HOMILIE
**Woord met effect**

Matteüs 1,1-9 en Jesaja 55,10-11

**16 juli 2017**

*Pol Hendrix*

Midden in het veld zitten we, of laten we zeggen: aan de rand ervan want de boer moet zijn werk kunnen doen. We genieten er van het goede weer en van het zicht op het agrarische landschap waarin de boer volle handen graai uitstrooit over zijn geploegde veld. En er zijn natuurlijk vogels die een graantje willen meepikken en er valt al weleens wat graan tussen de rotsen of de distels, zeg maar buiten het veld, want de korenhalmen die daar opschieten mogen door de armen worden geplukt; zo was dat toen geregeld. Juist omdat er zo gul werd gezaaid, kon Jezus dit als een beeld voor God gebruiken en voor de verkondiging van zijn Koninkrijk. De bedoeling was natuurlijk dat dit vruchten voortbracht: “deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig”. Dit is weer een mooi voorbeeldje van die bijbelse taal waarin men het belangrijkste altijd naar voor schuift, zoals ik al meer heb uitgelegd. Wij denken en spreken zo niet; wij zouden naar een climax toewerken en zeggen: deels dertigvoudig, deels zestigvoudig, deels HONDERDVOUDIG! Applaus!

En de boer hoopt natuurlijk op regen. Daarvan hebben we gehoord in de eerste lezing. Een zeer merkwaardige tekst over de waarachtigheid en de daadkracht van Gods Woord. Net zoals de regen de aarde vruchtbaar maakt, zo maakt Gods Woord de mensen die het opnemen vruchtbaar door al het goede en schone dat zij verrichten. In die tijd was een woord immers nog een woord. Wie gezegend werd mocht zich gelukkig prijzen en wie vervloekt werd had niets goeds meer te verwachten. Het woord had daadkracht. Daarom dat het Hebreeuwse woord ‘da-bar’ zowel ‘woord’ als ‘daad’ betekent. En als het Woord van God dan zijn werk heeft verricht, dan keert het naar hem terug, net zoals de regen terugkeert naar de hemel, zo stelde men het zich voor.

Dat terugkeren is iets bijzonder. Het heeft te maken met de aanwezigheid van de persoon die het woord spreekt IN het woord dat hij spreekt. Daarom heeft het woord ook zo ’n effect, omdat de persoon zelf erin aanwezig is! Daarom gebeurt de schepping aan het begin van de bijbel – dat aan het begin staat omdat het zo belangrijk is, weet je wel! – door het spreken van God. Tien keer staat er: “En God sprak …”. Hij legde hart en ziel in wat Hij zei, zou je kunnen zeggen, en het is dan ook niet niks wat Hij ‘zogezegd’ heeft geschapen! Zulke daadkracht heeft het woord niet meer in onze moderne cultuur. ‘Het zijn máár woorden,’ zeggen wij. Daarom hebben zovele mensen hun bedenkingen bij de bijbel en de zin ervan in de wereld van vandaag.

En dan heb je natuurlijk die mensen die menen dat het voldoende is om gewoon letterlijk te lezen wat er staat, want, zeggen zij, de bijbel (en de koran) zijn letterlijk Gods woord. We hoeven niet achter de woorden te zoeken naar mogelijke betekenissen, die drijven gewoon aan de oppervlakte. Het is gek dat men zulke oppervlakkige lezers ‘fundamentalisten’ noemt … Tegenover hen staan degenen die wél op zoek gaan naar de diepere lagen van wat er staat. We hebben immers te maken met teksten die twee- tot drieduizend jaar oud zijn. Archeologen moeten diep graven om iets uit die tijd zichtbaar te maken. Zo moeten ook degenen die de waarachtigheid van Gods Woord op het spoor willen komen achter de vele mensenwoorden die er zich omheen hebben geweven, diep graven. Zeker voor ons, die zo anders met woorden omgaan, is dat een hele opgave, maar een boeiende!

En dan kom ik weer bij dat terugkeren uit, alsof er ook een boemerangeffect aan het woord is verbonden. In het evangelie wordt dat nog ergens vermeld en dat maakt veel duidelijk. Toen Jezus zijn leerlingen uitzond, zei hij: “Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst ‘vrede voor dit huis’. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren” (Lc 10,5v). De vredeswens van de leerlingen is ook hier niet zomaar een woord, maar een stuk van henzelf dat effect wil oogsten. Als de ander hiervoor niet ontvankelijk is, dan zal die wens vruchteloos naar de zender terugkeren. Zo zag men dat. In de eerste lezing zegt men van Gods Woord dat het niet zal terugkeren zonder eerst zijn doel te hebben bereikt. Want Gods Woord laat zich niet zomaar terugsturen! Dat is althans wat de profeet als zijn geloof wil meegeven. “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,” heeft hij God al laten zeggen, maar ze wegen wel veel meer door. God laat zich niet afwimpelen door mensen die niet willen luisteren.

En de boer … hij zaaide voort. En wij zitten erbij en kijken ernaar. Vanop een afstand nemen we alles in ons op. Hopelijk genieten we ervan en vinden we troost en vertrouwen in de gulheid waarmee God zijn scheppingswoord uitzaait. Dat het in ons ook vruchtbaar mag zijn omdat wij er ons niet voor afsluiten.