HOMILIE  
**Wat wilt gij dat ik voor u doe?**

Marcus 10,46-52

**24 oktober 2021**

*Pol Hendrix*

‘Missiezondag’ ... Eerlijk gezegd heb ik het daar altijd wat moeilijk mee gehad. En eigenlijk heb ik nooit goed kunnen aanduiden wat er voor mij juist wrong bij die jaarlijkse missiezondag. Tot ik op een dag een oud-missiepater in mijn auto had die de nagel op de kop sloeg. “Ge weet toch,” zei hij, “dat ze daar in de jonge kerken niet gelukkig mee zijn, met die benaming ‘missiezondag’”. Dat was het dus wat wrong voor mij: de naam. Dat verwijst nog te veel naar die oude opvatting over missie waarbij het erom te doen was om zoveel mogelijk zieltjes te redden van de verdoemenis. Daarom zouden deze pater en ik veel liever horen spreken over de ‘dag van de jonge kerken’. Een dag waarop wij hier in het rijke noorden ons afvragen: wat kunnen wij doen voor die jonge kerken in die onrechtvaardige derde-wereld-context? Wat willen zij dat wij voor hen doen? ...

En dat is nu toch wel zeker juist de vraag van Jezus aan de blinde Bartimeüs: “Wat wilt ge dat ik voor u doe?” In de oude opvatting over missie ging men ervanuit dat wij heel goed wisten wat die Afrikanen nodig hadden. Zij moesten ons niks vragen; wij zouden hen wel vertellen wat ze nodig hadden! “Desnoods met de spuit erop,” zei de pater nog in mijn auto. Maar dat blijkt dus toch niet de aanpak van Jezus te zijn: “Wat wilt ge dat ik voor u doe?” vraagt hij aan Bartimeüs ... in een van de sterkste teksten uit het Marcusevangelie. Ik hoop dat daarvan iets bij u blijft plakken.

Ze waren dus in Jericho geweest, Jezus en zijn leerlingen. Wat ze daar gedaan hebben? *Comiches* misschien en dat wat ze overal elders deden: het evangelie verkondigen en genezing bewerken. In elk geval, ze komen de stad uit en langs de weg naar Jeruzalem zat een blinde. Hallo! Niet zomaar een blinde; deze blinde heeft een naam: Bartimeüs, de zoon van Timeüs wordt er nog aan toegevoegd. We kennen zijn naam en zijn afkomst. Het is dus niet een van de vele naamlozen die we op tv zien of in een van de kansarme buurten bij ons. Het is dus niet een van de vele miljoenen armen voor wie we op missiezondag of bij de actie Welzijnszorg of bij Broederlijk Delen wat geld inzamelen, zonder precies te weten wie van ons geld beter zal worden. Nee, het is een hele concrete mens, hij en geen andere. We kennen 'm dus. En het gaat niet goed met Bartimeüs want hij moet bedelen. Hij is immers blind en dat is niet alleen een fysische handicap in die tijd, maar ook en vooral een sociale. Enfin, hij zit daar naar dagelijkse gewoonte te bedelen als hij Jezus hoort voorbijkomen. Pas op: Jezus is niet alleen; zijn leerlingen zijn bij hem en heel zijn fanclub van Jericho en omstreken. Stel u zo ‘n betoging van een honderdtal man voor en midden in die bende loopt Jezus. En toch hoort Bartimeüs Jezus passeren. Blinden horen goed, zult ge denken. Inderdaad, maar hier is meer dan een scherp ontwikkelde gehoorzin in ‘t spel. Enfin, hij hoort Jezus en dan begint hij als een zot te schreeuwen: “Zoon van David, Jezus heb medelijden met mij!” “Potverdekke, wat doe die lelijk! Is me dat verschieten! Zeg, manneke, zoudt ‘ns niet zwijgen. Houd uw manieren ‘ns. Als ge blind zijt, moet ge zo niet van uw oren maken; ge moogt al blij zijn dat wij u hier láten bedelen!” Zo reageren de mensen op zijn geroep, maar Bartimeüs heeft daar geen oren naar. “Zoon van David, heb medelijden heb mij!” (‘Zoon van David’ is overigens een messiastitel en ge zoudt dus kunnen zeggen dat hij zo ‘n beetje zijn geloof staat uit te schreeuwen).

Enfin, Jezus heeft het gehoord, blijft staan en zegt: “Laat die eens hier komen”. “Mannekes, pas op. Er gaat weer wat gebeuren. Hij gaat nog ‘ns iets doen!” En tegen de blinde: “Allez, vooruit, zijdt maar al kalm, hij heeft u geroepen”. Die woorden zijn nog niet uitgesproken of Bartimeüs springt recht, gooit zijn mantel weg, laat zijn bedelnap achter – alles dus, hij had niks anders – en hij loopt op Jezus af. En daar staat hij dan voor Jezus: blind, arm, weinig om ‘t lijf, maar vol verwachting, vol geloof in die mens die voor hem staat. Ondertussen staat het volk in een kring rond Jezus en Bartimeüs. ’t Circus kan beginnen. “Goed zien, hé mannen, hij gaat die vent genezen, let op mijn woorden!” ... En dan volgen de belangrijkste woorden uit dit verhaal: “Wat wilt ge dat ik voor u doe?” – Wat wilt GIJ dat IK voor u doe?! ... “Wat vraagt die na!? Hij ziet toch dat die blind is! Dat is nu toch wel duidelijk wat hij moet doen! Komt dat tegen!” O, wij weten toch zo goed wat een ander nodig heeft! “Weet ge wat gij nodig hebt, madam, een goeie grog, en ‘t zal direct beter gaan!” Maar misschien heeft madam wat aandacht nodig, wat vriendschap. Wij durven niet dikwijls vragen wat mensen echt nodig hebben ...

Enfin, Bartimeüs antwoordt: “Rabboeni, dat ik weer kan zien”. Als dat eens ons gebed zou mogen zijn. ‘Rabboeni’ is een gemoedelijke vorm van rabbi, wat leraar betekent, dat weet ge. Als wij eens dagelijks zouden bidden: “Jezus, leer mij weer zien, echt zien” ... En echt horen, luisteren, zoals Bartimeüs daarstraks Jezus kon horen, omdat hij niet alleen met zijn oren luisterde ... En weggooien wat ons verhindert om Jezus te ontmoeten, zoals Bartimeüs zijn mantel ... “Rabboeni, dat ik weer kan zien”. Enfin, wat doet Jezus? Niks; hij zegt alleen: “Ga, uw geloof is uw redding” en Bartimeüs kan weer zien én hij volgt hem. Tussen die honderd man die achter Jezus aanlopen, hongerend naar spektakel, is hij wellicht de enige die hem écht volgt. Want hij ziet nu. De anderen zijn nog blind.

Dat is de catechese van Jezus, dat is zijn aanpak. “Wat wilt ge dat ik voor u doe?”. Laten we dat proberen tot de onze te maken, zowel in ons dagelijkse leven als in onze houding t.a.v. de jonge kerken, daartoe opgeroepen op deze zgn. missiezondag en weldra misschien ook met de 11.11.11-actie. Laten we proberen zij die arm zijn en weinig kansen hebben te erkennen als concrete mensen, die elk een eigen naam hebben en een eigen geschiedenis. Laten we hen vandaag financieel steunen via Missio en al diegenen die hun leven inzetten voor hen en daarbij oprechte aandacht hebben voor wie zij werkelijk zijn. Zo zijn wij volgelingen van Jezus, zoals Bartimeüs.

*(naar de homilie die ik oorspronkelijk heb gehouden in 1994)*