**BIJLAGE 1B:**

**HET BELANG VAN SYMBOLIEK**

**Enkele gedachten n.a.v. Marcus 4: 35-40**

**Wereldvluchtelingendag 20 juni 2021**

 *Rob van Drimmelen*

Geliefde gemeente,

Het verhaal dat wij zojuist lazen in het Marcusevangelie is overbekend. Het staat ook op de hitlijst van zondagschoolverhalen. Het bootje met Jezus en zijn leerlingen steekt het meer van Galilea over maar wordt plotseling getroffen door een hevige storm. De leerlingen zijn ten einde raad. Het water stijgt hen naar de lippen. Het bootje loopt vol met water. Jezus ligt echter achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen worden boos en maken hem wakker: “Meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan?” Jezus staat op, brengt de storm tot bedaren en maakt op zijn beurt verwijten aan de leerlingen: “Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?“ Het geschil wordt bijgelegd en hierna vaart het bootje rustig verder. Eind goed, al goed, dankzij Jezus, de Zoon van de almachtige God, die zelfs de wind en het meer aan hem kan laten gehoorzamen.

Dat is een eerste lezing van het verhaal maar als we de tijd nemen om het verhaal tot ons door te laten dringen, ontdekken we dat er vele lagen in zitten. En wie er oog voor heeft, ontdekt ook veel veelzeggende symboliek.

Symboliek

Het eerste dat wij ons moeten beseffen is dat Marcus zijn Evangelie schreef in 70/75 na Christus in een periode dat de volgers van Jezus van Nazareth het heel moeilijk hadden. Christenen werden vervolgd omdat keizer Nero hen had aangeduid als zijnde verantwoordelijk voor de grote brand in Rome in het jaar 64. De christenen waren de zondebok. Ze beleefden woelige tijden en het verhaal over Jezus die de storm bedaart kon dienen als een symbolisch hart onder de riem.

Het verhaal speelt zich af op het meer, op het water. Dat heeft altijd iets angstigs, iets onzekers en onvoorspelbaars. Het symbool van het water kan staan voor chaos, gevaar en dood. Denk maar aan de zondvloed. Denk ook maar aan het scheppingsverhaal en hoe God de oervloed en de chaos terugdrong, een scheiding aanbracht tussen water en land, en zag dat het goed was.

Het oversteken van het meer van Galilea is meer dan een reisverslag. Het kan ook symbool staan voor de levensreis van de mens. Sinds onze geboorte varen we op het schip van ons leven. Wij hebben de kust verlaten en zijn op weg naar een andere kust, waarvan wij nauwelijks iets weten en waarheen wij ook niet precies de weg weten. We zijn op weg naar ‘de overkant’, het leven na de dood. In ons leven zijn op open zee en blootgesteld aan stromingen en weersomstandigheden. Als Westerse mensen proberen we ons leven zoveel mogelijk te plannen en te organiseren. Echter, ons leven zit vol gebeurtenissen die wij niet kiezen, die wij niet kunnen plannen en die wij niet kunnen controleren maar die wel een grote invloed op ons hebben. In het persoonlijk leven, in ons hart en in ons hoofd kunnen grote stormen woeden. Ook in het maatschappelijk leven kunnen de golven hoog gaan. Dat alles kan een gevoel van chaos en stuurloosheid teweeg brengen. De reis van het leven, dat ‘naar de overkant gaan’, is vol van onzekerheden en gevaren. Geen wonder dat wij ons af en toe hulpeloos voelen en angst hebben voor de toekomst.

Weer een andere symboliek is die waarin het scheepje van de leerlingen wordt vergeleken met de Kerk van Christus. Denk maar aan die verschillende oecumenische organisaties, zoals de Wereldraad van Kerken, die een schip met een kruis als logo hebben. De boot is een oud beeld voor de kerk. Jezus is de kapitein en de kerk is de bemanning. Vroeger was het een grote boot en had het schip der Kerk in het Westen een talrijke bemanning. Nu lijkt het of we de wind tegen hebben. Het schip vaart momenteel over de woelige baren zoals het teruglopend ledental in het Westen en schandalen als kindermisbruik. Sommige stromingen in de kerk worden negatief beoordeeld omdat zij conservatieve waarden vertegenwoordigen. De tegenwind fluit ons hard in de oren. Wat moeten we doen? Onze kragen omhoog doen, de zuidwester opzetten? Harder roeien? Het water nog sneller uit de schuit scheppen met emmers? Misschien is die tegenwind wel een ‘geluk bij een ongeluk’. Een kerk die in kalme wateren wil varen met de wind in de rug, die het voor de wind gaat, kan gemakkelijk inslapen. Zo’n kerk zit waarschijnlijk in het verkeerde schuitje. Juist de uitdagingen kunnen ons wakker houden en kunnen ervoor zorgen dat we ‘scherp aan de wind’ zeilen. Hoe dan ook, de kerk mag erop vertrouwen dat we Jezus aan boord hebben. We zijn een ‘scheepje onder Jezus’ hoede’.

Angst

Alhoewel.... dat dachten de leerlingen van Jezus ook. Totdat het water hen aan de lippen was gestegen en ze volledig door angst werden overmand.

Angst is een sleutelbegrip in het verhaal van Marcus. De storm en het water dat in de boot klotst, staan voor alles wat ons bang maakt. Iedereen kent angst - angst is een onvermijdelijk onderdeel van ons leven - het is een menselijke oeremotie. De eerste reactie van een zuigeling na de geboorte is meestal een schreeuw - zeker ook uit angst. Uit de geborgenheid en vertrouwdheid van de baarmoeder in een onbekende wereld. Alle verdere angst is in feite een herhaling van deze oerangst: het gevoel veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid te verliezen en zich in plaats daarvan in het onbekende, onberekenbare en gevaarlijke wereld verzeild te raken.

De angsten die ons teisteren gaan over de meest uiteenlopende dingen: angst voor het mysterie van het kwaad, angst voor de toekomst, voor klimaatverandering, voor oorlogen, voor de opkomst van populistische bewegingen, voor corona, en ga zo maar door. Angst hebben we ook vaak in ons persoonlijke leven, bijvoorbeeld angst voor het verliezen van ons werk, van ons inkomen, van ons huis; angst voor nederlaag en mislukking; angst voor ziekte, voor eenzaamheid, voor pesterijen, voor discriminatie en racisme. En in de kern zijn alle angsten geworteld in een oerangst: namelijk de angst voor de dood.

“Waarom hebben jullie zo weinig moed?” Deze vraag van Jezus geldt ook voor ons. Waarom zijn we soms zo bang? En dan koppelt Jezus de vraag naar de angst aan de vraag naar het vertrouwen: "Geloven jullie nog steeds niet?”. Voor Jezus is het tegenovergestelde van geloof geen ongeloof, maar angst, gebrek aan moed.

Het hele leven van Jezus stond in het teken van de belofte dat de angst kan worden overwonnen. Al bij zijn geboorte werd de boodschap gehoord: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen”. (Lucas 2:10). En aan het eind is er opnieuw deze belofte in verband met de opstanding van Jezus: "Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken..." (Mat. 28:5). De woorden: “Wees niet bang!”, of woorden van gelijke strekking, staan honderden keren in de Bijbel. Het is een rode draad die door de Bijbel loopt.

Wereldvluchtelingendag

Geliefde gemeente, vandaag is het Wereldvluchtelingendag.

Het verhaal over dat bootje op het meer van Galilea roept onvermijdelijk associaties op met vluchtelingenboten. Met bootjes die niet zeewaardig zijn. Met mensen die verdrinken en lijken die aanspoelen op de kusten van Europa.

Net als met dat verhaal over het vissersbootje op het meer van Galilea, spelen angst en symboliek een grote rol als het gaat om vluchtelingen.

Vluchtelingen leven in grote angst. Ze vragen zich misschien ook af waarom hun God lijkt te slapen. Weer die vraag: “Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?”

Hoe kan God toestaan dat Zijn mensenkinderen vergaan? Hoe kon God toestaan dat Zijn eigen Zoon gekruisigd werd? Mogen we dit soort vragen eigenlijk wel stellen? Is dit geen godslastering? Nee, we mogen al deze vragen stellen! We mogen huilen en weeklagen. We kunnen schreeuwen en smeken. Wij mogen al onze vrees voor God uitstorten zoals dat ook gebeurd in sommige Psalmen. Wij mogen zelfs twijfelen zoals Jezus dat zelf deed aan het kruis: "Mijn God, mijn God waarom hebt U mij verlaten?"

We mogen dit soort vragen stellen maar moeten dan wel beseffen dat zij als een boemerang naar ons terugkeren. Terwijl wij wachten tot God ingrijpt, wacht God op ons om in actie te komen. Aan ons mensen wordt de vraag gesteld: “Kan het **jullie** niet schelen dat er zoveel vluchtelingen omkomen, op zee, in vrachtwagens, op weg door de bergen?”. Een aanklacht aan God is automatisch een klemmende oproep aan onszelf. Een oproep om te doen wat er voor ons mogelijk is. Een oproep om zelf onze mouwen op te stropen. Een oproep tot liefde en solidariteit.

Ontegenzegbaar hebben vluchtelingen veel angst maar ook Europeanen kunnen bang zijn. Bang voor het onbekende, bang voor een onbekende cultuur, bang voor een onbekende godsdienst, bang om ‘de eigen identiteit’ te verliezen, bang dat het sociale systeem het niet trekt, bang dat werk worden ‘ingepikt’, bang dat het aantal woningen ontoereikend wordt, angst dat sommigen een hogere prijs voor immigratie moeten betalen dan anderen. “Eigen volk eerst”, “de boot is vol”.

We horen over ‘het indammen van migratiestromen’, over ‘landen ontlasten’ van een vloedgolf van ‘illegale migranten’ en over ‘overspoeld worden door stromen bootvluchtelingen’. En dat zijn nog maar de minst ergste zaken die je soms te horen krijgt. Een bekende Nederlandse politicus sprak over een “islamitische tsunami van vluchtelingen”.

Die beeldspraak, die gebruikte symboliek van golven van vluchtelingen die Europa overspoelen doet er toe in delen van de wereld waar vloedgolven van water uiterst gevaarlijk kunnen zijn. Die beeldspraak identificeert vluchtelingen met gevaar. Die beeldspraak is dehumaniserend en verhult dat die ‘tsunami’ bestaat uit personen, uit die elk een geschiedenis hebben, uit mensen die ieder naar het beeld van God geschapen zijn. Het is een beeldspraak die vluchtelingen bewust ‘ontmenselijkt’. Het is een beeldspraak die een gehele godsdienst – de Islam – zonder enige nuance weg zet als een bedreiging. Het is een beeldspraak die regelrecht indruist tegen de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde.

Angst is reëel. Angst is menselijk. De leerlingen van Jezus kunnen erover meepraten. Wij allen kunnen erover meepraten. Daarom is het een steeds terugkerend thema in dat zo menselijke boek dat de Bijbel heet en dat vertelt over de gezamenlijke trektocht van God met de mensen. “Vreest niet”, zei de engel tegen de herders bij de geboorte van Jezus. “Waarom hebben jullie zo weinig moed?”, zei Jezus tegen de leerlingen, “Geloven jullie nog steeds niet?”. Vandaag, op Wereldvluchtelingendag, willen samen ons geloof opnieuw belijden. Geloof dat bergen kan verzetten. Als wij geloven in elkaar, als wij geloven dat God bij ons in het bootje zit, kunnen we vrelammende angst overboord zetten, kunnen we moed bijeenrapen, en kunnen we samen werken aan een menswaardige omgang met vluchtelingen. ‘Samen’ is het sleutelwoord. Samen kunnen we het bewijzen. Samen, met door God gegeven kracht, kunnen wij het aan: “Wir schaffen das!”

Amen, het zij zo.