HOMILIE
**Zijn we onze weg kwijt?**

Marcus 1,1-8 en Jesaja 40,1-11

**7 december 2014**

*Pol Hendrix*

Zo zitten we dan volop in de advent en met die advent is ook een nieuw kerkelijk en liturgisch jaar begonnen. In de liturgie spreken we van het B-jaar en daarin wordt de evangelielezing op zondag vooral uit het Marcusevangelie genomen. Zoals u weet is dat het oudste evangelie. Wie het heeft geschreven, weten we niet, maar we zullen voor het gemak maar aannemen dat hij Marcus heet. Hij heeft zijn boekje als titel gegeven: ‘Begin van het evangelie van Jezus Christus.’ Het woord ‘evangelie’ is een Grieks woord en betekent zoiets als ‘goed nieuws’, maar eigenlijk werd het vooral door de Romeinen gebruikt voor al hun goed nieuws over een nieuwe keizer of over gewonnen veldslagen en ander politiek en militair gedoe waarmee men wilde uitpakken. Als Marcus zijn boekje ook ‘evangelie’ noemt, dan doet hij dat express als tegengewicht, want zijn goed nieuws gaat over bevrijding en overwinning van een heel andere orde.

Meteen begint hij met de profeet Jesaja te citeren, die spreekt over een boodschapper die voor God een weg moet banen en die is als iemand die roept in de woestijn. Met dit opstapje stelt hij ons Johannes de doper voor. Hij trad op in de woestijn, schrijft hij, en roept er de mensen op om zich te bekeren. En iedereen kwam naar hem toe op die afgelegen plaats, zelfs het chique volk van Jeruzalem! De evangelist beschrijft ook hoe Johannes gekleed liep, namelijk krak hetzelfde als destijds de grote profeet Elia. Men geloofde immers dat als Elia terugkeerde een nieuwe tijd zou aanbreken, zoals het bij de profeet Maleachi stond geschreven: “Voordat de dag van JHWH aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich ver-zoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten verwoesten” (3,23v).

Dat laatste brengt mij vanzelf bij het decor van Johannes’ optreden, met name ‘de woestijn’, wat men ook had kunnen vertalen met ‘de woestenij’ of ‘het verwoeste land’. Toen het Marcusevangelie tot stand kwam was de Joodse oorlog nog bezig. Er was een nieuwe Romeinse keizer en die wilde keihard het verzet in Israël tegen de bezetting de kop indrukken. Vele dorpen en steden werden met de grond gelijk gemaakt. Duizenden mensen, ook vrouwen, kinderen en ouderlingen werden afgeslacht. Ook Jeruzalem zelf ontkwam er niet aan: de tempel werd platgebrand, huizen vernield en al wie niet op tijd was gevlucht, werd meedogenloos gedood. Een zware klap voor het Joodse volk én voor het joodse geloof, dat zijn belangrijkste symbolen – de tempel en al wat daarin was – in één klap verloor. Deze gruwelijke toestanden stonden in de ogen van Marcus in zo ’n scherp contrast met het optreden van Jezus veertig jaar eerder, dat hij niet anders kon dan dit in zijn evangelie te verwerken. Onder andere dus door meerdere keren naar die woestenij te verwijzen als de plaats van het gebeuren.

Maar er is ook de weg. De weg die dwars door die woestenij moet worden aangelegd. De weg die Jezus is gegaan. De weg ook die Jezus volgt doorheen Israël volgens het Marcusevangelie. Maar wat blijkt nu? Dat die weg precies hetzelfde traject is dat het Romeinse leger is gegaan en dat overal dood en vernieling heeft gebracht. Dat is de weg die Marcus door Jezus laat volgen, een weg van lijden, een noodzakelijke weg om de ware betekenis van Jezus als Messias te begrijpen. De christenen in Marcus’ tijd – de ‘mensen van de weg’, zoals ze werden genoemd – wisten wat lijden was. Je moet bij hen niet afkomen met een Christusfiguur die daar ver boven staat, ongenaakbaar als al die Romeinse goden. Daarom zal Jezus zich ook door Johannes laten dopen en zal hij direct daarna door de Geest de woestijn in worden ge-stuurd. Van daaruit begint zijn zending en woestenij en verwoesting zullen daarbij nooit veraf zijn.

Later, toen de kerk niet meer werd vervolgd, maar eerder zelf een vervolger werd, heeft men aan de titel van dit evangelie ‘Zoon van God’ toegevoegd *(Begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.)* en werden er nog andere ingrepen gedaan, omdat de inzichten waren veranderd en men het goddelijke van Jezus sterker wilde maken. Maar de aandachtige lezer zal toch nog in staat zijn om zich niet te laten misleiden door deze verfraaiingswerken en het originele opzet van dit evangelie te blijven herkennen. Zoals Jezus aan het begin van zijn optreden afdaalt naar de Jordaanvallei, zo daalt God af naar mensen dir niet enkel verdrukt worden door een bezettingsmacht die overal dood en verderf zaait, maar daarenboven ook door een godsdienstig aparaat dat mensen kleineert en allerlei zware lasten oplegt. Het was niet Jezus’ zending om de joodse godsdienst te vervangen door een christelijke, maar wel om die godsdienst weer op het rechte pad te brengen. ‘Maak zijn paden recht,’ zo citeert Marcus opzettelijk ver-keerd de profeet Jesaja. De kronkelpaadjes van de hogepriesters en schriftgeleerden hadden immers het zicht op die rechte weg vertroebeld.

Nog steeds hebben wij nood aan die rechte weg die dwars doorheen onze woestenijen loopt. Sommigen verlangen daarbij naar vroeger, toen de kerk nog veel te zeggen had en het leven veel eenvoudiger was. Anderen hopen op een vernieuwingsbeweging, net zoals Jezus die destijds begonnen was. En dan zijn er degenen die de kerk liever in het midden houden, misschien omdat men te moe is of omdat men het zich liever allemaal niet teveel aantrekt. Belangrijk is vooral dat we de weg gáán! Het eerste woord van Marcus is ‘begin’, net zoals het eerste woord van de bijbel in zijn geheel. Dat betekent meer dan enkel een beginpunt; het gaat vooral over beginsels, basisprincipes die we niet uit het oog mogen verliezen. Elke weg komt ergens vandaan en gaat ergens anders naartoe. Beide zijn belangrijk: nooit vergeten wat onze bronnen zijn en ook niet wat onze doelen zijn. En … dat we niet in ons eentje op weg zijn, ieder met zijn gepersonaliseerd geloof. Wij zijn samen op weg. Jezus is onze gids. Hij roept ons hier samen en hij zendt ons steeds weer op weg. Gaandeweg ontdekken we samen wat die weg van het geloof eigenlijk is, althans dat is de bedoeling. Het zou ook kunnen dat we zodanig geïndividualiseerd en geseculariseerd zijn dat we toch liever onze eigen paadjes bewandelen. Dan kan alleen nog maar blijken dat we onze weg kwijt zijn – in meer dan één betekenis!