HOMILIE  
**Recht van spreken**

Lucas 20,27-38

**10 november 2019**

*Pol Hendrix*

De chrysanten zijn nog in bloei en ook wij vertoeven nog een beetje in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen. In die sfeer presenteren de lezingen ons de vraag over het leven na de dood. Dát er leven is na de dood mag je tegenwoordig niet meer te hardop zeggen want dan word je meteen aanzien als een naïeveling of een godsdienstextremist. Je mag in het beste geval zeggen dat je het niet weet, maar eigenlijk word je maar voor vol aanzien wanneer je met overtuiging zegt: er is geen leven na de dood! Reden genoeg voor mij om met nadruk te zeggen dat er wel degelijk leven is na de dood – dat geloof ik en daar twijfel ik geen moment aan! …

En dan zouden we moeten zwijgen. Dan moeten we vooral niet beginnen fantaseren over hoe dat leven na de dood dan wel zou zijn. De kerk heeft zich daar ooit ook aan bezondigd en alleen maar verwarring gezaaid. Het is natuurlijk verleidelijk en onvermijdelijk om vanuit onze aardse, lichamelijke toestand ons een vernieuwde menselijke toestand voor te stellen voor het hiernamaals. Eentje zonder beperkingen, zonder zorgen, zonder behoeftes en zo geraak je algauw vast te zitten. Want wat is een mens zonder aardse levensruimte, zonder uitdagingen, zonder dromen …? Hoe kan zo een mens de eeuwigheid doorkomen? Wij, mensen, levend tussen geboorte en dood, zijn niet gemaakt voor de eeuwigheid. Toch valt die eeuwigheid ons te beurt, maar niet zonder aan de ingang ons aardse lichaam te hebben achtergelaten.

Dus heeft men lang geleden een eenvoudige oplossing bedacht door de mens voor te stellen als een combinatie van lichaam en ziel. Het lichaam sterft af, maar de ziel leeft verder. Maar wie heeft het tegenwoordig nog over de ziel? De ziel is ter ziele gegaan toen de mens zijn geloof in God heeft opgegeven. Natuurlijk hebben we dat niet allemaal in dezelfde mate gedaan, maar toch, er zijn ook katholieken die niet zo zeker zijn van het bestaan van God. Laat ze maar twijfelen, zolang er twijfel is, is er geloof mogelijk. Hoe dan ook, dat dualistisch mensbeeld – lichaam en ziel – houdt geen stand meer in onze complexe wereld. Trouwens, ook in Jezus’ tijd wist men al dat een mens meer is dan dat. Denk maar aan het voornaamste gebod, zoals in het Marcus-evangelie geformuleerd:

Gij hebbe lief

de God die is

met heelheid van hart

met heelheid van ziel

met heelheid van verstand

met heelheid van krachten

en gij hebbe lief

uw medemens die is

als gij.

Dat is de mens in wezen, of althans zo kunnen we hem verwoorden. In deze verwoording wordt God genoemd en dit omdat de mens zonder God niet denkbaar is – en omgekeerd! Dat is uiteraard een geloofsuitspraak, maar als wij dat niet geloven, wat houdt ons geloof dan wél in? Wanneer wij God liefhebben met alle aspecten van ons bestaan en wanneer wij onze medemensen liefhebben, dan zijn wij pas echt mens. Daardoor beseffen wij ook hoe God óns liefheeft, zoals wij in wezen zijn en niet enkel die korte tijd tussen geboorte en dood. Daarom zegt het evangelie vandaag dat onze God “een God van levenden is, want voor Hem zijn allen levend”. Ook vóór we geboren zijn en nadat we gestorven zijn, want onze passage hier op aarde is slechts als een woord in een lang verhaal over God-met-de-mensen ... En eigenlijk heb ik hiermee veel te veel gezegd over iets waarover we niets definitiefs te vertellen hebben, vermits onze menselijke conditie dat niet toelaat. Toch hebben we ons geloof en dat geeft ons recht van spreken.