HOMILIE  
**Uit de dood gegrepen**

Marcus 5,21-43 en Wijsheid 1,13-15; 2,23-24

**1 juli 2018**

*Pol Hendrix*

De schrijver van het Marcus-evangelie heeft een speciaal gevoel voor humor. Zo schrijft hij hier dat het meisje onmiddellijk begint rond te lopen, ‘want het was twaalf jaar’ en dat doen meisjes van twaalf jaar nu eenmaal ... Eerder, bij de roeping van de eerste leerlingen, had hij geschreven dat Simon en Andreas hun netten uitwierpen, ‘want het waren vissers’ (1,16) en dat doen vissers nu eenmaal ... En zo schrijft hij hier aan het einde dat ze haar eten moeten geven. Zouden ze daar zelf niet opgekomen zijn, dan?

Je zou kunnen zeggen dat dat toch allemaal zo grappig niet is, maar een mens moet niet te veeleisend zijn als het over humor in de bijbel gaat. Het gaat mij hier dus om die schijnbaar overbodige toevoegingen. Wie een verfijnd gevoel voor humor heeft, kan daar mee lachen … Maar zoals altijd heeft het toch een betekenis en staat het er dus niet zomaar. Het is geen toeval dat het dochtertje van Jaïrus twaalf jaar is en geen elf of dertien. Twaalf is het getal dat elke jood meteen doet denken aan de twaalf stammen van Israël, m.a.w. de volheid van het joodse volk. Het gaat er niet om of dat kind nu echt dood was of niet, maar het gaat wel over Jezus’ zending om het joodse volk als zodanig te doen herleven. Dat het meisje de dochter is van een synagogeoverste versterkt nog deze betekenis! De synagoge is immers de plaats waar het volk samenkomt rond Gods Woord.

Jezus is de nieuwe synagoge, want hij wordt verkondigd als het mens geworden Woord van God. Dus geeft hij opdracht om het kind eten te geven. Zoals hij ook deed met die zogenaamde broodvermenigvuldiging. ‘Geven jullie hen te eten,’ zei hij tegen zijn leerlingen – zijn ‘twaalf’ leerlingen! En er was overvloedig veel te eten, want het gaat om de belofte van het Rijk Gods, waar niemand tekort heeft. Daarom staat er in het Johannesevangelie geschreven: ‘Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben en wel in overvloed’ (10,10). Natuurlijk gaat Jezus’ zending tegen de dood in. Alles wat hij zegt en doet is leven gevend en bevrijdend. Het kan ook niet anders dan dat iemand die van God uit gaat voor het leven staat en alles wat het leven bevordert. Tenslotte is het God die leven geeft en niet de dood, zoals we ook in de eerste lezing hebben gehoord.

Die lezing uit het boek Wijsheid is een van de voorbeelden van omgaan met de vragen rond leven en dood in de bijbel. Men is heel resoluut: ‘Niet God heeft de dood gemaakt’. Nog straffer zelfs: ‘God heeft de mens geschapen voor de onsterfelijkheid. Maar door de schuld van de duivel kwam de dood in de wereld’… Stel je voor dat niet alleen onze ziel, maar ook ons lichaam eeuwig zou leven, dan zou deze planeet al lang overbevolkt zijn! Of zou men in dat geval met regelmaat mensen naar de hemel versassen? Je ziet: onze verbeelding maakt het ons niet gemakkelijk. Laten we maar beter bij de feiten blijven en het feit is dat elke mens vroeg of laat doodgaat.

Als de bijbel zegt dat de dood niet van God komt, integendeel zelfs, dan is het ook niet God die bepaalt wie wanneer sterft. Als God een FOD was (federale overheidsdienst), dan zou het de FOD van het leven zijn. Bij zijn ministerie moet je zijn met al je vragen over of problemen met het leven. Ministerie is toch wel een mooier woord dan FOD, temeer omdat minister ‘dienaar’ betekent. Dus de FOD God dient het leven en bevordert het. Wij weten natuurlijk wel dat de dood bij het leven hoort; alle leven is eindig. Maar wanneer we met de dood in aanraking komen, dan hebben we het er toch moeilijk mee. Sommige mensen kunnen lijden en dood enkel aanvaarden wanneer ze ervan uit gaan dat God niet bestaat. Waarom zou een God, die liefde is, mensen laten lijden en vroegtijdig sterven? In dat verband lezen we in de bijbel dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, maar is dat een bruikbaar antwoord?

Als we omwille van het lijden gaan aankloppen bij de FOD God, dan zal Hij ons doorverwijzen, want het lijden komt niet van Hem. Hij kan wél iets doen aan onze draagkracht, meer nog: Hij kan ons dragen, zoals in dat verhaaltje over de voetstappen op het strand, dat u hier al wel vaker hebt gehoord. Dit veronderstelt natuurlijk geloof, maar soms is de ellende die een mens moet doorstaan groter dan dat geloof. In theorie is het allemaal eenvoudig, maar in de praktijk heeft een mens soms meer tastbare vormen van aanwezigheid nodig dan het geloof dat God je draagt. Dat is dan ook wat Jezus zo dikwijls heeft gedaan: voelbaar aanwezig zijn bij mensen, zo dat zij zelfs genezen of weer tot leven komen.

Waarschijnlijk kunnen wij geen mensen genezen, laat staan tot leven wekken – al moeten we dat toch ook niet helemaal uitsluiten! Maar hoe kan een mens geloven in Gods dragende aanwezigheid? Omdat hij omringd wordt door dragende mensen. Het zijn vooral onze medemensen die God voor ons zichtbaar maken in ons lijden. Het zijn vooral wij die voor onze lijdende medemensen als God kunnen zijn. Door de Naam van God waar te maken – ‘Ik zal er voor je zijn’ – kunnen we mensen doen herleven, kunnen we zeggen: ‘talita koem’, zelfs al blijft het lijden en het uitzicht op de dood bestaan. Er is altijd meer God dan we denken, ook in onszelf …!