Pesach

Het Joodse Paasfeest heet Pesach en begint op de 15e dag van de Joodse maand Nissan, dit jaar van 10-18 april. Het is een van de drie grote feesten met een historische en agrarische betekenis. De andere twee zijn Shavu’ot, het Wekenfeest (Pinksteren) en Sukkot (Loofhuttenfeest in het najaar). Pesach luidt het begin van het oogstseizoen in Israël in. Maar het is vooral bekend om de herdenking van het verhaal in Exodus 12-15 waarin wordt beschreven hoe het Joodse volk na 400 jaar slavernij uit Egypte trok naar de vrijheid van het Beloofde Land.

Pesach duurt zeven dagen, de eerste en laatste dag zijn vrije dagen; dan is het verboden te werken. Het is wel toegestaan te werken in de tussenliggende dagen. De naam Pesach komt uit het Hebreeuws en betekent ‘overslaan’. Het betreft het feit dat God de huizen van de Joden oversloeg toen hij de eerstgeborenen van Egypte doodde. Pesach wordt ook wel genoemd Chag he-Aviv: “voorjaarsfeest”, of Chag ha-Matzoth, het feest van de matses. Dat laatste doelt op het feit dat er geen gerezen brood mag worden gegeten tijdens Pesach, zoals beschreven in Exodus. In die tijd eet men matses. Voor Pesach worden alle gerezen producten, chamets, verwijderd uit het huis. Kinderen worden betrokken in deze zoektocht; de eerste die het laatste stukje vindt krijgt een prijsje. Het verwijderen van gerezen producten is ook symbolisch voor het verwijderen van opgeblazen gedrag – arrogantie, en zelftrots.

Op de eerste avond van Pesach wordt de rituele maaltijd, de Seder gehouden. De naam betekent (volg)orde. Het woord heeft dezelfde wortel als siddoer: gebedenboek. De maaltijd volgt een bepaalde volgorde, beschreven in een handleiding, de haggada. Kinderen worden overal bij betrokken en mogen de affikomen zoeken, een stukje matse dat verstopt is. De jongste stelt al zingend enkele vragen waarna het verhaal uit Exodus wordt verhaald. Ritueel voedsel met bepaalde betekenis wordt gegeten, met een specifiek aantal glazen wijn, waarna de echte maaltijd begint. Het is altijd een bijzondere avond. De Liberale Synagoge in Den Haag nodigt ook buitenstaanders uit om samen in de centrale hal de Sederavond te vieren.

*Elizabeth Boddens Hosang*

*Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom, werkgroep Leren en Vieren*