Proeve tot weerbarstig Paaspreekje 2016

Broeders en zusters

Laat me u vandaag twee verhalen vertellen. Een verhaal van twintig eeuwen geleden en een verhaal van onze dagen.

Een verhaal van twintig eeuwen geleden.

Het leek een boeiende week te worden. Zes dagen voor het joodse paasfeest was er een feestmaaltijd in Betanië ter ere van Jezus en Lazarus. Jezus was er thuis. Martha, Maria en Lazarus waren goede vrienden van hem.

Wel waren er enkele schaduwkanten. Een apostel van Jezus, Judas Iskariot, deed moeilijk over de financies van de groep. En het gerucht liep dat de joodse religieuze leiders, de hogepriesters, beslist hadden Lazarus uit de weg te ruimen. En zelf sprak Jezus meer en meer over zijn naderend sterven en zijn begrafenis.

Er waren ook positieve signalen. Vele Joden geloofden in Jezus. Hij had net een feestelijke intocht in Jeruzalem meegemaakt. Zijn volgelingen en sympathisanten hadden palmtakken van bomen gesneden en ze hadden hem bijna als een koning onthaald. Een koning met een heel eigen stijl, dat wel, hij zat bijvoorbeeld bij zijn intocht niet als een veldheer op een paard, maar op een ezel, het lastdier van de kleine en arme mensen.

Een verhaal van onze dagen…

Het leek een lentevolle dinsdag te worden. Scholieren legden hun laatste examens af en keken uit naar de nabije vakantie. Een groepje laatstejaars vertrokken reeds naar de luchthaven, hun bagage gevuld met grote verwachtingen voor de klassieke Romereis.

Wel was het geen rimpelloze gemoedsrust. Er waren zenuwachtige geruchten. Het veiligheidsniveau stond hoog, niveau drie. In Turkije was er een aanslag op een drukke winkelstraat. Vluchtelingen uit Syrië zaten vast in Griekenland aan de grens met Macedonië. En onze federale begroting moest hoognodig gesaneerd worden.

Er waren ook positieve signalen. De presidenten van Cuba en de Verenigde Staten reikten elkaar de hand na jarenlange ruzie. Na meer dan vijftig jaar erfvijandschap was het verlangen naar een stabiele vrede geen utopie meer.

Terug naar het eerste verhaal…een week later

Het waren hectische dagen geweest. Een emotionele rollercoaster. Na een schijnproces was Jezus ter dood veroordeeld en op vrijdag al gekruisigd.

Vrouwen hadden het lijk van Jezus van het kruis gehaald, wikkelden het met welriekende kruiden in zwachtels en legden het in een graf.

Het leek het brutaal einde van een mooie droom. Het avontuur met Jezus bleek een mislukking, de droom van het koninkrijk gods was als een zeepbel uit elkaar gespat. Nu restte hen slechts ontgoocheling en verdriet en angst.

De derde dag, ’s morgens vroeg, trok Maria Magdalena naar het graf en ze zag dat het leeg was. Petrus en Johannes snelden ook naar het graf en vonden het leeg. Verbijsterd en niet begrijpend keerden zij naar hun groep terug.

Ze stonden voor een keuze: Petrus kon moeilijk geloven. De evangelist schrijft: ‘Ze hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.’ Johannes zag en geloofde.

De keuze was aan ieder van hen.

Blijven zij vastgekluisterd in ontgoocheling, verdriet en angst? Of wagen zij het paasmensen te zijn? Mensen die zonder absolute zekerheid te hebben proberen aan de toekomst te bouwen, zelfs al is het bouwen met puin.

Terug naar het tweede verhaal, het verhaal van onze dagen.

Het zijn hectische dagen geweest. Een emotionele rollercoaster. Terroristische aanslagen op de luchthaven en in de metro Maelbeek hebben een zware tol geëist. De eerste berichten spraken al vlug over 14 doden in de luchthaven en 20 in de metro.

Het lijkt een brutaal einde van een mooie droom. De droom van een betere wereld is als een zeepbel uit elkaar gespat. Die nieuwe toekomst lijkt een mislukking te zijn. Nu rest er bij vele mensen slechts ontgoocheling, verdriet en angst en verbittering. Of niet?

Broeders en zusters

Ook nu is de keuze aan ons. Blijven wij vastgekluisterd in ontgoocheling, verdriet, angst en verbittering? Of wagen wij het paasmensen te zijn? Mensen die zonder absolute zekerheid te hebben proberen te bouwen aan de toekomst, zelfs al is het bouwen met puin.