**Uitleg en verkondiging bij Marcus 1: 21 – 28 en Deut. 18: 15- 20**

Amsterdam, Elthetogemeente, 28 januari 2018

Leiden, Hooglandse Kerk, 28 januari 2024

Gemeente van Jezus Christus,

Ik ken jou! Mij hoef je niks wijs te maken. Ik weet heus wel wie jij bent… Ziet u zo’n scene voor u, op het journaal, of een praatprogramma. Een boos iemand. Jij bent zo’n grachtengordeltype, bankmannetje, zakkenvuller. Jij ben een PVV-er. Vredelievend moslim? Laat me niet lachen, je bent een terrorist. De priemende vinger heeft het oordeel al klaar. Ik ken jou! Vandaag is het de vierde zondag van Epifanie, van de verschijning van Christus in onze wereld. De kunst van geloven is hem te benaderen met verwondering. Niet: ik ken jou, maar: wie is hij toch… Niet het oordeel, maar een vraag.

In ons denken over de betekenis van Jezus Christus worden we aan de hand genomen door de evangelist Marcus. Marcus is kort van stof, sober van stijl. Hij vertelt niet over de geboorte van Jezus. Geen os of ezel te bekennen, maar wel een duif. Marcus begint bij Pinksteren. En meteen, toen Jezus uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen, zo staat in de verzen voorafgaand aan onze tekst. De evangelist houdt de vaart er in. Na zijn doop in de Jordaan en zijn retraite in de wildernis treedt Jezus in de openbaarheid. Hij vormt een kleine gemeenschap met vier vissers, die meteen met hem mee gaan naar de synagoge van Kafarnaum en hij leerde

In de synagoge wordt ‘geleerd’. De Tora, de wet van Mozes wordt er gelezen en uitgelegd. Iedere volwassen Joodse man mocht dat doen, al was het in het bijzonder de taak van de Schriftgeleerden. Dat Jezus hier als leraar optrad was dus op zichzelf niet opzienbarend. Wel opzienbarend is de diepe indruk die hij maakt. Jezus zal ‘gewoon’ Tora geleerd hebben, maar vast in het licht van die eerste woorden die hij volgens Marcus spreekt als hij uit de woestijn komt*: De tijd is aangebroken en het Koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.* Dat moet zijn tora-uitleg een nieuwe lading en actualiteit hebben gegeven. Maar de hoorders zijn vooral ontsteld over de manier waarop Jezus spreekt: als iemand met gezag, niet zoals de Schriftgeleerden. Een pijnlijke tegenstelling voor de Schriftgeleerden. Wat was er met hun prediking? Te veel naar de letter, te weinig naar het hart? Over de hoofden van de hoorders? De woorden van de traditie, mooi, vertrouwd, maar weinig verrassend en gezaghebbend meer? In Jezus hoorde men de profeten tot leven komen. Dat is schrikken!

De profeten, die spraken met gezag. Mozes heeft op de drempel van het beloofde land, gezegd: God zal er voor zorgen dat er telkens een profeet opstaat om zijn woord te spreken. Het volk heeft om een profeet gevraagd, bij de berg Horeb. Want God zelf was hen te machtig, zijn stem, het vuur waarin hij verscheen. Dit overleven we niet, roepen ze. Een profeet is vertrouwder: ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij, zegt God. Ik zal hun mijn woorden ingeven en zij zullen ze aan het volk overbrengen. Maar hoe kun je weten dat hun woorden waar zijn? Dat het geen nep-profeet is die spreekt? Een eenvoudig criterium wordt gegeven: als de woorden uitkomen, dan is het een echte profeet. Maar zeker zo belangrijk: de ware profeet herken je aan zijn woorden waarmee hij het volk herinnert aan de geboden en richtlijnen die God gegeven heeft. Hij wijst de weg, zodat ze niet afslaan richting afgoden. Hij bepaalt het volk bij hun roeping. Israël kent de tora, maar het beseft vaak niet hoe dat woord in hun leven en in hun tijd gestalte moet krijgen. In de mond van de profeet wordt het woord van God voor elke tijd hertaald, geactualiseerd. En dat is wat Jezus doet.

In de synagoge is een bezetene, die krijsend naar voren komt. Het gezaghebbende van Jezus’ leer roept verzet op; het legt op mensenlevens beslag en mensen laten dat niet gemakkelijk toe. We zijn al zo bezet… Van deze mens wordt gezegd dat hij in een onreine geest is. Niet hij heeft zijn ziekte, de ziekte heeft hem, omvat hem als een vervuild leefklimaat. Al blijft de mens zelf in beeld, de geest heeft bezit van hem genomen. Deze man is zichzelf niet meer. Hij is dubbel. Dat hoor je in de tekst. Hij zegt 'ik', dan weer 'wij' en 'ons'. Bevangen door een geest van verdeeldheid.

Als Jezus begint te leren, dan voelt de onreine zich onmiddellijk aangesproken en reageert agressief: Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Vandaar de weerstand. We herkennen ons niet in jou, en dat willen we ook niet. Je maakt ons kapot, neemt ons onze zekerheden af, onze dierbaarheden, de vertrouwde leer en rituelen, het ons kent ons. Als jouw koninkrijk nabij komt, is het met ons rijk gedaan! Ik ken jou! Ik weet wel wie jij bent… we zien de priemende vinger. Hij heeft zijn oordeel klaar, en hij heeft gelijk als hij zegt: jij bent de Heilige van God bent.

Door het noemen van naam en titel probeert de onreine geest vat te krijgen op Jezus. In zijn verzet spreekt hij uit wat de hoorders in de synagoge en al het volk om Jezus nog niet kunnen weten. Tegen wil en dank belijdt hij dat Jezus van God vandaan komt, niet in geloof, maar in afweer. Spreekt hier de mens, of de onreine geest die van de mens bezit heeft genomen? Of praten ze door elkaar? Het spant er om. Wie zal de mens bezitten? De geest, die hem verdeelt, heen en weer slingert tussen rein en onrein, goed en kwaad? Of zal die mens Jezus toebehoren, die hem heel en rein zal maken?

‘Ben je gekomen om ons te vernietigen? De bezeten mens doelt op alle demonische machten die grip willen krijgen op een mens, of een groep mensen. Een sferische macht die mensen kan omvatten. Want ook de sfeer in de synagoge begint te kantelen. Een gemeente, gewoon bijeen op sabbat, wordt opgeschrikt door die vreemdeling in hun midden, die de vertrouwde verkondiging ineens als niet gezaghebbend ontmaskert. Eerst zijn ze onder de indruk. Aan het eind zijn ze verbijsterd, en de zeggen tegen elkaar: Wat is dit allemaal? Er staat: ze disputeren met elkaar, met een ondertoon van ruzie maken. Hier al in dit eerste openbare optreden van Jezus sluimert een conflict met de Schriftgeleerden en Farizeeën dat later in het evangelie aan de oppervlakte zal komen. Hier al zien we hoe de stemming onder het volk kan omslaan, zoals later wanneer klinkt *heden hosanna,* morgen *kruisig hem*. Stemmingmakerij noemen we dat. De bezeten mens in de synagoge is er maar een voorproefje van.

Wij spreken niet meer van bezetenheid. In die zin is dit verhaal ons vreemd. Zou het? Als we deze mens nu even niet wegzetten als een psychiatrisch patiënt, wat zegt hij ons dan? Staat hij echt zo ver van ons vandaan? Ik heb eerder over deze tekst gepreekt en zag in eerdere versies dat ik de verdeelde geest van deze mens ook heel geestelijk duidde. En zo op ons zelf toepaste met de vraag: wie behoren wij toe? Laten we ons bezetten door de geesten van de wereld of kiezen we voor Jezus? Mooi, gelovige vraag om bij stil te staan. Maar vandaag zie ik deze mens die bezeten, omvat wordt door een onreine geest ook in een veel concretere gedaante.

Hij is niet zo’n ‘abnormaal geval’. Dat mensen niet beseffen wat zij zeggen of doen en pas achteraf tot bezinning komen, is ‘normaler’ dan ons lief is. Wij zijn echt niet altijd die autonome, zelfstandige wezens waarvoor wij onszelf graag houden. Onze samenleving is zo overspannen, er zijn zoveel prikkels. Je wordt er soms gek van. Een tijdje terug stond ik in de fietsfile bij het station. Ik had haast en toen het stoplicht op groen sprong en iemand voor mij niet opschoot, deed ik lelijk. Een man op een scootertje naast mij zei – met gezag: *Mevrouw, rustig aan even…* Ik kwam tot bezinning een schaamde mij. Ben ik die boze vrouw? Iets was in mij gevaren, ik had bezit van mij in bezit laten nemen, maar ik was verantwoordelijk, en aanspreekbaar op mijn gedrag.

Hoewel er veel goeds te beleven valt op sociale media, kan er ook een onreine geest ronddwalen. Denk aan de golf van discriminatie die de zwarte rapper Akwasi over zich heen kreeg naar aanleiding van zijn optreden in De slimste mens. Ik denk aan de spreekwoordelijke boze man op zijn zolderkamer die op de late avond met een soort bezetenheid zijn frustratie de wereld intikt op **X**. Die doodsbedreigingen uit aan het adres van politici, journalisten, opinieleiders. *Ik ken jou, ik weet wie je bent, ik weet je te vinden, heks…* In onze samenleving vinden we een onderstroom van angst. Er verandert zoveel, wat vertrouwd was, wordt van ons afgepakt. Ons evenwicht is verstoord. De stemmingmakerij zit er goed in op **X**. Nepnieuws wordt gretig gedeeld. Eind jaren ’60 van de vorige eeuw was de (toen) geliefde katholieke priester Thomas Merton al ontredderd ‘om deze dagen van de tirannie van de tong, waar waarheid te koop is’. Net als ik op mijn fiets schrikken sommige reaguurders achteraf. Zo hadden ze het niet bedoeld. Iets was in hen gevaren, had bezit van hen genomen. Vaak zijn ze aanspreekbaar en betonen ze spijt.

Gisteren schreef Trouw columnist James Kennedy over de sfeer in de VS, het land waar hij vandaan komt. Hij maakt zich bezorgd om de mogelijke herverkiezing van Trump, en kijkt ook naar ons land in verwarring sinds de verkiezingen van afgelopen november. Zijn bezorgdheid geldt niet zozeer de omgang met de grondwet. Hij schrijft: Het is een toename van boosheid, angst en wantrouwen die de kwaliteit van ons gezamenlijke leven dreigt aan te tasten. Inderdaad, het is die geest van verdeeldheid die onze samenleving doortrekt. We hebben ons oordeel over elkaar klaar en luisteren nauwelijks naar wat de ander beweegt, waar hij bang voor is, waar zij van droomt… Ik ken jou immers.

Jezus bestraft de onreine geest: zwijg stil… kop dicht en ga weg uit hem. Hij breekt het verzet, enkel door zijn woord. Hij legt de onreine geest het zwijgen op en gebiedt hem de man te verlaten. En dat doet hij, onder luid protest. Het misbaar onderstreept zijn nederlaag. Jezus bevestigt zo wat Hem was toegeschreeuwd: Hij is inderdaad gekomen om demonen te verdelgen. In de geest van de profeten en als teken van het Koninkrijk van God dat nabij is. Bezet gebied wordt bevrijd, een verdeeld mens wordt heel. Hij vindt de rust van de sabbat.

In deze weken van Epifanie staan we stil bij de komst van Jezus in onze wereld. We kennen hem nog nauwelijks, maar durven we in geloof hem toe te behoren? In zijn spoor te gaan? Dat vraagt oefening. Laat de gemeente van Jezus Christus een plaats zijn waar demonen worden herkend en benoemd. Een oefenplaats om die geest van verdeeldheid uit te drijven, in Jezus naam. Een plek om te leren zeggen: wie ben jij, in plaats van ik ken jou… Laat de gemeente een oefenplaats zijn van gezamenlijkheid, bezinning en heelheid. Waar niet de angst heerst om het verlies van het oude en vertrouwde, en waar we ons niet laten meeslepen door de prikkels en bezetenheid van onze samenleving. En zo een lichtend voorbeeld zijn. Waar we zingend ons zelf inprenten: Wil daarom elkander doen alle goeds, geduldig, wees elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig. Dat zal die geest van verdeeldheid leren!

Amen.