HOMILIE

**Breng eens een zonnetje**

Marcus 1,7-11, Jesaja 55,1-11

**10 januari 2021**

*Pol Hendrix*

Mocht er aan de oever van de Jordaan, op de plek waar Jezus werd gedoopt, een appelboom hebben gestaan, dan had de evangelist ook kunnen schrijven: "en Jezus zag de Geest op zich neerdalen, zoals een appel valt uit de boom". En dan had er op al die schilderijen over Jezus' doopsel een appel boven zijn hoofd gehangen in plaats van een duifje! Om maar te zeggen dat die duif geen verschijningsvorm is van de heilige Geest, maar een manier om aan te duiden hóé de Geest van boven naar beneden kwam: niet zoals een appel die uit een boom valt, maar zoals een duif die komt aangevlogen. Het gaat gewoon om de beweging van de hemel naar de aarde. Zoals ook in de eerste lezing de profeet het beeld gebruikt van de regen en de sneeuw die uit de hemel vallen om de aarde te bevruchten, voor het Woord van God dat over ons komt en pas terugkeert wanneer het zijn zending heeft volbracht.

En dat Woord van God - hebben we nog op kerstdag gehoord - is mens geworden en heeft onder ons gewoond, als de mens Jezus, die pas naar de Vader terugkeerde wanneer zijn zending was volbracht. En van alle mensen, van alle 'kinderen van God' wordt Jezus hier de 'veelgeliefde zoon' genoemd, wat in de bijbel hetzelfde betekent als de 'eerstgeborene'. Volgens de joodse traditie heeft de eerstgeboren zoon bepaalde privileges en verantwoordelijkheden. Zo wordt Jezus - in geloofstaal - de eerstgeborene geacht, een nieuwe Adam. Door het doopsel wordt hij - zoals iedereen die gedoopt wordt - een nieuwe mens.

Daarom verliep het doopsel ook door onderdompeling en niet zoals wij nu doen: voorzichtig wat water over 't kopke gieten. Nee: bij de nek gegrepen en achterover het water in, zonder pardon!... De essentie van deze handeling ligt echter niet in het onderdompelen maar in het opstijgen uit het water. Onder water kan een mens immers niet leven. Symbolisch sterft onder water dan ook de oude mens af, om als nieuwe mens herboren boven water te komen, waar hij nieuwe adem krijgt, nieuwe geest. Een schitterend symbolisch gebaar, dat wij sinds de invoering van het kinderdoopsel, in de katholieke doop-traditie moeten missen ...

En wat ziet Jezus als hij uit het water komt (en hij alleen!)? Hij ziet de hemel openbreken. 't Zal niet de eerste keer zijn dat ik dit op deze plaats onderstreep! Een prachtig beeld is dat: de hemel breekt open! Wat veronderstelt dat voordien de hemel gesloten was. En een gesloten hemel wil niet zeggen 'zwaar bewolkt met kans op neerslag' - dat is Sabine Hagedoren haar terrein - maar wel, in bijbelse termen, dat het verbond tussen God en de mensen verstoord is, dat de communicatie tussen beiden niet goed verliep of zelfs volledig afwezig was. Zo wil althans de evangelist het voorstellen, want volgens hem is die verbinding pas nu terug hersteld, met de komst van Jezus van Nazaret, de veelgeliefde Zoon, de messias die redding brengt.

Het werkwoord dat in de oorspronkelijke Griekse tekst werd gebruikt en dat wij hier vertalen met 'openbreken' is hetzelfde werkwoord als Marcus gebruikt aan het einde van zijn evangelie waar bij de dood van Jezus het voorhangsel van de tempel openscheurt. De betekenis daar is dat voor elke gelovige er nu een rechtstreekse weg naar God gebaand is. *Het voorhangsel dat de toegang versperde, en waar de hogepriester slechts eenmaal per jaar doorging, namelijk op Grote Verzoendag, is er niet meer. Zo houdt het verhaal van Jezus' doop al een verwijzing in naar zijn kruisdood, en is ook dit laatste feest van de kersttijd in zekere zin een paasfeest. Vandaag reeds legt de Vader getuigenis af voor zijn veelgeliefde Zoon, die Hij met Pasen zal opwekken uit de dood* (naar Gooi&Sticht, Weekendliturgie).

Maar als door Jezus de hemel openbreekt, dan breekt die ook open met elke volgeling die in zijn naam gedoopt werd. Hoe breekt door ons de hemel open? Voor wie breekt door ons de hemel open?… Kent u dat liedje nog van vroeger? "Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, dat doet je goed ...". Kan men in ons blij gezicht het gelaat van Jezus herkennen? Kan men in ons kwáád gezicht het gelaat van Jezus herkennen? Want we mogen vanuit ons geloof ook wel eens kwaad worden! We moeten niet alles weglachen of met de mantel der liefde toedekken. Er gebeuren al te veel dingen in onze wereld waar we niet onverschillig mogen bij blijven. We moeten ook wel eens durven tegen bepaalde dingen in te gaan en niet onder het mom van verdraagzaamheid alles maar goed vinden. Maar het goede dat gebeurt, moeten we natuurlijk wel (h)erkennen en bevestigen en vermeerderen. Soms zijn het hele kleine, eenvoudige dingen die we kunnen doen opdat de hemel openbreekt. En soms moeten we het ook durven grootser aanpakken en mee in een beweging gaan staan die het kwade durft aanwijzen en aanklagen en zelfs aanpakken. Van ons christenen mag verwacht worden dat wij het verschil maken. Met ons doopsel hebben we gekozen voor een levenswijze die de hemel doet openbreken. Al hebben de meesten onder ons er geen zeg in gehad of we gedoopt werden of niet. Maar onze ouders hebben toch de voorzet gegeven en wij hebben gekozen om bij de bal te blijven. Laten we nu zorgen dat we niet van 't veld vliegen en af en toe eens een doelpunt scoren. Laten wij die herboren mensen zijn die het aandurven om vanuit hun geloof te leven.