
**VI.**



**Je staat er niet alleen voor, Mozes! Er zijn bondgenoten en tochtgenoten. Mensen die je willen ondersteunen, die met jou mee willen bidden**

**en vechten tegen al wat het leven onmogelijk maakt.**

**we lezen het zesde deel uit de mozescyclus**

Amalek rukte op om Israël in Refidim aan te vallen. Toen zei Mozes tegen Jozua: “Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de heuvel staan.”

Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd aan met Amalek, terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek.

Tenslotte werden Mozes’ armen moe. Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten. Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan één kant. Zo bleven de armen van Mozes hoog geheven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en zijn leger daar beneden met het zwaard…’

Exodus 17,8-13

**ter overweging**

We lezen nog altijd in het boek Exodus, het verhaal van de uittocht, het grote Bevrijdingsverhaal van de Bijbel. Mozes heeft zijn volk uit het slavenhuis Egypte weggeleid. Als bij wonder zijn ze dwars door de Rode Zee gegaan, en nu zwerven ze door de woestijn. Ze leren daar samenhorig te zijn en solidair, en leven dag na dag van wat de hemel geven kan.

Onverhoeds worden zij nu aangevallen door een volksstam die daar ook al jaren rondzwerft: de bende van ‘Amalek’. Die staan bekend als lafaards, omdat zij altijd aanvallen waar een groep het zwakst is: aan de achterzijde van de colonne. De oude mensen stappen daar mee, de zwaksten, de zieken, de gehandicapten, de moeders met kleine kinderen, de zwangere vrouwen. Dit is typisch voor ‘Amalek’. Ze hebben het altijd gemunt op de mensen die zich niet kunnen verweren. Wat doe je daar tegen? Niets? Treuren, vloeken, radeloos zijn en op de hemel roepen. Vechten als het kan, en anders in je lot berusten...

Beneden ontbrandt de strijd. Een moeilijk gevecht is het – op leven en dood. En Mozes staat boven op een berg, dicht bij de hemel. Want hij wil bidden voor zijn mensen die het moeilijk hebben daar beneden en hen ondersteunen. En, zegt het verhaal: zolang Mozes zijn biddende handen hoog kan houden, heeft Gods Volk beneden de bovenhand en houden zij het uit in de strijd. Maar van zodra hij moe wordt en door twijfel overmand, groeit weer de sterkte van ‘Amalek’. De mensen beneden houden het niet langer vol. Ze dreigen de ongelijke strijd te verliezen.

Het gevecht is moeilijk en eindeloos. Hoe zal dit in Godsnaam aflopen? Mozes kan niet meer. Zijn armen en handen werden moe op de duur, zegt de verteller. Van te bidden, en van te blijven geloven en hopen. De tocht duurt al zo lang, de strijd is zo ongelijk, de ‘Amalekieten’ zijn zo talrijk en sterk, en hij zelf is daarboven op die bergtop zo hopeloos alleen… Of toch niet? Twee trouwe bondgenoten hebben zijn angst en onmacht gezien en willen hem terzijde staan: Aäron en Chur. Zij dragen inderhaast een steen aan, waar de profeet op kan gaan zitten. En aan weerszij ondersteunen zij zijn handen en armen, de één aan zijn rechter-, de ander aan zijn linkerzijde, zodat Mozes kan blijven bidden en waken tot de zon ondergaat…

Wat een ontroerend tafereel is dit, wat een schitterend voorbeeld van samenwerking en onderlinge steun. Voor mij één van de mooiste passages uit de hele Bijbel. Het is niet te doen voor een mens die er helemaal alleen voor staat. Zonder bondgenoten, zonder ‘netwerk’, zonder familie en vrienden hou je het niet uit. Van altijd maar te hopen, te geloven, te vechten en te blijven vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal goed komt, kan een mens doodmoe worden. Dat is iets wat we herkennen. Maar als we met elkaar samen, mensen van ‘buiten’ en van ‘binnen’, de hitte van de dag en de vermoeidheid van de avond willen blijven dragen, dan krijgt deze droom van samenhorigheid en solidariteit tenslotte toch het laatste woord…

Daarom alleen al is een goed contact tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ de gevangenis zo belangrijk: om het samen te kunnen uithouden in de woestijn, om in de moeilijke strijd tegen de ontmoediging en de wanhoop te kunnen overleven en overeind te blijven. We hebben allemaal bondgenoten nodig om de oversteek te kunnen maken naar de overkant, naar ooit een nieuwe toekomst. Ook de grote Mozes moest zich laten ondersteunen door Aäron en Chur, en ondertussen op een steen gaan zitten. Hij kreeg de kramp in zijn hart en een verlamming in de spieren, zegt de verteller, omdat hij absoluut wilde blijven geloven en hopen, terwijl het gevecht schijnbaar uitzichtloos was…

Machteloosheid en wanhoop hoeven nooit het laatste woord te hebben, zegt de Bijbel op bijna elke bladzijde. Elkaar troosten, ondersteunen, bemoedigen… brengt God ‘Ik-zal-er-zijn’ voelbaar en tastbaar dichterbij. Wij kunnen als mensen van ‘binnen’ en ‘buiten’ elkaars handen en armen in de hoogte houden en elkaar af en toe een steen als steunpunt en rustplaats aanbieden.

Bidden doe je niet alleen (en vechten ook beter niet). Bidden doe je samen met bondgenoten die mee helpen om vol te houden – ook en vooral als je armen moe worden van te blijven geloven en hopen. Bidden en vechten zijn even belangrijk. Je moet de twee blijven doen om te kunnen overleven. Bidden alleen is niet genoeg – maar vechten alleen is ook niet genoeg. Vechten én bidden, op de plaats waar we staan, met de mogelijkheden die we hebben en op de momenten dat het ons lukt.

Laten we dank zeggen voor alle bidders en vechters ‘binnen’ en ‘buiten’ de gevangenis. Dat zij niet ophouden te blijven hopen en geloven, zodat wij het samen kunnen uithouden in de woestijn…

Straks wordt het Pasen. Tijd om op te staan uit de dood en verder te gaan, op zoek naar toekomst en nieuw leven. ‘En toch…’

**enkele vraagjes ter persoonlijke overweging**

*(misschien kan je hierover even met je celgeno(o)te in gesprek gaan)*

* **Word jij zoals Mozes ook soms moe van te geloven ‘dat het allemaal goed komt’, van te hopen en te blijven vertrouwen..? Welke zijn jouw moeilijkste momenten hier in de gevangenis?**
* **Denkend aan die steen die Aäron en Chur aanbrengen om Mozes te laten neerzitten: waar vind jij rust, bezinning, stilte, ontspanning, verademing tijdens jouw verblijf hier?**
* **Hoe zouden wij elkaar als gedetineerden meer en beter kunnen ondersteunen? Als celgenoten? Als directie, personeel, diensten… Als familie? Als mensen wederzijds ‘van binnen’ en ‘van buiten’..?**
* **Bidden – zeg dat jou iets? Kan je soms bidden? Wat doe je of wat zeg je dan? Voor wie bid je soms? En als je zou weten dat er ‘buiten’ soms voor jou gebeden wordt: doet dat jou iets? Vind je dat belangrijk?**
* **Is er een gebed – van vroeger of vandaag – dat jou dierbaar is? Een tekst of lied dat voor jou een soort gebed geworden is? Wil je zelf eens proberen met eigen woorden een gebed te schrijven? (en weet: God is een goede verstaander; Hij heeft aan een half woord genoeg…)**

**een getuigenis: Laat ons elkaar de voeten wassen…**

Ik was deze namiddag op weg naar het ziekenhuis. Voor een ziekenzalving. Liep een koppel tegen het lijf (op social distance). Toen hij mij zag begon hij, met een blikje Jupiler in zijn handen te zingen. Op de melodie van 'Op de purperen heide'. "Hoe schoon is de wereld zonder Christus erbij"... Hij kijkt me aan en roept: "Waar is die van hierboven?" Ik ken die vraag. Misschien komt die soms ook bij u en bij mij op. Want ik ben een mens van vlees en bloed.   
Zou Die van Hierboven nog wel boven zijn? Zou Hij misschien beneden zijn? Dat oude godsbeeld van een God die zich wegtrekt van de wereld en de mensenkinderen.

Zou God in quarantaine leven met mensen die bang zijn voor morgen? Ligt Hij mee aan de beademingsmachine? Heeft Hij een mondmasker aan (als Hij er al één zou krijgen) en probeert Hij als één van die bewonderenswaardige artsen of verpleegkundigen die het leven willen redden mensen nabij te zijn? Of zit Hij in een WZC waar residenten de kleinsten van de familie alleen op een tablet mogen zien. Waar zou Die van Hierboven zijn? Misschien zit Hij in een lege kerk te wachten op de mensen die niet durven komen of bidt Hij in hun plaats?  
Waar is Die van Hierboven? De vraag van die 'onbekende' die boven zijn Jupiler was, is een vraag van elke mens, van de hele mensheid. Het is ook de vraag van de Kerk, van de gelovige.

Want God is de kwetsbare Almachtige. De gekruisigde Almachtige. En boven is beneden. En hier zullen we deze tijd van verwarring en angst samen moeten doormaken.  
En als de storm is gaan liggen dan zal de uitdaging komen. Of we de wereld zullen keren. Of zullen we opnieuw als alles voorbij lijkt te zijn, de rekening doorschuiven naar de armsten, de meest kwetsbaren?  
Waar is die van hierboven? Die God waar mijn onbekende boze tijdgenoot het over heeft, bestaat voor mij niet. Ik hoor Die zeggen wat Hij tot Mozes heeft gezegd: "Ik heb de ellende van mijn volk gezien en hun jammerklachten gehoord…"

Als dit duivels virus bedwongen is, zullen we dan over gaan tot de orde van de dag? Of zullen we dan het virus van onrecht bestrijden? Zullen we de gezondheidszorg als een geschenk van onze beschaving delen? En zullen we Woon-en Zorgcentra betaalbaar maken? Als dit virus (tijdelijk?) weg is, zullen we dan van de wereld een bewoonbaar huis proberen te maken? En zal God hier beneden mogen wonen? Of zullen we na korte (of lange) tijd weer zeggen: "Blijft in uw kot daarboven"…

Ik geloof niet in een God die op een andere planeet woont, duizend lichtjaren ver. Ik geloof in een gekruisigde God. Daar houd ik mij in deze dagen aan vast. Het is de Jezus van de voetwassing bij het Laatste Avondmaal. Daarom is God deze dagen niet hierboven maar beneden. In het ziekenhuis, in een instelling voor jongeren met een beperking. Bij een koppel dat zestig jaar getrouwd is en alleen afgezonderd op een appartementje zit te wachten tot de kinderen weer mogen komen.

Laat ons elkaar de voeten wassen. En het brood breken en delen.

[Felix Van Meerbergen](https://www.facebook.com/felix.vanmeerbergen?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAPZbClIT7f475JGNHuqvIpbDcMbAylgrv02uaWKpiF1ql8BrPB56WLHrHubdSWjrwuJI4wUE16qFwq&hc_ref=ART6kVz9KRKSUdua_7nIn5DNdsuPI-9sWPhqvMrL4INN7KlobcK3hXTZdxbC7ouHTQA&fref=nf) – als pastoor verantwoordelijk voor negen parochies in en rond Diest - op Facebook, 8 april 2020

**tot slot: even onze onmacht belijden en bidden om draagkracht en veerkracht…**

**Indien ik je dragen kon**

**over de diepe grachten**

**van je gesukkel en je angsten heen,**

**dan droeg ik je,**

**uren en dagen lang.**

**Indien ik de woorden kende**

**om antwoord te geven op je duizend vragen**

**over leven, over jezelf,**

**over liefhebben en gelukkig worden,**

**dan praatte ik met je,**

**uren en dagen lang.**

**Indien ik vrede in je hart kon planten**

**door geduldig te wachten en te hopen**

**tot het zaad van de vrede in je openbrak,**

**dan wachtte ik,**

**uren en dagen lang.**

**Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart**

**aan onmacht, ontevredenheid**

**en overwerkt verdriet,**

**dan bleef ik naast je staan,**

**uren en dagen lang.**

**Maar ik ben niet groter,**

**niet sterker dan jij**

**en ik weet niet alles**

**en ik kan niet zoveel –**

**ik ben maar een vriend op je weg,**

**al uren en dagen lang.**

**En ik kan alleen maar hopen**

**dat je dit weet:**

**je hoeft nooit alleen te vechten**

**of te huilen**

**als je een vriend hebt**

**voor uren en dagen lang.**

**(Marcel Weemaes)**

****



**De moed van een mens meet je niet in makkelijke maar in moeilijke tijden…**



Letterkapper Kristoffel BOUDENS.

(gedenksteen voor de weggevoerden van Wereldoorlog II, op het stationsplein in Brugge)