**[Acht dagen na Pasen](http://braziljan.wordpress.com/2013/04/15/acht-dagen-na-pasen/)**

Jan Van Den Hoven - Priester werkzaam in Salvador da Bahia, Brazilië

15 april 2013

Het is de eerste zondag na Pasen.
We hebben net het evangelie over de ongelovige Thomas gelezen.
Ongelovig? Ik weet het niet.
Toen de Verrezene zich voor het eerst manifesteerde aan de gemeenschap van de apostelen was Thomas er niet bij. Waarom niet? Misschien hoorde hij er niet meer bij. Misschien was hij het moe en was het leven uit hem weggevloeid?
Een week erna was hij er plots wel bij.
Opnieuw verscheen de Verrezene en Thomas kon Hem zien.
Pas dan, in de schoot van de gemeenschap kon hij Hem zien.
En het leven stroomde opnieuw in hem.

Na bijna één jaar samenleven is Tomé bij ons weggegaan.
Dat is ondertussen al een tijd geleden.
Hij dacht dat hij het alleen aan kon.
Zonder dat iemand het zag rookte hij een joint
Dan nog een joint…
En dan weg van de gemeenschap.
We voelden het leven uit hem wegglijden.
Het licht van het leven doofde in hem.
En hij bemerkte het niet.

Na enkele maanden hoorden we dat hij weer helemaal aan de drugs zat.
Op straat geraakt, helemaal aan de grond.
Verloren, zonder leven, licht gedoofd, uitgemergeld, doelloos.

In de nacht van Witte Donderdag waren we de straat opgetrokken.
We hadden hem gezocht, maar niet gevonden.
Hij had het vernomen.

En dan was het paasmaandag.
We waren nog volop in de vreugde van het licht.
En daar stond hij dan:
Tomé, onze Thomas.

In stilte. Zonder woorden.
Uitgemergeld. Bijna niet in staat te stappen.
Met een schreeuw in zijn ogen:
“Toon mij het licht.
Kom mijn ongeloof te hulp.”

In de schoot van de gemeenschap opnieuw het Leven ontdekken.
Leven ten volle.
Verrijzenis.

Een nieuwe lange weg zal opnieuw bewandeld moeten worden.
Maar met de steun van broers en zussen.
Met de gemeenschap die de Verrezene in haar midden heeft,
is de weg haalbaar en vol leven.

* De gemeenschap kon de Verrezene niet zien, ontmoeten en ervaren – tenzij er een diaken onder hen was, die de deur naar buiten had opnegelaten…
* Én Thomas kon de Verrezene niet zien, ontmoeten en ervaren – tenzij hij (weer) aansloot bij de gemeenschap, zijn geloof en inzet niet enkel individueel wilde beoefenen en beleven…

Beide – de gemeenschap en de diaconie – zijn wezenlijk om Verrijzenis, om Pasen voor mensen zichtbaar en concreet te maken…