HOMILIE
**Deining**

Marcus 6,1-6 en Ezechiël 2,2-5

**4 juli 2021**

*Pol Hendrix*

Toen Jezus in zijn geboortedorp in de synagoge het woord had genomen, stootte dat bij zijn voormalige buren op nogal wat ongenoegen. Wat komt die ons hier vertellen? Wie denkt hij wel dat hij is? Dat is toch maar een simpele timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jakobus, Jozef, Judas en Simon. Zijn zusters wonen hier ook nog ... Al die namen en familieverbanden doen mij denken aan een begrafenis en wat daaraan voorafgaat. Er wordt een rouwbrief opgesteld en daarin worden onder meer de namen vermeld van de familieleden. Die namen komen soms ook aan bod in het onderonsje met de voorganger waarin wordt verteld over de overledene en waarin afspraken worden gemaakt voor de dienst. Dikwijls blijken sommige van die mensen ook een persoonlijk afscheidswoord te willen uitspreken.

In dat gesprek en ook op andere momenten valt het op hoe een mens verbonden leeft met anderen, vooral in een familie- en vriendenkring. De dood van één mens is als een druppel die in een waterplas valt en uitdeinende kringen doet ontstaan. Het brengt immers gevoelens los en roept herinneringen op. Eén mens stopt met leven en meteen komt een hele groep in beweging, want ze worden erdoor geraakt. De familie en de vriendenkring is nu minder volledig, nog maar eens. Op zo ’n moment worden de verbanden dan ook hechter. De telefoon staat niet stil en op de dag van de uitvaart zorgt een droevige gebeurtenis ervoor dat het een blij weerzien wordt tussen familieleden die elkaar anders weinig tegenkomen. Aan de koffietafel zou men zich nog schuldig kunnen voelen omdat het er zo ’n gezellige boel wordt! Corona-maatregelen buiten beschouwing gelaten …

Als Jezus nu niet levend maar dood naar Nazaret was teruggekomen, voor zijn begrafenis dus, dan zouden er zich gelijkaardige taferelen hebben afgespeeld. Maar die snoeshaan die komt daar eens eventjes de grote meneer uithangen, met zijn schone woorden, het timmerman-netje! Zoals wij in het Vlaams zeggen: ‘geen sant in eigen land’ of zoals Jezus het zegt: ‘Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad.’ Zo zijn mensen en al zeker als het over profeten gaat. De Joden kennen vele verhalen over hoe schandelijk men met hun profeten in het verleden heeft gehandeld. Profeten worden niet graag gezien omdat zij de waarheid vertellen en de waarheid kan soms hard aankomen. Voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met het concept profeet: denk niet dat een profeet iemand is die voorspellingen doet. Dat doen alleen weermannen.

Profeten – en met name bijbelse profeten – zijn mensen die scherp zien, goede analyses maken en namens God de mensen wakker maken en aanzetten tot de juiste keuzes. Meestal viel dat niet in goede aarde. Profeten richten zich niet in het minst tot de machthebbers en die willen toch liever geloven dat zij goed bezig zijn. Zij willen liever geprezen worden voor hun wijs beleid. Koningen hadden in bijbelse tijden ook meestal zo ’n profeten in dienst, die vooral betaald werden om stroop aan hun baard te smeren. Het droop ervan af. En als er dan eens een eerlijke profeet verscheen die zijn goddelijke zending ernstig nam, dan was al gauw zijn leven in gevaar. Tenslotte is Jezus zelf ook aan het kruis beland, omdat de Joodse en Romeinse machthebbers zich door hem bedreigd voelden.

En zo komen we terug bij de begrafenis. De dood van Jezus heeft ook een grote deining doen ontstaan. Een héél grote deining want wat zou ik hier anders staan te doen! Zo ’n deining heb je ook op kleine schaal in de meeste families die een geliefd iemand verliezen. Maar zo ’n deining is niet alleen in het geval van Jezus een goede zaak. Zo ’n deining brengt wat op gang, soms uiterlijk, in het versterken van familiebanden, maar zeker ook innerlijk, omdat men er zich daardoor meer bewust van wordt dat een mens maar mens is in relatie tot anderen. Het is schrijnend wanneer er heel af en toe iemand sterft waarbij er niemand op de begrafenis komt. Meestal is een begrafenis een moment van samenhorigheid. We maken op zo ’n moment op kleine schaal mee wat we eigenlijk op wereldschaal zouden moeten kunnen realiseren. Want wij zijn allemaal kinderen van dezelfde God, allemaal broers en zussen van elkaar.

‘We kennen die toch,’ zeggen de mensen van Nazaret verontwaardigd, ‘is hij dan beter dan wij?’ Zo kunnen wij niet naar elkaar kijken, niet op kleine en niet op grote schaal. Laten we liever voor een deining zorgen die mensen dichter bij elkaar brengt.