HOMILIE
**Met een zucht**

Mc 16,15-20 en Ef 1,17-23

**Hemelvaart 13 mei 2021**

*Pol Hendrix*

Het Marcus-evangelie eindigde oorspronkelijk met de melding dat de vrouwen die het lege graf hadden ontdekt en daar een engel ontmoetten, uit angst wegvluchtten en niemand iets zeiden over wat ze hadden meegemaakt. Dat vond men destijds maar vreemd; zeker omdat ondertussen ook de andere evangelies verschenen waren en die eindigden allemaal met verschijnings- en zendingsverhalen. En zo heeft men, vermoedelijk ergens in de tweede eeuw, de tekst die we zojuist hebben gelezen eraan toegevoegd, een collage van stukjes uit de andere evangeliën. Kwestie van toch een 'happy end' te hebben ... ?

En inderdaad, als je dat laatste vers leest, dan verwacht je dat er, zoals bij een film, 'the End' in beeld komt: "Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen" - en daar dan nog een sfeervol muziekje bij ... En dan moet je weten dat de titel van het Marcus-evangelie is: "Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God"! Daarom had Marcus met opzet een open einde aan zijn boek gemaakt. Als je dat einde leest, dan kan je niet zondermeer het boek sluiten en overgaan tot de orde van de dag. De paasboodschap en de uitnodiging om 'naar Galilea te gaan' (vgl. 16,7) en Jezus van daar af te volgen, zijn een sterke oproep tot de lezer om het evangelie te herlezen en in praktijk te brengen. Dus wie het Marcus-evangelie van begin tot einde leest, zou dit toegevoegde slot er zeker niet mogen bijnemen.

Maar wij krijgen het vandaag wel voorgeschoteld als het evangelie van hemelvaartdag. Op zich staand is er natuurlijk niets mis met deze lezing, integendeel. Jezus geeft zijn leerlingen een duidelijke zending mee: het evangelie verkondigen en dopen opdat mensen gered zouden worden. En al wie gelooft zal dan tot merkwaardige dingen in staat zijn. Dat verwijst naar de komst van het Rijk Gods – dat tenslotte de inhoud van de verkondiging is – een geheel van nieuwe mogelijkheden, een wereld naar Gods model.

En dan staat daar die merkwaardige zin, die toch zo onze fantasie schijnt te prikkelen: "Nadat de heer Jezus hun dit gezegd had, werd hij in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God". Alsof hij een onzichtbare lift nam, of omhoog gezogen werd door een buitenaardse kracht ... Waarom gebruikt de schrijver toch dit beeld? Omdat voor hem Jezus in een lange traditie staat van profeten en koningen, van een Godsvolk dat onderweg is. Vele grote namen zijn hem voorgegaan. En wat zij kunnen kan Jezus ook – nee,

hij kan het veel beter. Zo is heel bekend de hemelvaart van de profeet Elia: hoe hij in een wagen van vuur en in een stormwind ten hemel werd opgenomen (2Kon 2,1-18). Jezus, die zoveel meer is dan Elia, moet dat beter kunnen, meer bepaald zonder hulpmiddelen, a.h.w. op eigen kracht. Tenslotte wordt hij Gods Zoon genoemd, en daar wordt niet mee gelachen ... !

Maar de elf, en al diegenen die hen navolgen, moeten nu niet denken dat zij er alleen voor staan. Uit het oog is in dit geval niet uit het hart. Jezus trekt met hen mee. Dat is de kracht van de jonge kerk, daarom waren zij niet te stuiten, omdat zij vertrouwden in de macht die God legt in allen die geloven. Het fragment uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze illustreert dit treffend. Deze zin bv.: "Moge Hij uw innerlijk oog verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel temidden van de heiligen en overgroot zijn macht in ons die geloven" (Ef 1, 18v) ... Nu zoudt ge kunnen zeggen: ja, toen - toen ging dat nog; maar nu, tweeduizend jaar later, zien we dat zo gauw niet meer gebeuren! En dat dan door een diepe zucht vergezellen. *<zucht>* Maar! Het is vandaag, 13 mei 2021, wel weer Hemelvaart, en dus: 'We stegen met een zucht naar boven in de lucht ... '

Ik bedoel maar: waarom zouden wij nu niet tot hetzelfde geloof in staat zijn als de apostelen en de eerste christengemeenschappen uit Paulus' tijd? Is het nu zoveel moeilijker om te geloven? Ik weet het, we hebben de media niet mee en de pers heeft alleen aandacht voor de kerk als er iets scheefloopt. Zijn we daarom gedoemd na tweeduizend jaar toch stilletjes uit te doven? ... 'Mê 'ie 'I Aantwaarpe, mor ni' mê mae!' Natuurlijk hangt het niet alleen van mij af. Het hangt ook van u af – dat heb ik al meer dan eens gezegd. We zullen opnieuw, met alle geloof, hoop en liefde de we op zak hebben, op stap moeten gaan, net zoals de apostelen, als geloofsgemeenschappen waar iets van uitgaat. Laat de Geest maar waaien! Maar daar kom ik dan graag binnen een paar zondagen op terug, als we Pinksteren vieren …