HOMILIE

**Welke oogst?**

Matteüs 9,36 – 10,8

**18 juni 2017**

*Pol Hendrix*

“Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.” Wat de leerlingen hebben ontvangen is met geen geld te betalen. Al hun gaven dienen zij zomaar in te zetten, of niet zomaar, maar als getuigenis van Gods liefde en de komst van zijn Rijk. Op dat moment is hun zending trouwens nog slechts een joodse aangelegenheid. Het is het jodendom dat Jezus wil vernieuwen. Hij is tenslotte de Messias en daarvan moesten de Joden worden overtuigd. Niet de heidenen, noch de Samaritanen moesten worden bereikt, maar enkel de ‘verloren schapen van het huis van Israël,’ zoals hij zei. Maar zelfs zijn dood – laat staan zijn verrijzenis – heeft hen niet kunnen overtuigen en zo is het niet tot een vernieuwd jodendom gekomen, maar tot een christendom.

Dat christendom heeft zich zelfs eeuwenlang tegen dat jodendom afgezet. Sinds de zevende eeuw kwam er zelfs een derde partij bij, die ook weer met hetzelfde gedachtegoed toch een heel andere godsdienst wilde zijn, met name de islam. Wat zij verkondigen is in wezen hetzelfde, maar elk van de drie wil graag geloven dat zij de enige ware volgelingen van de ene ware God zijn. Met de andere twee willen ze nog wel geduld hebben tot die inzien dat ze het verkeerd voor hebben. Intern zijn er natuurlijk ook meningsverschillen en die kunnen weleens explosief zijn. Momenteel zien we dat vooral binnen de islam. In het christendom is het erg rustig op dat gebied, wellicht omdat de meeste christenen hun geloof op een laag pitje hebben staan of het zelfs in de ijskast hebben gelegd. En de Joden denken ondertussen: laat ons maar doen …

Met dezelfde God in gedachten houden de drie godsdiensten elkaar in het oog en de rest van de wereld hoopt dat ze zich koest zullen houden. De manier waarop zij zich hun God voorstellen doet immers menig ongelovige wenkbrauw fronsen. Zo hoorden we in de eerste lezing dat God zegt hoe alles hier van Hem is en hoe Hij absolute gehoorzaamheid eist. Als God koning is dan moest je inderdaad zo over hem denken in vervlogen tijden. Dus heeft men ook in die bewoordingen over God geschreven; meer nog: men stelde het zo voor dat God zelf het zo heeft gezegd! Maar, zoals ík al wel meer heb gezegd, God heeft zelf niets op papier gezet en ook niks gedicteerd. Het gaat altijd om mensenwoorden, ook als men beweert dat ze van God komen! Er bestaan misschien wel uitspraken van Jezus die hoogstwaarschijnlijk echt uit zijn mond komen, maar er bestaan zeker geen uitspraken van God die Hij ooit echt zou hebben gezegd!

Telkens wanneer mensen God binnen hun eigen werkelijkheid halen om Hem daar voor hun eigen kar te spannen, maken ze zichzelf ongeloofwaardig. Het heeft misschien eeuwenlang gefunctioneerd – zelfs ten koste van vele mensenlevens – maar in deze tijd, althans binnen onze westerse beschaving, kom je daar niet langer mee weg. Je voelt natuurlijk wel de spanning tussen de gelovigen enerzijds, die de bijbel wel ter harte willen nemen, maar twijfelen over de meest gepaste wijzen om God ter sprake te brengen, en anderzijds de niet-gelovigen die al wat godsdienst is vervloeken omdat die niets dan ellende zou voortbrengen en ondertussen toch verlangen naar alternatieven omdat ze op hun spirituele honger blijven zitten.

Er wordt veel energie verspild door alle partijen in het verdedigen van zichzelf. Terwijl we juist zouden moeten investeren in het formuleren van wat we gemeenschappelijk hebben. De godsdiensten luisteren nog te weinig naar de stemmen daarbuiten, die hen uitdagen om zichzelf te vernieuwen, hun boodschap eigentijds te verwoorden en het goede te bevestigen bij de anderen. ‘Nieuwe wijn moet in nieuwe zakken,’ zei Jezus. Die oude zakken kunnen dat niet bevatten! En de oogst is wel degelijk groot, als we tenminste verder kijken dan onze katholieke neus lang is! Dat er arbeiders te kort zijn, dat beseffen we al langer, maar misschien zoeken we op de verkeerde plaatsen naar nieuwe arbeiders. En daarbij willen die arbeiders terecht eerst weten waar hun werkgever feitelijk voor staat. “Waarom wilt u zo graag voor ons bedrijf komen werken?” vraagt men dikwijls aan sollicitanten. Kúnnen we die vraag nu al stellen en wat zouden we daar dan zelf op antwoorden?

Voor zijn bedrijf had Jezus twaalf werknemers uitgekozen (allen mannen, maar in onze tijd zou hij zeker minstens de helft vrouwen hebben aangesteld) en hij leert hen hoe ze moeten verkondigen en zieken genezen. Als wij leerlingen van Jezus willen zijn, worden ook wij gezonden naar alle mensen die geloofsverdieping of genezing nodig hebben. Dat zijn dan niet zozeer jullie, trouwe kerkgangers, maar eerder al die verloren schapen hierbuiten. En het zijn er veel. Zo veel! We gaan kerken moeten bijbouwen! De oogst is echt wel groot, maar we zullen ze niet kunnen binnen halen, zolang we als kerk geen nieuwe koers varen. Ondertussen roeien we verder met de weinige riemen die we nog hebben …