HOMILIE

**Onreine geesten**

Marcus 1,21-28

**31 januari 2021**

*Pol Hendrix*

Aan het begin en het einde van dit evangelie wordt vermeld dat Jezus onderricht met gezag. In het midden komt iemand ten tonele die “in de macht was van een onreine geest”. Die mens was dus zichzelf niet, hij had zichzelf niet onder controle. Later zal van Jezus zelf ook worden gezegd dat hij bezeten is. Niet alleen de schriftgeleerden maar ook zijn eigen familie zal dat beweren! Zijn eigen moeder maakt zich ongerust over hem omdat ze niet begrijpt waarom hij toch zo opstandig is. Het gezag van Jezus wordt niet door iedereen erkend. Men is geen profeet in eigen stad, zo zal Jezus ook nog opwerpen.

In het stukje evangelie dat we zojuist hebben beluisterd wordt zijn gezag echter niet betwijfeld. En zo staat het in schril contrast met die man die bezeten was door een onreine geest. De moderne wetenschap heeft er ondertussen andere namen voor, maar onreine geesten bestaan nog altijd. We kunnen vele plaatsen in de wereld opnoemen waar onreine geesten amok maken. Het wekt bij ons gevoelens van afschuw maar ook van onmacht op en we worden er stil van. Merk op dat Jezus niet onmachtig staat tegenover die onreine geest. “Zwijg stil,” zegt Jezus, “en ga uit hem weg”. En die mens kon van dan af weer zichzelf zijn.

Zo stoten we op een nieuw contrast. Jezus geeft de onreine geest het bevel om stil te zijn en wij worden stil door onze onmacht. Zijn wij misschien zelf ook bezeten door onreine geesten? Ge moogt gerust zijn! Wij hebben allemaal wel eens last van een onreine geest. Dat hoeft zich daarom nog niet op extreme wijzen te uiten. We doen of we zeggen wel eens dingen waarvan we zelf verschieten. Of we hebben een of andere vorm van verslaving waar we niet van af geraken – dat kan je ook als een onreine geest beschouwen. Of we laten ons door negatieve gevoelens beheersen om ons eigen falen te verdoezelen. Enfin, er zijn genoeg onreine geesten actief en niemand blijft ervan gespaard.

Nu kan het ook zijn dat een van die onreine geesten ons gevoel van onmacht is. Zo ’n gevoel kan je immers ook koesteren of je zorgt ervoor dat je het steeds direct bij de hand hebt. Jezelf wijs maken dat je er niks aan kan doen of je verantwoordelijkheid afschuiven of gaan jammeren en klagen, het kunnen manieren zijn om je ergens buiten te houden. Jezelf overtuigen dat je onmachtig bent is het beste dat je kan doen om zelf buiten schot te blijven. Mijn naam is haas! Mij kan niets verweten worden!

En inderdaad, er zijn vele situaties waarbij ons gevoel van onmacht spijtig genoeg terecht is, omdat we nu eenmaal terzake onmachtig zijn! Maar er zijn ook vele andere situaties waarbij we lang niet zo onmachtig zijn als we denken of willen denken. Dan is de onmacht een onreine geest. Bij voorbeeld: geld geven voor het goede doel. Nogal wat mensen doen dat niet – en dan heb ik het niet over een paar centen maar over een pak euro’s – omdat ze geen zicht hebben op wat er met hun geld gebeurt maar wel menen te weten dat er nogal wat van dat geld aan te veel vingers blijft plakken. Ook al voelen we ons onmachtig ten aanzien van de armoede in de wereld én in onze eigen samenleving, toch geven we zo goed als niets aan organisaties die er wél iets proberen aan te doen, omdat we ze niet vertrouwen.

En als ik ‘we’ zeg dan doe ik natuurlijk onrecht aan diegenen onder ons die wél dat vertrouwen hebben en wél oprecht solidair proberen te zijn met de minderbedeelden. Maar we hebben nu eenmaal met elkaar te maken en maken deel uit van een gemeenschap, van een volk waarvan te velen toch liever hun onmacht cultiveren. Daarenboven zijn mensen die solidair ingesteld zijn ook meestal zo bescheiden dat ze daarmee niet uitpakken. Misschien zouden ze dat beter wél doen om zo de onreine geesten het zwijgen op te leggen. En er komen nogal wat onreine geesten aan het woord in onze wereld, daar moeten we geen tekeningetjes bij maken. Alles kan en alles mag, niets is heilig. Waarmee ik allerminst wil zeggen dat de censuur moet heringesteld worden of dat we een politiestaat moeten worden. Dat zou evenzeer op een onreine geest wijzen! Nee, het heeft wél met die ‘we’ te maken.

In het evangelie krijst de onreine geest uit: “Jezus van Nazaret, wat hebt gij met óns te maken?” De machten van het kwaad zijn talrijk, zij lijken een sterkere ‘we’ dan wij. Schrijnend genoeg moeten wij hun vraag tot onszelf richten: wat hebben wij met Jezus te maken? Wij zijn katholieken, kerkgangers zelfs, maar we zijn meer bekommerd om onze eigen stoel in de kerk terug te vinden (weet u nog?...) dan om gemeenschap te vormen met Christus. Bij de communie (‘communio’ = gemeenschap), die we nu al zo lang moeten missen, worden we aangesproken met “lichaam van Christus” want dat zijn wij immers: het lichaam van Christus. Bij elke communiegang worden we daaraan herinnerd. Niet ik en u en hij en zij maar wij samen vormen het lichaam van Christus in deze wereld. Als we dat geloof ernstig nemen, als we echt durven te geloven dat dat onze kracht is, dan delen wij in zijn gezag. Zo krijgt de onmacht veel minder kans in ons en kunnen ook wij de onreine geesten in ons en om ons heen het zwijgen opleggen.