HOMILIE
**Leren zien**

Jesaja 35,1-10; Matteüs 11,2-11

**11 december 2016**

*Pol Hendrix*

Verheug u en juich, dat is de oproep van deze derde adventszondag, deze zondag Gaudete zoals dat in de liturgische traditie heet. Het blijkt uit het visioen van Jesaja in de eerste lezing en het moet blijken uit het evangelie waarin Jezus zelf de vervulling is van het visioen van de profeet. Hoi-hoi ... En hier zitten wij dan, blije mensen ... Ons geluk kan niet op *(zucht)* ... Waarom nu deze vreugdezondag? Precies omdat we toch nog zoveel redenen vinden om NIET blij te zijn. We vinden ze in ons eigen leven, in onze relaties, in ons werk, in onze samenleving, in het wereldgebeuren ... Zoveel woestijn om ons heen. En de woestijn bloeit niet, er pronken geen lelies, zoals de profeet voorzag. En we komen er precies ook geen profeet als Johannes tegen. We zien niets van dat alles. En daar zit het 'm nu. Daar ligt nu juist de boodschap deze zondag. In het zien, het leren zien. “Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien,” vraagt Jezus? Wat willen we eigenlijk zien? Misschien zijn wij niet in staat om datgene te zien wat ons kan blij maken. Misschien zijn we nog blind, zijn onze ogen nog niet geopend. Zowel Jesaja als Jezus vermelden dit als een van de kenmerken van het komende heil. Dus, als onze ogen opengaan zal Gods Rijk doorbreken. Nu draai ik precies wat er in de teksten staat om, want daar staat: “dán gaan de ogen van de blinden open”. Maar eigenlijk gebeuren de twee gewoon simultaan: onze ogen die opengaan en het Rijk Gods dat doorbreekt. Het een niet als voorwaarde voor het ander; het een komt met het ander ... zoals Nieuwjaar en de euro: ineens zijn ze daar, alle twee!

U begrijpt dat, wat dat ‘zien’ betreft, het gaat om een ander soort zien dan het zien waar we nu mee bezig zijn: u ziet mij en ik zie u. Het soort zien dat deze zondag ons wil leren is veeleer een zien met het hart. En dan heeft dat niets met romantiek te maken en met roze brillen, maar integendeel met een helder zicht dat alles in het juiste licht stelt. Wij zijn eigenlijk niet gewoon om alles te zien; wij zien meestal alleen dat wat we willen zien. En naargelang uw ingesteldheid zien sommigen dan alleen maar miserie en tegenslag en andere mensen alleen maar de schone kanten van het leven. Hoe kijken we naar het leven, vanuit welke hoek? We kijken vanop ons eigen standpunt. Als ik een ander standpunt inneem, krijg ik een heel ander beeld. (.. *demonstratie .. .)* U kent ook wel de uitdrukking ‘in andermans schoenen gaan staan’. Als we dat doen, krijgen we ook een heel ander zicht. We doen dat te weinig. Als een Israëliet nu eens in de schoenen van een Palestijn ging staan en omgekeerd ... Maar men doet dat niet, omdat men weet dat zulks ten koste gaat van het eigen gelijk. En het eigen gelijk blijkt nog altijd belangrijker dan de gerechtigheid.

Er staat een heel vies woordje in de eerste lezing vandaag: ‘wraak’. “Uw God komt om de wraak te voltrekken, om te vergelden en om te redden”. Wat hier aan God wordt toegeschreven, wordt al te gemakkelijk door mensen uitgevoerd. Maar in zoverre dat deze menselijke eigenschap al bij God zou passen, wraak komt enkel Hém toe en niet de mens. Wanneer mensen zich wreken dragen zij daarmee alleen maar bij tot de kringloop van het geweld. In goddelijk perspectief is wraak het rechtzetten van ongerechtigheid. En dat niet door nieuw onrecht te creëren', zoals het opeisen van mensenlevens. Maar wel, zoals in de tekst staat, door te ‘redden’ wat verloren was. En dat wordt nu juist door Jezus verpersoonlijkt: zijn naam betekent niet voor niets ‘God redt’. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Jezus Gods wraak is! God wreekt onze ongerechtigheden door Jezus. En hoe Jezus die wraak ten uitvoer brengt, dat kunnen we lezen in de evangelies. En ik moet er geen tekeninkske bij maken als ik zeg dat hij dat heel anders deed dan men dat doet in Afghanistan en Palestina.

“Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën,” lezen we bij Jesaja. Dat wil dus zeggen dat dat leren zien zich ook dient te vertalen in ons handelen. We kunnen toch moeilijk met ons hart zien en dan niet volgens deze inzichten leven. Maar hoe meer we zien hoe makkelijker we ontmoedigd kunnen raken, want in dit zien ligt natuurlijk het appel om in actie te schieten. Niet zien is veel gemakkelijker, dan hoef je ook niets te doen. Wie met zijn hart kijkt, laat zijn hart ook spreken! En dan heb je sterke handen en krachtige knieën nodig. Let wel: reuma en artrose zijn hier geen excuus, want het gaat ook hier weer om meer dan wat er letterlijk staat. Het gaat juist om dat we geen excuus hebben om niets te doen. We worden hier juist aangemoedigd om te vertrouwen in het Rijk Gods dat komende is. God laat ons nooit in de steek, ook al maken de tegenslagen in ons eigen leven het ons soms moeilijk om dat te geloven. Maar dan komt het er juist op aan om het meer te zien dat er is en niet enkel wat er op dat moment gevoelsmatig overheerst. Het is niet God die onze handen slap maakt, Hij doet onze knieën niet beven. Integendeel. Toch durven wij onze ellende wél op zijn rekening schrijven, terwijl we op onze topmomenten durven vergeten dat Hij er ook nog is ...

En zo bloeit de woestijn terwijl wij het dikwijls niet eens zien. Zo gaat er zoveel vreugde aan onze neus voorbij. Omdat wij niet verder kijken dan onze neus lang is. Daarom nodigt deze zondag ons uit, in voorbereiding op Kerstmis, om anders te leren zien en ons hart te laten spreken. Ik wens u dit toe, niet voor eventjes maar voor meer dan een leven lang!