HOMILIES

**Christelijke identiteit**

Marcus 14 – 16

**Witte Donderdag en Pasen 2018**

*Pol Hendrix*

**Witte Donderdag**

Ieder jaar leef ik toe naar deze laatste dagen van de Goede Week, ook wel met zweet en tranen, maar gelukkig zonder bloed. Het is telkens een hele bevalling om de diensten van deze drie dagen eruit te persen. Het is dan ook telkens weer teleurstellend dat daar niet meer volk komt naar kijken. Maar we leven nu eenmaal in een tijd waarin katholieke godsdienstpraktijken niet zo goed in de markt liggen. Ik wil dan wel niet geweten hebben dat dit aan mij ligt! Integendeel en daarom steek ik juist zoveel tijd en energie in de voorbereiding van deze diensten.

Dit is het liturgisch hoogtepunt van het jaar. Hier staan we stil bij de wortels van ons geloof. Dat is belangrijk en ik krijg dat maar niet verkocht aan de meeste jonge mensen. Het geloof is voor hen eerder iets sluimerend, iets dat erbij hoort op bepaalde momenten, maar dat eigenlijk niet echt wordt beleefd, laat staan dat het gevoed zou worden! Dat heeft natuurlijk alles te maken met de privatisering van godsdienstigheid. Anders dan bij de meeste moslims bepaalt ons geloof niet langer onze identiteit als gemeenschap. Het is goed dat geloven een individuele keuze is geworden, liefst een die men bewust maakt, maar dan gaat het over een persoonlijke beleving en niet over het behoren tot een gemeenschap. Toch kan je die twee niet van elkaar losmaken, maar in de hedendaagse praktijk gebeurt het wel!

Christelijke waarden, daar gaat het voor de meeste amateur-gelovigen over, maar dat blijken dan toch eerder algemeen aanvaarde waarden in onze cultuur te zijn, geen waarden die wij, christenen, als typisch iets van ons mogen claimen. En daar wordt dan een vage erkenning van het bestaan van een God overheen gegoten, een moeilijk te definiëren saus. Maar waar is dan het verhaal, het grote Verhaal van God-met-de-mensen, dat verhaal dat we in deze dagen telkens weer oproepen? Waar is de onderliggende stroming van het spirituele leven? Waar is de heilige Geest die ons telkens weer nieuwe adem geeft? Waar is de roep om gerechtigheid die in elke oprechte gelovige opborrelt? Waar is de onderlinge verbondenheid? … Dus zijn wij nu wél hier …

**Pasen**

Het mooiste feest van ’t jaar is … Kerstmis! Althans, dat vinden de meeste mensen. Er wordt in elk geval veel geld en energie in gestoken en het is overal zichtbaar, al lang op voorhand. Gelovig of niet, Kerstmis is het niet te missen feest. Terwijl dat voor christenen toch Pasen zou moeten zijn. Waaraan kan je zien dat het Pasen wordt? Aan bloesemtakken en eieren, vooral hólle eieren ... Ooit waren de mensen met Pasen op hun paasbest! Nu is Pasen eerder een gelegenheid om nog eens wat vakantie te nemen. Wat zegt u? Verrijzenis? Wat is dát?

Wij belijden dat Christus verrezen is en wij vieren dat vandaag. Halleluja! Geen wonder dat Kerstmis populairder is, want bij een geboorte kunnen we ons iets voorstellen, maar wat moeten we onder die verrijzenis verstaan? Er bestaan natuurlijk vooral misvattingen over en de officiële uitleg van de kerk helpt ons ook niet verder. Laten we vooral beseffen dat verrijzenis een geloofswaarheid is en geen gebeurtenis van toen. Als Jezus uit de dood is opgestaan, dan is hij voor ons een levende werkelijkheid. ‘Ik ga jullie voor in Galilea,’ had hij aan zijn leerlingen beloofd. Dat betekent dus dat wij hem kunnen ontmoeten binnen onze eigen realiteit, daar waar we thuis zijn, daar kunnen we niet enkel een Stella drinken, maar daar weten we ons ook met Christus verbonden!

Laten we vandaag dan ook vooral vieren dat hij leeft. Sommigen zeggen ‘onder ons’, anderen zeggen ‘in ons’. Zijn aanwezigheid is niet aanwijsbaar, maar toch reëel. Die realiteit maakt ons tot betere mensen, doet ons bidden en zingen, doet ons samenkomen in zijn naam en stuwt ons om van deze wereld een plek te maken die leefbaar is. Natuurlijk is er ook heel veel kapotgemaakt in zijn naam, maar die vrijheid hebben we nu eenmaal in beginsel meegekregen. Precies omdat mensen ook domme dingen doen, is er een tegenbeweging nodig, een die kiest voor het leven en niet voor de dood, een Christusbeweging, die geen fanatisme predikt, maar liefde, liefde die de dood overwint. Zalig Pasen! …