Afgelopen week moest ik denken aan een goede vriend, die anderhalf geleden weduwnaar is geworden. Zijn vrouw stierf na een lang en hevig ziekbed: vijf jaar lang vocht zij tegen kanker en wist dat gevecht uiteindelijk niet te winnen. In die lange ziekteperiode hebben haar man en de kinderen haar op een bewonderenswaardige wijze bijgestaan.

Nu gebeurde het dat deze weduwnaar mij een tijd geleden appte. Hij was verliefd geraakt op een vrouw bij hem uit het plantsoen. Hij is smoorverliefd op haar. Na zo’n moeilijke periode in zijn leven is deze vrouw voor hem daadwerkelijk een geschenk uit de hemel.

Nu zat ik afgelopen dagen, zo rondom Allerzielen, te denken: hoe zit dat later nou met hem in de hemel? Enerzijds heeft hij zijn gestorven vrouw, met wie hij meer dan veertig jaar getrouwd is geweest en met wie hij kinderen heeft, maar nu hij heeft ook die andere vrouw… hoe gaat dat nou daarboven? Het is precies deze vraag, die de kritische Joodse Sadduceeën vandaag ook aan Jezus stellen in het Evangelie. Zij stellen deze vraag om Jezus belachelijk te maken met zijn verrijzenisgeloof. Zij willen Hem klempraten. Ik, daarentegen, stel de vraag als iemand die van harte gelooft in het hiernamaals en oprecht wil weten hoe het een en ander zo geregeld is hierboven.

Jezus’ antwoord komt, denk ik, hierop neer. Wij mensen kijken met te aardse ogen naar het nieuwe leven bij God. We hebben een te werelds perspectief. Wij denken te zeer in aardse categorieën. In de hemel liggen de verhoudingen namelijk anders. Daar is er slechts één hoofdrelatie die de melodie bepaalt: de relatie met God. Jezus maakt dat duidelijk, wanneer Hij zegt: “Als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van God.” In de hemel worden we niet meer in categorieën geplaatst als zoon of dochter van die en die. In de hemel wordt niet gekeken naar studieresultaten of sportprestaties, naar welke functies men in de maatschappij heeft gehad of wie met wie bevriend was. In de hemel is er slechts één gedeelde noemer: een gemeenschappelijk relatie met God. Daar is iedereen gelijk. Daar hoort iedereen bij God. Daar is ieder evenzeer bemind door de hemelse Vader.

Het lijkt erop, dat in die nieuwe wereld aardse liefdesverhoudingen wat minder op de voorgrond treden. Stel je inderdaad voor, dat onze aardse vriendschappen en liefdesrelaties de dagelijkse gang van zaken in de hemel zouden bepalen… dan blijft toch de ongelijkheid tussen mensen bestaan. Niet iedere hemelbewoner ontvangt dan evenveel liefde. Dan vallen er mensen buiten de boot. Mensen die bijvoorbeeld niet een trouwe levenspartner op aarde wisten te vinden. Of ouders die gebrouilleerd zijn geraakt met hun kinderen. Of mensen die met ruzie uit een vereniging zijn gestapt.

Nee, Jezus zegt dat in de hemel niet meer gehuwd wordt, geen vriendschappen worden gesloten, geen kaartclubjes worden opgericht of coalities aangegaan worden. In het nieuwe leven zijn allen met elkaar verbonden als kinderen van God. Allen mogen zich daar omringd weten door een en dezelfde liefhebbende God.

Betekent dat dan, dat we in de hemel een soort nummer worden? Zo van ‘Engel 89 miljard 342’? Dat lijkt toch ook niet het geval te zijn. We blijven mensen met een naam. We blijven een persoon, die door God in het leven is geroepen. Dat wordt duidelijk in het laatste gedeelte van het Evangelie. Jezus haalt het roepingsverhaal van Mozes aan, waarin God zich openbaart vanuit de brandende braamstruik. En God noemt Zichzelf daar: “Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.” Wij mensen raken onze naam, onze persoonlijkheid dus niet kwijt in het nieuwe leven. God houdt van ons zoals we zijn, zoals we ons ontwikkeld hebben. We worden niet tot een nummer gereduceerd, maar mogen ons een in eeuwigheid beminde persoon voelen.

Goede mensen, wij aardbewoners kunnen bijna niet anders, dan ons met aardse begrippen een beeld te vormen van de hemel. Jezus zegt ons vandaag echter: het gaat helemaal anders worden. Het hemels leven is onvoorstelbaar mooi, vredig en liefdevol. Alles wat de liefde schaden kan, is daar weggenomen.

Maar hoe zit het dan tenslotte met die goede vriend van mij, die twee dierbare vrouwen op zijn levensweg is tegengekomen? Ondanks dat het Evangelie daar niets over zegt, geloven we als Kerk dat we onze dierbaren zullen terugzien in de hemel. Ons geluk zou immers minder zijn, zonder de geliefde vrouw, kinderen, kleinkinderen of vrienden in onze nabijheid. Een gelukkig leven zonder hen is onvoorstelbaar. Maar deze aardse verhoudingen zullen in de hemel op een ander niveau getild worden. Relaties zullen gezuiverd zijn, bevrijd van mankementen of aardse tekortkomingen. In de hemel worden al deze relaties opgenomen in die ene grote liefdesrelaties van God met zijn kinderen.

Met dat mooie en hoopgevende perspectief mogen we ons hier op aardse al inzetten om op een hemelse manier van elkaar te houden, met een liefde die tot de hemel reikt. Amen.