Lucas 23: 26-32

Zondag 7 april 2019, PG Heusden,

Gemeente van Christus,

Ik heb vandaag een straatnaambordje uit Jeruzalem meegenomen. Een foto genomen in de *Via Dolorosa*

*Via Dolorosa* = lijdensweg. Letterlijk: weg van pijn, van smart.

De *Via Dolorosa* in Jeruzalem een gereconstrueerde route die Jezus met het kruis is gegaan. De Via Dolorosa loopt van de plek waar (waarschijnlijk) het pretorium heeft gestaan, het Romeinse gerechtsgebouw waar Jezus door Pilatus werd verhoord en gevonnist, dwars door de oude stad, naar de plek waar Jezus is begraven, waar nu de Grafkerk is.

De route wordt aangegeven door 14 bordjes, 14 plaatsen of ‘statiën’ waar iets bijzonders is voorgevallen: de veroordeling van Jezus, ontmoeting met zijn moeder, 3 op de plaats waar Jezus gevallen is, de 5e statie is de plek waar Simon van Cyrene het kruis van Jezus overneemt, de 8e statie is de plek waar Jezus de vrouwen van Jeruzalem troost, de plek waar Jezus wordt ontkleed, gekruisigd, begraven... In totaal 14 scenes.

Vooral in de dagen voor Pasen is het druk op de *Via Dolorosa* in Jeruzalem. Mensen organiseren optochten, processies. Gelovigen dragen een kruis door de stad.

In vrijwel alle katholieke kerken is de Via Dolorosa symbolische nagebouwd, door veertien statiën op te hangen aan de muren. Veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Jezus door Jeruzalem. Op Goede vrijdag loopt men langs die statiën en blijft overal even stil blijft staan. Men loopt die dag echt met Jezus mee op de Via Dolorosa.

De Via Dolorosa loopt door Jeruzalem... Maar in iedere andere stad of dorp in deze wereld is wel een straat te vinden die erop lijkt. Wie heeft nooit het voel dat hij of zij de Via Dolorosa moet gaan? Een weg van verdriet, lijden, vernedering, eenzaamheid, niet begrepen worden, van: een kruis dragen? Leven is een weg gaan. Geloven is een weg gaan. Een weg die vroeg of laat door donkere dalen leidt.

En ieder geloof is een ‘Gewond geloof’, zoals een nieuw boek van de Tsjechische theoloog Thomas Halik heet.

Onze troost is dat wij die weg niet alleen hoeven te gaan.

U kent misschien dat mooie lied, *Via Dolorosa,* van Sela.

*Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha*.

In onze korte lezing uit Lucas wordt Jezus op de Via Dolorosa vergezeld door drie mensen of groepjes mensen.

* Door een toevallige voorbijganger
* Door een groep weeklagende vrouwen
* Door twee misdadigers

Wij lopen vanmorgen een tijd mee met die toevallige voorbijganger, en heel kort, ter wille van de tijd, met de vrouwen en de misdadigers.

De toevallige voorbijganger, die van het veld kwam, van zijn werk (misschien was hij een seizoenarbeider), heette Simon van Cyrene.

Cyrene is een stad in Noord-Afrika, Libië. In Cyrene bestond een joodse gemeenschap, in Jeruzalem was een synagoge waar joden uit Cyrene bij elkaar kwamen. Allochtonen in den vreemde zoeken elkaar graag op.

Er is dus een goede kans dat deze Afrikaan een zwarte man was. In Handelingen 13:1 is sprake van een Simeon die Niger wordt genoemd: *niger, neger, zwart.* Misschien werd hij daarom wel aangehouden door de Romeinse soldaten, toen ze zagen dat Jezus het dragen van het kruis niet langer trok, en dat het daarom veel te lang ging duren: ‘He, jij daar, zwarte man, kom hier jij!’

Dan dwingen ze die Simon van Cyrene, een del van het kruis te dragen. Waarschijnlijk ging het om de dwarsbalk. De verticale paal van het kruis stond vaak vast in de grond, de dwarsbalk moest door de terechtgestelde zelf gedragen worden. Maar onder die dwarsbalk bezweek Jezus al.

Dus krijgt een toevallige voorbijganger dat stuk kruis op zijn schouders.

Zou Simon van Cyrene enige idee hebben gehad van wat hij droeg, en voor wie?

Soms kiezen mensen ervoor om een kruis te dragen... Jezus roept daartoe ook op: *Wie achter mij aan wil komen, moet... dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen* (Lucas 9:23 en 14:27). Soms kiezen mensen heel bewust voor de weg van Jezus: de weg van de liefde, die vaak de weg van zelfverloochening is , en de weg van het offer...

Mensen kiezen er soms voor symbolisch een kruisje te dragen om hun hals... Klein sieraad, grote betekenis! (1 Kor 1:18: *De boodschap van het kruis is een dwaasheid voor wie verloren gaan, maar ons die worden gered is het de kracht van God.)*

Ik mis wel eens een kruis aan de muren van deze kerk...

Maar het kan ook gebeuren dat we ongevraagd een kruis te dragen krijgen. Voor onszelf, voor een ander, voor Christus.

Vaak is het dragen van een kruis, iets dat je overkomt. En iets dat in stilte gebeurt.

Mensen die met een onzichtbaar verdriet rondlopen.

Mantelzorgers die jaar in jaar uit alles in dienst stellen, alles opofferen, om hun hun partner, hun kind, een ander familielid bij te staan.

Daar staan geen camera’s bij. Het komt niet in de krant. Maar God ziet het.

En als dat kruis zich dan aandient, al dan niet gevraagd, dan blijken mensen vaak enorm veel draagkracht te hebben, en tot heel bijzondere dingen in staat. Ik heb het zo vaak meegemaakt dat je denkt: Als die man er alleen voor komt te staan, of die vrouw... dat wordt niets. En dan komt hij of zij er alleen voor te staan, en dan blijkt die persoon veel meer veerkracht en draagkracht te hebben dan gedacht. Of iemand die helemaal niet zo’n held is, springt tot zijn eigen verbazing in het water om een drenkeling aan de wal te helpen.

Op de dag voor het pesachfeest, ergens halverwege de Via Dolorosa, kruiste de weg van ene Simon van Cyrene de weg van Jezus. Die Simon had het niet gezocht, veel keus heeft hij ook niet, maar nu het zich aandient, helpt hij Jezus het kruis van Jezus te dragen.

We hadden misschien die andere Simon verwacht, de bekende, Simon Petrus. Maar die houdt afstand. Zo gaat het vaak: mensen van wie je het verwacht, houden afstand, mensen van wie je het niet verwacht die helpen je dragen.

Bij de intocht van Jezus was het een heel gewone ezel die Jezus droeg.

Bij de uittocht van Jezus is het een heel gewone man, een halve buitenlander, Simon van Cyrene, die Jezus helpt zijn kruis te dragen.

In het Marcusevangelie wordt over deze Simon nog verteld, dat hij de vader is van Rufus en Alexander. De enige reden om dat mee te delen, is dat Rufus en Alexander bekenden waren in kring van volgelingen van Jezus. Dat suggereert dat Simon in kerkelijke kringen is verzeild geraakt. En dat inspireerde iemand te zeggen: *Simon van Cyrene droeg het kruis niet omdat hij een volgeling van Jezus was, maar omdat hij het kruis droeg, werd hij een volgeling van Jezus*. Dat kan: dat je door je levensweg, door de dingen die je meemaakt, ernaar toegroeit om Jezus te gaan volgen. Bijvoorbeeld omdat je op je weg door deze wereld ontdekt dat we in een wereld leven waarin wij allemaal wel heel erg onze eigen bontjes moet doppen.

En dat het eigenlijk mooier is, als we af en toe elkaar helpen met het doppen van onze bonen. Als we elkaars lasten helpen dragen.

En dat het nog veel mooier is, en dat horen we in het evangelie, als we mogen geloven dat God zelf, in zijn Zoon, ons wil helpen om onze lasten te dragen.

En als je daar vol van wordt... dan kan het zelf gebeuren dat je je geroepen voelt om Jezus te helpen met het dragen van zijn kruis. Niet omdat dat *moet*, maar omdat je dat *wilt*.

Een meisje moest aan het eind van de middag haar broertje ophalen. Het was al laat, dat joch was moe. Het meisje liet hem op haar rug klimmen. Iemand die langsliep zei: Nou meid, wat heb jij een zware last te dragen. Waarop dat meisje zei: *Dat is geen last, dat is mijn broertje*.

Toen, op de dag voor Pesach, op de Via Dolorosa, moest Simon van Cyrene gedwongen het kruis een eind dragen. Later, toen hij een leerling van de gekruisigde was geworden, toen moest hij het kruis niet meer dragen. Hij deed het vrijwillig. Omdat hij het wilde. *Dit is geen last, dit is het kruis van Christus!*

Dat is geloofsgroei! Als *moeten* verandert in *willen* en *mogen*.

Als we ergens om mogen bidden, op de Via Dolorsa, dan daarom: dat *moeten*... verandert overgaat in *mogen en willen*...

Er lopen nog meer mensen op de Via Dolorosa. Simon van Cyrene is de enige niet. We hebben ook gehoord over een groep weeklagende vrouwen, die Jezus willen troosten. Maar dan troost Jezus hen. Dankzij Simon heeft hij kracht over om anderen te troosten. En te vermanen. *Dochters van Jeruzalem* (Jesaja 3:16, Jeremia 9: 19, Zacharias 9:9, 12: 10-14), *huil niet om mij. Huil liever om jezelf ... en om wat jouw stad te wachten staat...*

En naast de Afrikaan, en de weeklagende vrouwen lopen er op de Via Dolorosa ook nog twee misdadigers mee, die ook tot de kruisdood zijn veroordeeld. Het staat er niet, maar waarschijnlijk droegen ook zij hun eigen kruis. Twee misdadigers, twee mensen, twee mogelijkheden... De een zal spottend sterven, de ander biddend. *Jezus, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt.* Waarop Jezus dan zegt: *Ik verzeker je, nog vandaag zal je met mij in het paradijs zijn.*

We hebben de tijd niet om uitgebreid bij hen stil te staan.

Bovendien is het beter om op de Via Dolorosa een laatste blik op Jezus zelf te richten.

Op die Heer die een dienaar werd.

Op die koning die niet werd verhoogd op een troon maar op een kruis.

Op die rechter die zelf de straf op zich nam van degene die hij veroordeelde. Op die priester die zichzelf als offerdier aanbood.

Op die herder die een lam werd.

Dat lied, Via Dolorosa, van Sela zegt en zingt het nog indringender:

*... omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.*

*... omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.*

Amen.