE
**Ga mee met ons**

Matteüs 5,1-12a

**1 november 2020**

*Pol Hendrix*

We leven nu al acht maanden in een gespannen sfeer, met een virus in ons midden, met maatregelen om de besmetting tegen te gaan, met mensen die er zich aan houden en anderen die dat niet doen. We leven in de hoop dat er gauw een einde aan komt en we elkaar weer zonder masker tegemoet kunnen treden. Al wordt de kans ook groter dat er dan weer andere pesterijen zullen uitbreken. Kunnen we die voorkomen? Wat moeten wij doen om enigszins gezond en zogezegd normaal te kunnen leven, hoe kunnen wij de toekomst van onze kinderen veiligstellen?

In dergelijke omstandigheden zijn er mensen die zich bevestigd voelen in hun overtuiging dat er geen God bestaat en als Hij bestaat, heeft Hij een slecht karakter. Maar er zijn ook mensen die dan juist weer in hun geloof worden geprikkeld, die kaarsen gaan branden en gebeden gaan prevelen. Mijn eigen geloof zegt mij dat God niet de oorzaak is van deze pandemie en dat Hij er ons ook niet van zal verlossen. Wat God wél doet is wat Hij altijd doet en dat is de mens bijstaan om het niet op te geven en niet ten onder te gaan in wanhoop. God heeft geen andere handen dan de onze. U kent dat verhaaltje wel over dat kapotte kruisbeeld. Mijn geloof in de God van de bijbel wordt in moeilijke tijden niet op de proef gesteld, want net zoals in goede tijden blijf ik dankbaar omdat Hij mij niet loslaat, omdat Hij mij inspireert, troost, sterkt, aanmoedigt en omdat ik zie hoe Hij hetzelfde ook doet met andere mensen die leven vinden in hun geloof.

Het is merkwaardig dat juist in deze moeilijke tijd zoveel minder families gekozen hebben voor een kerkelijke uitvaartdienst. Zonder onszelf te willen ‘bestoefen’ denk ik nochtans dat je niets beters kunt kiezen, ook al ben je geen pilarenbijter. In een kerkelijke uitvaart verliezen we onszelf niet in het terugkijken op wat voorbij is, maar kijken we ook en vooral vooruit. Het is niet de dood die het laatste woord heeft, maar het leven. En leven is zoveel meer dan wat wij er ons van kunnen voorstellen. We zijn onderweg, samen, en we zijn dankbaar voor ieders aanwezigheid, ook al moeten we af en toe afscheid nemen. Ook onze eigen weg hier op aarde zal ooit ten einde zijn. Onderweg voelen we aan hoe we met elkaar verbonden zijn, hoe ieder op eigen wijze iets toevoegt. Elk mensenleven heeft betekenis, ook al maakt een mens soms verkeerde keuzes. Hoe meer je voelt dat anderen om je geven, hoe meer kansen je hebt om te groeien als mens. Natuurlijk heeft de mensheid nog een hele weg te gaan, maar we zijn tenminste onderweg.

De tekst over de zaligsprekingen van daarnet is de voorgeschreven evangelielezing voor de Allerheiligenviering. Daarin wordt ook vooruitgekeken. Het lijken op het eerste gehoor vooral troostende woorden, maar eigenlijk gaat het eerder over de dynamiek van het Rijk Gods. Dat is het visioen dat Jezus ons aanreikt, dat uitstijgt boven de dagelijkse kommer en slommer waar een mens soms in vast lijkt te zitten. Er is immers meer leven dan dat wat zich momenteel voordoet. Hoe zullen we later op deze coronatijd terugkijken? Wat zullen de geschiedenisboeken aan onze achterachterkleinkinderen vertellen over het jaar 2020? Soms moet je afstand nemen om beter te zien. Zoals je ook afstand moet nemen om verder te springen. Anderhalve meter zal niet genoeg zijn.

We staan nu midden in de coronacrisis en dat betekent dat we er ons gemakkelijk op blindstaren. Laat deze crisis eerder onze ogen openen voor het engagement van velen, voor hun toewijding om de lijdende mens bij te staan. Laten we ook oog hebben voor de uitdagingen die voorliggen en de creatieve mogelijkheden die ontstaan. Er is meer leven dan corona. De meesten onder ons hebben het grootste stuk van dat leven al geleefd. Wij hebben daarin veel ontvangen van anderen, onder meer van degenen van wie we al afscheid namen. Zij hebben de weg gegaan, ook samen met ons, en wij zijn er meer mens door geworden. De enkelen die we vandaag met name noemen en de velen die we niet vernoemen hebben hun steentje bijgedragen. Laten wij verder blijven gaan, vanuit ons geloof in de God van het leven. Hij die met ons gaat, zoals in dat lied:

*Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit*

*naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven doet,*

*een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.*

*Ga mee met ons, verberg U niet altijd,*

*gun ons een flits, een teken in de tijd*

*dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft*

*en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?*

*Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.*