HOMILIE

**Straffe uitspraken**

Matteüs 5,38-48

**23 februari 2020**

*Pol Hendrix*

Matteüs moet een ordelijke mens zijn geweest. Toen hij aan zijn evangelie begon, was al het tekstmateriaal dat hij had verzameld als een grote puzzel. Daar moet je een logische ordening in aanbrengen en zo kwam hij op het idee om allerlei straffe uitspraken van Jezus bij elkaar te brengen alsof ze één grote toespraak vormen. En omdat hij Jezus als een soort nieuwe Mozes wilde voorstellen, liet hij die toespraak plaatsvinden op een berg. Het zal zijn overtuiging zijn geweest dat hij de boodschap van Jezus op die manier meer recht deed dan dat hij al Jezus’ woorden en daden dag na dag precies weergaf zoals ze hebben plaatsgevonden. Daarenboven kon hij dat ook niet omdat de evangelist er zelf niet bij aanwezig is geweest. Ondertussen was er ook zo ’n halve eeuw overheen gegaan en vele overleveringen over Jezus waren op zijn zachtst gezegd niet geheel waarheidsgetrouw.

Dat dit stukje evangelie bestaat uit straffe uitspraken, dat is u zeker wel opgevallen en de strafste is misschien wel de laatste: ‘Wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is’. Moet een mens dan als God worden? In deze tijd lijkt het er inderdaad wel op dat velen zich als God beschouwen, gezien de vele mogelijkheden die de mens heeft ontwikkeld, waardoor hij God niet nodig heeft. Als we hier ’s zondags met zo weinigen zijn, is het ook omdat de mens het nut er niet van inziet om hier te zijn of dat hij op zijn minst een soort individualistisch geloof heeft ontwikkeld. De meeste mensen die ik ontmoet in een pastoraal kader vinden het toch niet meer dan normaal dan dat ze een strikt private geloofsbeleving hebben. Als ik hen dan zou durven vragen wát ze dan eigenlijk geloven, dan zou ik het me algauw beklagen dat ik die vraag heb gesteld! Je wilt niet weten wat mensen zoal voor hun geloof laten doorgaan!

Maar goed, het is niet de bedoeling dat mensen goden worden of aan God gelijk worden, als Jezus zegt: ‘Wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is’. Het gaat er wél om om mensen uit één stuk te zijn. Eigenlijk baseert de evangelist zich op een zin uit het vijfde boek van de Thora die zegt: ‘Een gaaf geheel zul je vormen met de ene God’ (Dt 18,13). Dus: zoals God één is, zo moet ook jij één zijn en op die manier verwijzen beide naar elkaar. Van een mens uit één stuk weet je wat je eraan hebt. Zo iemand loopt niet met zijn hoofd in de wolken en loopt niet doelloos rond alsof hij geen richting vindt in zijn leven. Je hebt mensen die niet weten van welk hout pijlen maken en die daarom maar meelopen met nieuwe trends of meedoen met wat de algemene opinie lijkt te zijn. Het zijn zeker geen mensen die hun geloof zien als de dragende grond van hun bestaan, ook al zullen sommigen onder hen zich toch als katholiek beschouwen.

Tegenwoordig lijkt het wel of de dragende grond van ons bestaan de smartphone is. Het is duidelijk dat dat ding verslavend werkt. Mensen hollen het achterna alsof dat dingetje in hun hand de ware zin van hun leven bevat. Het is daarentegen een bron van oppervlakkigheid en leegheid en ijdelheid. Mensen maken er de maatstaf voor hun eigenwaarde van. Je bent maar iemand als je veel ‘volgers’ hebt. Alles en nog wordt gedeeld. Op alles en nog wat wordt spontaan gereageerd, zonder dat men er eerst heeft over nagedacht. Vroeger schreven mensen af en toe een brief als het er echt toe deed en men dacht goed na over wat men ging schrijven. Tegenwoordig wordt zelfs de eigen taal vervormd tot een hoop afkortingen en verbasteringen en zo is men ‘goe bezig’! Taalgebruik is een goede indicator voor de kwaliteit van onze cultuur, want taal is meer dan woordgebruik, het geeft ook aan hoe we in het leven staan. Erg stevig staan we toch niet, denk ik …

“Wat voor buitengewoons doet gij?” vraagt Jezus. Hij wil daarmee niet zeggen dat we zotte dinges moeten doen, maar dat we niet oppervlakkig mogen leven en ons al zeker niet láten leven. ‘Meer dan het gewone’ mag van ons worden verwacht. Goed genoeg is niet goed genoeg. Het moet zijn zoals ze het u bij de beenhouwer vragen: ‘mag het iets meer zijn?’ Het móét iets meer zijn, zoiets als de andere wang aanbieden in plaats van terug te slaan. Als je oppervlakkig leeft, dan ga je impulsief reageren, dan ga je niet eerst nadenken, dan ben je niet bezig met het doorbreken van de kringloop van het geweld of zelfs de kringloop van de normaliteit. Wie zijn geloof maakt tot de dragende grond van zijn bestaan en beseft wat dat geloof inhoudt, die zal niet terugslaan want die zal trachten om een mens uit één stuk te zijn, één zoals God. Die zal die straffe uitspraken van Jezus niet zo straf vinden, maar gewoon dat beetje meer dat van ons verwacht mag worden …