**Tekst 1 – Vasten of feesten**

[1] Feest en religie, gelovig en vrolijk, gaat dat wel samen? Zeker wel, ga maar eens op een zondagochtend naar een bijeenkomst van de pinkstergemeente. Iemand die een eenvoudige kerkdienst gewend is, kijkt hier zijn ogen uit. De bezoeker wordt ontvangen met koffie en thee, gebak en gezelligheid. Er is geen predikant die een preekstoel beklimt, maar een voorganger die zwierig in het midden springt om de dienst te gaan leiden. Geen zware orgelmuziek, wel gitaren en een drumstel van een fris bandje dat opwekkende nummers speelt. Er is allerlei publiek: pubers, stokoude dames, peuters en volwassenen – sjofel en chic door elkaar. Als de band goed inzet, begint iedereen ritmisch te deinen en te dansen. Halleluja’s schallen door de ruimte. Ook de oudjes swingen mee.

[2] Zo’n feestelijke kerkdienst is iets heel anders dan we meestal associëren met het geloof. Toch viert men in alle religies grote feesten, dus ook in het christendom, de islam, het hindoeïsme en het jodendom. De achtergrond van die feesten kennen veel mensen tegenwoordig niet meer. Laten we die eens verduidelijken. We beginnen met christelijke feestdagen die in Nederland als vrije dagen gelden.

[3] Over Kerstmis – het woord is afgeleid van Christus-mis – kunnen we kort zijn. Vrijwel iedereen kent het verhaal van het kindje Jezus dat in de stal van Bethlehem ter wereld komt. Een profetie in het Oude Testament heeft aangekondigd dat hij de koning der joden zal worden. Die voorspelling komt uit, maar niet in letterlijke zin. Na het verraad van zijn volgeling Judas loopt Jezus de lijdensweg naar Golgotha en eindigt aan het kruis, op ‘Goede Vrijdag’ (niet voor iedereen een vrije dag!). Maar Christus staat op uit de dood. Die wonderbaarlijke herrijzenis vieren christenen met Pasen. Met Hemelvaart, veertig dagen later, wordt Jezus in de hemel opgenomen om aldaar een plekje te reserveren voor mensen die dat verdienen. Tot slot is er dan Pinksteren: Jezus’ volgelingen ‘krijgen de geest’ en gaan het evangelie verspreiden. Anders gezegd: ze gaan de blijde boodschap van het christendom verkondigen. De meesten eindigen als martelaar. Hun pogingen om anderen over te halen tot ‘het ware geloof’ moeten zij met de dood bekopen.

[4] Net als het christendom kent ook de islam allerlei feestdagen. Die krijgen in Nederland steeds meer aandacht en bekendheid, vooral op scholen met kinderen van immigranten uit moslimlanden. De islam is de laatste twintig jaar steeds zichtbaarder geworden in onze samenleving. Tussen de oude en vertrouwde kerktorens zie je tegenwoordig in veel steden wel ergens een slanke toren bij een moskee, de minaret. Bij supermarkten liggen halalproducten\* in de schappen, zoals vlees dat volgens een bepaald gebruik geslacht is. Voor en tijdens het islamitische Suikerfeest – aan het eind van de vastenmaand de ramadan – vliegen die producten de winkel uit. Een andere belangrijke viering voor moslims is het offerfeest. Dat is verbonden met de bedevaart naar Mekka. Iedere moslim die daartoe in staat is, moet die pelgrimstocht eens in zijn leven maken.

[5] Bij al die religieuze feesten spelen rituele handelingen een grote rol. Dat zie je bijvoorbeeld bij het Holifeest van de hindoes dat wordt gevierd ter ere van de lente. Kern van het feest is het in brand steken van een brandstapel die het kwade moet voorstellen. Mensen bepoederen elkaar met kleurige stofjes ten teken dat niet alleen de natuur, maar ook de mens tot bloei komt. Joden vieren met evenveel symboliek de uittocht uit Egypte met Pesach, het joodse paasfeest. Die exodus volgde op de tien plagen waarmee God het land Egypte strafte. De farao weigerde de joden, die destijds als slaven in Egypte werkten, hun vrijheid terug te geven. Uiteindelijk moest hij ze laten gaan.

[6] En hoe zit het met carnaval, dat feest waarbij iedereen uit zijn bol gaat? Oorspronkelijk is dit katholieke feest bedoeld om enkele dagen voor de vastenperiode nog te genieten van spijs, drank en gekkigheid. Tegenwoordig doen atheïsten of niet-gelovigen ook vrolijk mee. Sommige historici denken dat carnaval – net als veel andere religieuze festiviteiten – een ketterse oorsprong heeft: het zou een heidens gebruik zijn om de winter te verdrijven. Hoe dan ook, wie wil feesten, kan aansluiten in de jaarlijkse carnavalsoptocht. Of gewoon elke zondag naar de pinkstergemeente.

*\* halal = toegestaan*

# **Vragen bij tekst 1**

**1** Wat is het onderwerp van deze tekst?

1. *Carnaval en andere christelijke feesten*
2. *De achtergrond van religieuze feesten*
3. *Grote religieuze feesten*
4. *Het christendom en de islam*

**2** Uit welke alinea(‘s) bestaat de inleiding van de tekst? Leg je antwoord uit.

**3** Wat betekenen de onderstreepte woorden a t/m i? Kies de juiste betekenis.

|  |  |
| --- | --- |
| *a. voorganger (al. 1)* | *1. pelgrimstocht* |
| *b. profetie (al. 3)* | *2. predikant; iemand die een dienst leidt* |
| *c. evangelie (al. 3)* | *3. blijde boodschap* |
| *d. verkondigen (al. 3)* | *4. Heidens; afwijkend* |
| *e. martelaar (al. 3)* | *5. niet-gelovigen* |
| *f. bedevaart (al. 4)* | *6. voorspelling* |
| *g. exodus (al. 5)* | *7. verspreiden; in het openbaar vertellen* |
| *h. atheïsten (al. 6)* | *8. iemand die vanwege zijn geloof of overtuiging gedood wordt* |
| *i. ketters (al. 6)* | *9. uittocht* |

**4** *‘Zo’n feestelijke kerkdienst is iets heel anders dan we meestal associëren met het geloof.’* (al. 2)

 Wat is die heel andere associatie?

**5** *‘Die voorspelling komt uit, maar niet in de letterlijke zin.’* (al. 3)
 Wat betekent ‘letterlijk’?

**6** Waar zijn slanke torens bij een moskee en halalproducten in de supermarkt voorbeelden van? Baseer je antwoord op alinea 4.

**7** *‘Bij al die religieuze feesten spelen rituele handelingen een grote rol*.’ (al. 5)

 Leid uit de context af wat een ‘rituele handeling’ is.

**8** Alinea 6 is een goede slotalinea, want …

1. *daarin komt een passend nieuw element aan de orde.*
2. *deze alinea sluit aan bij de inleiding, vooral de laatste zin.*
3. *hierin wordt het belangrijkste uit de tekst kort herhaald.*
4. *in die alinea staat een toekomstverwachting.*

**9** Alinea 6 had ook, zonder laatste zin, eerder in de tekst kunnen staan. Tussen

welke 2 alinea’s? Licht je antwoord toe.

**10** Wat is de hoofdgedachte van de tekst?

1. *Gelovig en vrolijk gaan prima samen, want in alle religies worden grote feesten gevierd.*
2. *De meeste mensen kennen tegenwoordig de achtergronden van religieuze feesten niet.*
3. *Een feestelijke kerkdienst is niet iets waar we meteen aan denken als het om geloof gaat.*
4. *Feesten uit andere religies krijgen in Nederland steeds meer aandacht en bekendheid.*