**Mijn beloofde land**

Mijn belangstelling voor Israël is gewekt toen ik een jaar of veertien was. Tijdens een catechese-uur vroeg een jongen aan onze predikant: ‘Dominee, hoe weet u nou dat God echt bestaat?’ De predikant keek ons aan, stak een hand in de lucht, wees met zijn vinger omhoog en sprak maar één woord ‘Israël!’ Die predikant had de oorlog meegemaakt. Hij wist van de holocaust. Hij had het wonder van de terugkeer van de joden naar Palestina beleefd. Uit de grootste ellende was een prachtig en sterk joods volk herboren. Hij had de wonderlijke overwinningen van Israel op de Arabische vijanden van 1948, 1956 en 1967 beleefd. (Ik zie trouwens zelf ook nog de beelden op televisie voor me, toen Israelische bommenwerpers in ’67 boven Damascus vlogen. Ik voel nog de opwinding van ons gezin toen we in die juni-dagen naar het journaal keken.) Hij was ook al een paar keer in het land van de bijbel geweest en was er diep van onder de indruk. Of de kritieke nederlaag/overwinning van 1973 al geweest was, weet ik niet meer. Ik weet wel dat deze predikant elke zondag voorbede deed voor Gods eigen volk. Hij hoopte namelijk dat de beloften van God allemaal in vervulling zouden gaan. De terugkeer was een feit. Nu de bekering van Israel nog tot Christus.

Ik begrijp het. In de chaotische en zeer wrede twintigste eeuw werd Israel het teken van Gods trouw. God gaat door met Zijn eeuwige plan, dwars door menselijk falen en zelfs dwars door politiek geharrewar van de Verenigde Naties heen. Israel was niet alleen de redding voor de joden, maar was ook een beetje de redding voor geschokte christenen. We snappen niet waarom God het grote lijden van de twintigste eeuw heeft toegelaten, maar aan het bestaan van Israel zien we toch dat Hij er is en Zijn gang door de geschiedenis gaat.

Deel ik deze benadering nog? Jawel, maar met kanttekeningen.

1. Israel bestaat niet ONDANKS alle leed dat de joden is aangedaan. Israel bestaat juist DANKZIJ het leed dat de joden alle eeuwen door is aangedaan. Zonder vervolgingen was het jodendom grotendeels of helemaal opgelost onder de volken. Nu nog is niet het antisemitisme de grootste bedreiging voor het jodendom (hoe vreselijk ook) maar de assimilatie. Seculiere joden gaan buiten Israel op onder de andere mensen door gemengde huwelijken. Hoe moeten we dat dan interpreteren vanuit het perspectief van God die regeert? Heeft God dan expres toegelaten dat Zijn volk moest lijden? Ik durf het niet te denken.
2. We moeten uitkijken voor christelijke romantiek. Daarmee raken we het zicht op de werkelijkheid kwijt. Israel is bijzonder, maar ook gewoon de laatste stuiptrekking van het Westerse kolonialisme. De joden zijn terug in het land van de belofte. Intussen hebben ze wel (met name in 1948) vele Palestijnse dorpen vernietigd en de bevolking ervan gedood of verdreven, zijn de Palestijnen binnen de grenzen van Israel ander-halfste-rangs-burgers en is Israel een van de weinige landen in de wereld dat land van een ander volk bezet houdt en zelfs koloniseert. Rusland heeft zich sinds kort bij Israel gevoegd als bezetter van andermans land.
3. Volgens mij moeten de joden moe worden van alle christelijke belangstelling voor Israel en van alle theologische debatten over Israel. Je kunt wanhopig worden van je vijanden, maar ook tureluurs van je vrienden. Het zou mij zelf vreselijk lijken als de moslims voortdurend studie maken van ons christelijke Nederlanders en ons land overspoelen om te speuren naar de bewijzen van Allah’s bestaan en de waarheid van de Koran. Ik zou boos worden als ze me tot de islam trachten over te halen en nog bozer als ze zouden zeggen dat Allah mijn volk in de toekomst zal bekeren. Ik wil helemaal geen moslim worden en ben met overtuiging christen. En ik geloof niet in de waarheid van de Koran. Dit klinkt een beetje provocerend, maar ik meen het wel. Vriendschap voor Israel kan bijna net zo bedreigend en discriminerend zijn als antisemitisme. In de geschiedenis is christelijke liefde voor de joden (‘Want God heeft nog een plan met Israel’) meer dan eens omgeslagen in afkeer van de joden, omdat ze toch wel erg onbekeerlijk waren. (Zo is het bijvoorbeeld bij Luther gegaan.)

Ik heb de titel van deze column nog niet uitgelegd. Dat is namelijk de titel van een boek dat ik net (september 2015) gelezen heb. *‘Mijn beloofde land, de triomf en tragedie van Israel’* Ari Shavit – een beschaafde, seculiere, linkse journalist uit Israel – schrijft enthousiast, met liefde én kritisch over zijn land en volk. Hij wandelt de laatste honderd jaar door van de joden in Palestina en Israel. Hij komt tot scherpe en scherpzinnige analyses. Hij is hoopvol en wanhopig tegelijk. Hij houdt zich ver van theologie en ik zeg eerlijk dat ik dat een verademing vond. Ik weet dat het boeiend is voor ons christenen om door een theologische bril naar Israel te kijken. Om, als het over Israel gaat ‘de krant naast de bijbel te leggen’. Door een boek als dat van Shavit ga ik echter meer begrijpen van wat de realiteit is in en rond Israel. Het helpt mij om christelijke romantiek aangaande Israel te relativeren. Het is ook een boek dat volgens mij vrienden van Israel en vrienden van de Palestijnen bij elkaar kan brengen. Het is goudeerlijk, ook over fouten van de joden. Ik wil het alle collega’s en studenten met belangstelling voor Israel van harte aanbevelen. Het heeft op mij grote indruk gemaakt. En die ervaring deel ik met de recensent van de Volkskrant. Is dat geen extra aansporing om het aan te schaffen? Het is niet duur, volgens mij maar iets van € 17,50 (uitgevrij Spectrum – Unieboek). Dat is niet veel voor ongeveer 500 bladzijden.