HOMILIE
**BarTimeüs.10**

Marcus 10,46-52

**28 oktober 2018**

*Pol Hendrix*

Ik heb vastgesteld dat dit de tiende keer is dat ik een homilie houd over de blinde Bartimeüs. Dat schept een band, zou je kunnen zeggen. Al is die band er al van in het begin, mag ik zeggen. Ik heb veel sympathie voor die jongen, die zoon van Timeüs. Ook al heeft die dan nooit als persoon bestaan; het is eens te meer een personage dat dient in de verkondiging van Jezus Christus.

Omdat het in de bijbel om betekenissen gaat, is ook hier de naam Timeüs (Timaios/Timaeus) bewust gekozen. Timeüs betekent ‘hoog in aanzien’, ‘eerbiedwaardig’. Daarenboven is Timaeus ook de naam van een natuurfilosofische verhandeling van Plato, geschreven in 360 vóór Christus. Hij legt daarin onder meer uit hoe het universum is ontstaan, een theorie die natuurlijk niet overeenkomt met het bijbelse scheppingsverhaal. De volgelingen van deze theorie, zeg maar ‘de zonen van Timaeus, worden door de joden en christenen van destijds als blind beschouwd, ze hebben ogen, maar ze zien niet …

En zo zit dan die blinde zoon van Timeüs – Bar-timeüs – aan de kant van de weg te bedelen. Hij zit daar als vertegenwoordiger van die grote groep aanhangers van die zeer gewaardeerde theorie van Plato. Het is duidelijk dat de evangelist het niet met de Plato-aanhangers eens is. Je kan zelfs zo ver gaan als te beweren dat hij onverdraagzaam is ten aanzien van ieder die het bijbelse scheppingsverhaal concurrentie aandoet. Onverdraagzaamheid is van in het begin een van de grootste ondeugden van de christenheid geweest. De geschiedenis leert ons hoe dit talloze keren ook met extreem geweld gepaard ging. Enfin, we zullen daar nu maar niet dieper op ingaan …

Toen Bartimeüs hoorde dat Jezus langskwam, riep hij hem toe: ‘Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij.’ Het is de enige keer dat iemand Jezus zo aanspreekt. Het is wel opvallend dat we nog maar pas hebben gelezen ‘Bartimeüs, zoon van Timeüs’ en we nu horen ‘Jezus, zoon van David’ – dat zal ook wel geen toeval zijn, zeker! Tegenover de blinde, die getypeerd wordt als een misleide aanhanger van Plato, staat Jezus, die getypeerd wordt als de langverwachte messias. Hij die zogezegd dwaalt, wordt geplaatst tegenover hem die bevrijdt. En zo gebeurt het ook letterlijk. De genezing van de blinde begint eigenlijk al op het moment dat hij zijn mantel afgooit en op Jezus toestapt. De mantel is voor een bedelaar levensnoodzakelijk, zonder sterft hij ’s nachts van de kou. In dit geval is de mantel zijn overtuiging, zijn zekerheid, die hij nu loslaat omdat hij zijn vertrouwen in Jezus stelt.

De evangelist wil die vele platonisten van zijn tijd met dit verhaal aansporen om niet langer Plato aan te hangen, maar wel Jezus. En de blin-e hangt bijna rond Jezus’ nek, wanneer die hem vraagt: ‘Wat wilt ge dat ik voor u doe?’ Herinner u nu dat Timeüs betekent: ‘eerbiedwaardig’. Bartimeüs draagt dit nu over op Jezus, door hem niet gewoon als ‘rabbi’ aan te spreken, maar als ‘rabboeni’, wat een eretitel is voor een geliefde leraar. Bartimeüs gooit alles van zich af en smeekt Jezus dat hij hem weer zou laten zien. Jezus’ antwoord daarop is standaard, zou je kunnen zeggen: ‘Ga, uw geloof heeft u gered.’ Jezus erkent dat deze blinde in hem alle vertrouwen heeft en ziet daarin zijn redding, zijn bevrijding uit zijn dwalingen.

Strafste van al is dan dat Bartimeüs niet van Jezus weggaat, zijn eigen weg op, maar dat hij hem volgt op ‘de weg’, staat er letterlijk. De christenen werden in de tijd van de evangelist immers ‘de mensen van de weg’ genoemd. Heel dit verhaal is een reclameboodschap voor het christendom: laat je oren niet hangen naar Plato, maar richt je ogen op Jezus! Heel die Plato-invalshoek is natuurlijk niet het belangrijkste, het gaat zoals altijd over Jezus. Hij erkent het geloof van de blinde, zoals de blinde hem als messias erkent (erkennen in beide gevallen zonder ‘h’). En wanneer wij zelf zonder zicht of uitzicht langs onze levensweg zitten, zullen wij dan ook beseffen wat het betekent wanneer Jezus voorbijkomt? Zullen wij dan ook recht springen en ons opgebouwd imago achterlaten om ons geheel aan hem toe te vertrouwen? Zou het kunnen dat wij zó gelovig zijn? …

Bartimeüs is een van die bijbelfiguren waar ik nog wel eens een schilderij van zou willen maken. Ik weet niet hoeveel keer ik nog over hem moet preken, vooraleer ik daar klaar voor ben …