HOMILIE
**Onze joodse wortels**

Matteüs 17,1-9 en Genesis 12,1-4a

**8 maart 2020**

*Pol Hendrix*

Abraham, Mozes, Elia, het zijn grote namen uit het Oude Testament. Maar waarom lezen wij die verhalen, het is toch onze geschiedenis niet, zo durft men wel eens zeggen. Waarom lezen wij die joodse bijbel? Wij zijn toch geen joden! Laat mij dan opmerken dat het Nieuwe Testament ook helemaal joods is. Er is nergens sprake van de stichting van een kerk of van een nieuwe godsdienst. Gedurende de eerste eeuwen waren de christenen een soort joodse sekte. Geleidelijk hebben zij zich ontwikkeld tot een aparte godsdienst. Een van de redenen waarom dit verhaal over Jezus’ gedaanteverandering wordt verteld is juist om te onderstrepen dat we Jezus niet kunnen losmaken van de joodse context en dus verschijnen Mozes en Elia als vertegenwoordigers van de twee grote pijlers van het joodse geloof: de Wet en de Profeten. We spreken over het joods-christelijke gedachtegoed omdat beide niet te scheiden zijn, althans niet vanuit christelijk standpunt.

Spijtig genoeg hebben de christenen eeuwenlang hun joodse broeders blijven verwijten dat zij de messias niet hebben erkend en hem ter dood hebben gebracht. De middeleeuwen lang dienden de joden rond te lopen met een soort punthoed en een Jodenster. Iets dat de nazi’s later opnieuw hebben ingesteld, en we weten hoe dat is afgelopen! Daarom zijn Joden nu zo gevoelig voor tekens die er op zouden kunnen wijzen dat de geschiedenis zich weer zal herhalen, denk maar aan Aalst carnaval! We leven in een tijd waarin alles wat ruikt naar godsdienst gemakkelijk mikpunt van spot wordt. De meeste mensen zijn nu eenmaal vervreemd van het geloof en beseffen niet hoe kwetsend hun humor wel kan zijn. Het is misschien niet altijd kwetsend bedoeld, maar er bestaat toch wel een stroming van radicaal antigeloof in onze samenleving. Welke houding moeten wij daartegenover als christenen aannemen? Wellicht die van de ene en de andere wang, zoals we hier onlangs nog hebben gehoord! Het is belangrijk dat wij stevig in onze schoenen staan, dat ons geloof diepgeworteld is. En die wortels zijn joods, ontegensprekelijk. Net zoals de wortels van onze moslimbroeders en -zusters joods en christelijk zijn.

De wortels van ons geloof zijn veel ouder dan de wortels van onze cultuur. Sinds pakweg de vijfde eeuw is West-Europa gekerstend en sindsdien doortrokken van het christendom. Al die oude bijbelverhalen worden al eeuwenlang verteld en vormden de inspiratie voor onze cultuur zoals we die nu kennen. Daarenboven is Jezus Christus als jood geboren, hij heeft als jood geleefd en is als jood gestorven. Zijn opdracht was om een vernieuwingsbeweging op gang te brengen, maar die beweging werd zo groot dat zij uit haar joodse voegen is gebarsten. Toch kunnen wij Jezus niet plaatsen als we hem losmaken van zijn joodse context. Veel van wat we in de evangelies over Jezus lezen gaat terug op oudere bijbelteksten. Er zijn natuurlijk van die idioten die alleen maar wat Jezus écht gezegd en gedaan zou hebben van belang achten en al de rest als leugens afwijzen. Zij zijn de ware ongelovigen, die historische feiten hoger inschatten dan geloofswaarheden. Op die manier kan je het gros van de bijbel afwijzen. Neem nu Abraham, de stamvader van drie godsdiensten, die heeft nooit bestaan. Abraham is een literair personage waarrond een aantal mondelinge overleveringen werden samengebracht. Die verhalen zijn legendarisch of zelfs mythisch te noemen en hebben hooguit een kleine kern van historische waarheid in zich, maar als bronnen van ons geloof zijn zij wel diepgaand en waardevol.

Wij mogen onze joodse wortels niet loslaten. Anders ondergraven we ons eigen geloof en onze christelijke identiteit. En tegelijk ook onze eigen cultuur. Het is niet omdat we in een geseculariseerde samenleving leven dat we ons daarbij moeten neerleggen en ons alle spotternijen moeten laten welgevallen. Onze land- en volksgenoten zijn de christelijke poten onder hun culturele stoel aan het wegzagen. De bots moet nog komen. Laten wij, net zoals Abraham, wegtrekken uit dwaasheid en afgoderij en op weg gaan met het visioen van een wereld waarin elke mens mag ervaren dat hij door God wordt bemind, zoals hij dat kan ervaren aan zijn medemensen. Hopelijk zijn er nog zo ’n medemensen. Zullen wij die medemensen zijn?