HOMILIE  
**Spruiten**

Matteüs 13,24-30 en Wijsheid 12,13-19

**19 juli 2020**

*Pol Hendrix*

Het onkruid tiert welig om ons heen en we noemen het Corona of Covid19 (zoals u wilt). En van ons wordt geduld verwacht, hetzelfde geduld als God met ons heeft. God moet wel geduld hebben met ons want Hij heeft de mens nu eenmaal zo gemaakt dat deze zijn geduld voortdurend op de proef stelt. Maar God heeft nog vele andere goede eigenschappen. In de eerste lezing kregen we er als het ware een bloemlezing van. Al deze kenmerken worden erin genoemd: zorgzaam, rechtvaardig, machtig, zachtaardig, krachtig, genadig, hoopgevend, vergevingsgezind. Uiteraard zijn dat slechts enkele kenmerken die de mens over God kan opnoemen en het zijn allemaal menselijke kenmerken want een mens komt in zijn godsbeelden nooit verder dan God voor te stellen als een soort supermens.

Dat wij geen supermensen zijn, dat weten we uit ervaring. Telkens weer stoten we op onze beperkingen en onze tekortkomingen. Beperkingen die overkomen ons of die dragen we met ons mee, omdat we nu eenmaal beperkte mensen zijn die daarenboven regelmatig stoten op beperkende omstandigheden. Onze tekortkomingen daarentegen kunnen we niet als excuses gebruiken voor ons falen, die komen niet van elders, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Dan spreken we over – of we spreken er eigenlijk liever niet meer over – onze zondigheid. Daar kunnen we ook een lijstje van maken: hoogmoed, hovaardigheid, ijdelheid, hebzucht, gierigheid, [onkuisheid](https://nl.wikipedia.org/wiki/Onkuisheid), wellust, nijd, [jaloezie](https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaloezie_(gevoel)), [afgunst](https://nl.wikipedia.org/wiki/Afgunst_(emotie)), onmatigheid, gulzigheid, vraatzucht, [woede](https://nl.wikipedia.org/wiki/Woede), toorn, [wraak](https://nl.wikipedia.org/wiki/Wraak), gramschap, gemakzucht, traagheid, luiheid, vadsigheid. En dat zijn dan nog alleen maar de zeven hoofdzonden. Als u er mij meer dan zeven hebt horen noemen, is dat omdat ik ook de synoniemen heb vermeld, kwestie van ze goed in de verf te zetten!

Als onkruid schieten ze in ons op en overwoekeren ze ons geweten. Tegenwoordig zijn we zo ecologisch bewust dat we geneigd zijn om ze te zien als de schoonheid van de natuur en we benoemen ze niet eens meer als ongewenst onkruid. We worden steeds soepeler in ons oordeel over het doen en laten van mensen en zeker van onszelf. ‘Zo zit een mens nu eenmaal ineen! Leven en laten leven! Pluk de dag!’ De permissiviteit groeit beter dan de wijsheid. ‘Omdat het kan,’ weet u wel! Er kan veel, te veel. En dan zou het wel eens kunnen dat sommigen daar met grote ijver duchtig tegenin willen gaan en al dat onkruid uittrekken vooraleer ze het kunnen onderscheiden van het graangewas. Heb geduld, zegt de boer in al zijn wijsheid, totdat goed en kwaad duidelijk genoeg te onderscheiden zijn en dán kunnen we ingrijpen. Laat je niet leiden door je emoties en houd je in bedwang, totdat je de zaak goed hebt kunnen bestuderen en je de juiste argumenten hebt verzameld zodat het goede kan zegevieren.

Vooral ethische kwesties vragen meestal een grote fijngevoeligheid omdat ze zo ingewikkeld zijn. We mogen ons niet te gemakkelijk verdelen in kampen van voorstanders en van tegenstanders. Een ethische kwestie heeft vele facetten en die moeten met zorg worden onderzocht. Principiële standpunten kunnen ons blind maken voor de concrete noden van deze concrete mens, zodat die geofferd wordt op het altaar van de wet of zelfs maar van het fatsoen. Een mens heeft snel een oordeel klaar, dat is vooral makkelijk, dan hoef je niet verder na te denken, maar hij vergeet dat een andere mens er het slachtoffer van is. Maar misschien komt er wel een dag dat je zelf die andere mens bent! Stel je voor dat justitie voortaan gaat werken met tele-voting … Dan zitten we terug in de Romeinse arena’s: duim omhoog of duim omlaag! Nee, het onkruid valt niet altijd zo duidelijk te onderscheiden en daarbij is het ene onkruid ook het andere niet. Laten we ons dus niet als pitbulls vastbijten in pamflettaire overtuigingen die ons geweten uitschakelen en onze angsten voeden.

Er zijn vele soorten mensen, althans de mensen hanteren vele manieren om mensen in soorten in te delen. Maar alle mensen zijn, wat God betreft, niet anders dan zijn kinderen. Geduldig ziet Hij aan hoe mensen zich van elkaar onderscheiden. Zo kunnen zij tot een overzichtelijke groep behoren, terwijl er van de andere groepen een zekere dreiging uitgaat. Die dreiging benoemen is gemakkelijk, maar het wordt moeilijker wanneer die dreiging in de eigen groep binnen schijnt te dringen. Wanneer het om je eigen kind gaat en je eigen groep met de vinger gaat wijzen. Misschien heb je een of ander toch een verkeerde naam gegeven, misschien moet je je visie toch herzien. Waar sta je dan in je vertrouwde groep? Verwacht je dan niet meer begrip, meer mededogen, meer fijngevoeligheid? Maar kan dat dan echt pas wanneer het om je eigen kind gaat? En andermans kind dan? Laten we dus niet te gauw over onkruid spreken en net als God geduld hebben met al zijn spruiten.