HOMILIE
**Het gewortelde Woord**

Matteüs 13,1-9 en Jesaja 55,10-11

**12 juli 2020**

*Pol Hendrix*

Wij krijgen in deze tijd heel wat informatie binnen en wij worden verondersteld al die informatie juist in te schatten. Zijn wij wel in staat om het onderscheid te maken tussen ‘fake news’ en waardevolle boodschappen? Hoe weten we dat wat men ons verteld waar is? Het besef dat we dat nooit helemaal zeker weten kan van ons argwanende mensen maken. Op de duur geloven we niks en niemand nog! Maar gelukkig zijn wij geen domme mensen en weten we in vele gevallen wel wanneer we iemands woorden voor waar kunnen nemen of niet. Al zijn er geen garanties, we kunnen ons ook vergissen.

In het geval van het Woord van God mogen we gerust zijn dat de afzender te vertrouwen is. En toch stelt zich het probleem van ontvangst. Hoe komt dat Woord bij ons binnen? We horen het wel, maar begrijpen we het ook? Voortdurend blijkt immers dat nogal wat mensen Gods Woord aannemen zoals het hen het beste uitkomt. In het ergste geval leidt dat zelfs tot bloedvergieten. Omdat mensen toch zo moeilijk van aannemen zijn, vertelt Jezus deze parabel. Daarin is God de Zaaier die zijn Woord met gulle hand uitzaait waardoor niet alles in goede aarde terechtkomt. Het Woord van God is immers niet enkel bedoeld voor wie er zich op heeft geabonneerd, maar valt bij iedereen in de bus. En u weet hoe dat gaat met dingen die u in de bus krijgt, u bent niet overal in dezelfde mate in geïnteresseerd. Sommige dingen worden zelfs meteen bij het oud papier gesmeten.

Het zaad dat op de weg valt en door vogels wordt opgepikt, is in dat laatste geval. Gods Woord is aan jou niet besteedt en het krijgt dan ook niet de minste aandacht. Je moet daarom nog geen atheïst zijn, het kan gebeuren dat er momenten zijn waarop je het gewoon niet wilt weten! Het zou niet mogen, maar een mens is nu eenmaal vatbaar voor zondigheid en ook voor de grootste zonde van allemaal, met name te denken dat hij zonder God kan. Er zijn zelfs gelovigen die menen dat God niet altijd hoeft. Bij voorbeeld als ze liggen te zonnebaden, dan is Gods Woord niet van doen. Maar zelfs dan dien je je ermee in te smeren, want net zoals de zon kan je het Woord niet uitschakelen en voor je ’t weet ben je verbrand. Het idee dat je God aan en uit kunt schakelen in je leven is onzin en een christen mens onwaardig.

Het zaad dat op de rotsen valt is het Woord dat misschien wel wordt beluisterd, maar het dringt niet door, het schiet geen wortel en je manier van denken en leven wordt er niet door beïnvloed. Er zijn trouwe kerkgangers die vinden dat hun zondagse misgang moet volstaan. Het is de schone schijn die telt en hun verdere doen en laten wordt bepaald door andere factoren, die veel relevanter worden geacht dan het evangelie. De politiek, de economie, de cultuur, de familie, werk en vrije tijd, ze eisen allemaal hun deel op en voor je ’t weet is er voor Gods Woord enkel nog een stukje zondag overgebleven. Niet-kerkgaande gelovigen hebben zelfs dat niet! Al hebben die dan ook niet de illusie dat ze daarmee genoeg doen met hun geloof.

Het zaad dat tussen de distels terechtkomt is het Woord dat verstikt geraakt tussen alle zorgen en bekommernissen die een mens zo in beslag kunnen nemen dat het al zijn aandacht opslorpt. Net zoals het zaad op de rotsen is ook hier het Woord slachtoffer van de manier waarop we ons leven inrichten. Er is wel de goede wil om naar Gods Woord te leven, maar de realiteit, het hoge tempo waaraan we leven, de verplichtingen die we hebben, ze maken het moeilijk om gefocust te blijven op de consequenties van het Woord. Deze mensen willen echt wel als gelovigen door het leven gaan, maar het leven zelf wringt tegen. En zo doven parochies uit, moeten kerken sluiten, vervreemden kinderen en kleinkinderen van het geloof en gaat men voor zichzelf dat geloof steeds meer relativeren.

Tenslotte is er het zaad dat in goede grond valt en daarin wortel schiet en veelvoudig vrucht voortbrengt, zoals het Woord dat iemand ter harte neemt en er zijn leven op afstemt. Ik weet niet of er nog mensen zijn die continu in die goede grond geworteld staan. Bevinden we ons bij momenten niet allemaal wel eens op de weg, op de rotsen of tussen de distels? Net zoals we allemaal onze ‘goede-grond’-momenten hebben? Die momenten zijn te herkennen aan de vruchten die ze voortbrengen. Het Woord van God kan zo in ons doordringen dat we het beste van onszelf kunnen laten zien, dat anderen zich door ons beter voelen, dat de vrede en de rechtvaardigheid worden gediend, dat de onderlinge verbondenheid wordt gevoeld. Het evangelie spreekt van honderdvoudig vrucht voortbrengen, maar het gaat zeker niet over aantallen. In onze wereld zijn getallen erg belangrijk geworden en daarom zouden we kunnen denken dat er van ons steeds meer wordt verwacht. Maar er wordt door God nooit meer van ons verwacht dan wij kunnen opbrengen. In de eerste lezing staat dat Gods Woord naar Hem terugkeert wanneer het zijn zending heeft volbracht. Het is niet aan ons om daar een getal op te plakken. Niet voor onszelf en zeker ook niet voor anderen.

Van Gods Woord leert het evangelie ons dat het is mens geworden in Jezus Christus. Hij heeft zijn zending volbracht en is naar de Vader teruggekeerd. Onze zending is om als goede grond te zijn waarin het Woord kan wortelschieten en zo aan ons te zien is wat dat Woord in ons bewerkt.