HOMILIE

**Vergeet ze niet te eten te geven**

Marcus 5,21-25.35b-43

**27 juni 2021**

*Pol Hendrix*

Jaïrus is de Latijnse vorm van de Griekse variant van de Hebreeuwse naam Jaïr en die betekent ‘Jahwe geeft verlichting’. En dat doet God eens te meer, want toen het dochtertje van Jaïrus doodziek werd, bracht Jezus verlichting in zijn duisternis. In het evangelie zijn eigennamen niet toevallig, maar met zorg uitgekozen. Zij maken deel uit van de boodschap. Laten we het verhaal nog eens doornemen.

Dit verhaal speelt zich af in een dorp aan de oever van het meer van Galilea. Jaïrus, de beheerder van de lokale synagoge, kwam naar Jezus: of hij aub zijn dochtertje de handen zou willen opleggen – een gebaar van zegening waarvan hij in het geval van Jezus hoopt of zelfs gelooft dat het zijn dochter zal genezen en nieuw leven zal geven. Letterlijk staat er trouwens als eerste werkwoord niet ‘genezen’, maar ‘redden’. Zijn dochter moet gered worden. Waarvan? Van de dood die haar in zijn macht heeft. Dan pas zal ze weer leven, het tweede werkwoord dat hij gebruikt.

Jezus gaat terstond met hem mee en een hoop volk volgt hem. Ze zijn nog onderweg als ze komen zeggen dat het meisje is overleden en Jezus hoort hen zeggen tegen Jaïrus dat hij Jezus niet langer moet lastigvallen. Daarop zegt hij tegen Jaïrus: “Je moet niet bang zijn, vertrouw er maar op dat alles goedkomt”. Hij gebiedt het volk om te blijven waar ze zijn en neemt alleen zijn kernkabinet mee: Petrus, Jakobus en Johannes, diezelfde drie die hij ook meeneemt op de berg waar hij van gedaante verandert. En als ze dan bij het huis komen, dan ziet hij het misbaar dat ze daar maken, zoals dat nog altijd de gewoonte is in die streken wanneer er iemand overleden is, gehuil en gejammer alom!

Het werkt op zijn zenuwen en hij zegt tegen die mensen dat ze daarmee moeten ophouden omdat het kind niet gestorven is, maar slaapt. Als ze hem dan beginnen uit te maken voor een onnozelaar, jaagt hij ze allemaal weg en neemt de ouders en zijn drie leerlingen mee naar binnen. In de kamer waar het kind ligt, neemt hij haar hand vast en hij zegt zachtjes tot haar in het Aramees: “Talita, koem”. Dat betekent: “Meisje, sta op” of “Meisje, word wakker”. Onmiddellijk staat ze op en begint rond te lopen, omdat – zo voegt de evangelist met zijn droge humor eraan toe – ze twaalf jaar was en zoiets doen meisjes van twaalf jaar nu eenmaal. Dus, alles was weer zoals het moest zijn. Natuurlijk zijn haar ouders en ook zijn leerlingen van hun sokken geblazen, want zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Omdat het zo buitengewoon is, draagt hij hen op hier niemand iets over te vertellen – alsof je zoiets geheim kunt houden! En, voegt hij eraan toe – weer die droge humor – vergeet haar geen eten te geven …

Sommige sceptici menen dat het meisje niet echt dood was, maar zich in een comateuze toestand of zoiets bevond. Als je zo denkt dan vertrek je natuurlijk weer van de veronderstelling dat dit een echt gebeurd feit uit het leven van Jezus is. Maar de evangelist wil ons geen feiten uit Jezus’ leven vertellen, maar wil ons wel tot geloof in Jezus brengen. Jezus wordt verkondigd als iemand die heerst over leven en dood. Vermits er ook al een paar profeten waren geweest die doden hadden opgewekt, kon het natuurlijk niet anders of Jezus kon dat ook en beter. Want bij die profeten was dat een heel gedoe, maar Jezus moet alleen maar twee woorden zeggen en de dode leeft weer. Het verhaal bewijst dus dat Jezus meer is dan een profeet en dat hij licht brengt in de duisternis.

Als Jezus tegen Jaïrus zegt dat hij geen angst, maar geloof moet hebben, dan zegt hij dat ook tegen ons. Het is goed van dat te horen, want ik meen dat onze angsten het steeds meer van ons geloof overnemen. Als het evangelie ons vertelt dat voor wie gelooft de dood slechts is als een slaap, want er is ook leven na de dood, dan staan wij daar tegenwoordig erg argwanend tegenover. Ik hoor gelovigen steeds meer zeggen: “We weten niet wat er na de dood komt.” Dat kan je geen geloofs-verklaring noemen. Integendeel, eigenlijk zeggen ze: geloven is goed en wel, maar wij willen wéten. Veel gelovigen glijden zachtjesaan van hun geloof af, anderen stappen er gewoon abrupt vanaf ... Voor welke kat zijn kont sta ik hier eigenlijk nog mijn nikkel af te draaien! …

Het is zoals met dat meisje dat ze niet mogen vergeten eten te geven. Ook je geloof moet je regelmatig te eten geven. Dat heeft te maken met inzichten, maar ook en nog meer met je manier van leven.