HOMILIE

**Vuur!**

Matteüs 16,21-27 en Jeremia 20,7-9

**30 augustus 2020**

*Pol Hendrix*

Ja-ja ... Weet ge 't nog: vorige zondag: Petrus, de rots, vol overtuiging: “Gij zijt de messias, de zoon van de levende God!”… En nu laat hij blijken dat zijn rotsvast geloof eigenlijk maar een plat steentje is dat stuitert op het water. Hij heeft het nog niet door – en hij niet alleen – wie die Jezus nu werkelijk is, wat dat betekent, dat Messias- of Christus-zijn, dat zoonschap van God. “Weg gij, gij dwarsligger, achter mij, daar is uw plaats!” roept Jezus uit terwijl hij zich van hem wegdraait. En vervolgens probeert hij zijn leerlingen aan het verstand te brengen dat er niks vanzelfsprekends is aan het volgeling-van-Jezus-zijn. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Alhoewel in onze samenleving dat gelovig zijn toch nog iets van dat vanzelfsprekende heeft. Ook al worden die vanzelfsprekende gelovigen stilaan een minderheid. Toch worden er nog altijd meer kinderen gedoopt dan wat logisch zou zijn in de huidige tijd. Het aantal kerkelijke uitvaarten is de laatste jaren wel heel snel afgenomen. Zeker in de grote steden, maar als je op den buiten komt, lijkt die vanzelfsprekendheid toch nog groot te zijn. Niet omdat de mensen daar zoveel geloviger zijn, maar omdat ze dat alles normaal vinden. Je bent nochtans niet gelovig van thuis uit. Het volstaat niet om gedoopt te zijn en katholiek opgevoed te zijn om te kunnen zeggen dat je gelovig bent. Geloven is een werkwoord, je moet het onderhouden.

Jezus had het er voortdurend over en dus hebben wij het er vanop deze plaats ook regelmatig over. En zodoende krijg je wel eens de kritiek te horen: “waar is nu die blijde boodschap?” Wel, je hoort ze hier elke zondag. De woorden klinken misschien niet altijd even opgewekt, maar de boodschap die zij brengen is uiteindelijk goed nieuws. Het komt er telkens toch weer op neer dat God met ons bezig is, zelfs in coronatijd, dat Hij voor ons het leven wil, het échte leven. Misschien is dat niet het luilekker leventje waar we soms van dromen, maar veeleer het leven dat voor álle mensen goed wil zijn. Het is geen leven waar we op moeten zitten wachten tot het komt. Ik zou dit willen illustreren met een beeld. Het gebeurde zo ’n twintig geleden, dat ik op een zondag, samen met ons moeder ons vader ging bezoeken in het RVT. Hij was daar omwille van zijn gevorderde Alzheimer, al was hij toen fysiek nog vrij goed. Toen we op de living van de gesloten afdeling aankwamen, zagen we hem er niet en mijn moeder vroeg aan de verpleegster waar hij was. “Daar is hij, zie!” antwoordde de verpleegster wijzend naar een van de zetels. En toen pas zagen we hem: helemaal onderuitgezakt, verder kon niet; waar zijn billen zouden moeten zijn, waren zijn schouders. Daardoor konden we hem tussen de andere bejaarden niet zien. Als mijn vader daar zo lag, is het omdat hij niet beter wist. Maar wij, die nog wel bij ons verstand zijn, weten het wel. Wij mogen nog wel rechtop zitten en gaan, in zoverre het ons fysisch mogelijk is. We hebben er nog alle reden toe. Rechtop kan God ons zien zitten. Rechtop mogen we ons kruis opnemen. En wat dat kruis concreet is, is voor ieder mens anders. En dan zal ik nog maar eens herhalen wat ik al meerdere keren heb gezegd. Met dat kruis wordt niet zozeer bedoeld: een ziekte, een handicap, een of ander gebrek, waar we moeten mee leren leven, de miserie die we tegenkomen. Nee, met dat kruis wordt in eerste instantie bedoeld: de zending die we als gelovige hebben waar te maken. Dan zijn we Jezus' volgeling. Voor Jezus was zijn zending letterlijk het kruis. Voor ons is het ‘bij wijze van spreken’ – gelukkig maar.

Voor de profeet Jeremia was het ook gene lach. Hem stond men ook naar het leven. Voortdurend kreeg hij bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd en minstens de kritiek dat wat hij te zeggen had zo weinig ‘blijde boodschap’ was ... Hij had alle reden om te klagen, maar telkens weer moest hij dan vaststellen dat God hem te sterk was, dat hij – zoals Franciscus het zou zeggen – slechts een werktuig was in Gods

hand. Iedere keer als hij overweegt het op te geven, laait er een vuur op in zijn hart, zo zegt hij in de eerste lezing. “Het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt mij niet”. Gelukkig zijn er zo ‘n mensen. Gelukkig voelen zij God zo in zich branden dat zij niet kunnen zwijgen. Ze bestaan ook in onze dagen. Ik hoop dat we ze horen als ze ons toespreken en dat er iets van dat vuur op ons overslaat. En als we dan mensen tegenkomen onderweg, die langs de kant zitten en overwegen om het op te geven, hun geloof of zelfs hun leven, dan hebben we misschien genoeg vuur om er ook wat van aan hen door te geven. Laten we het DOEN, dat geloof. Laat het niet alleen een klein waakvlammetje zijn, maar laat het oplaaien zodat we er ons desnoods zelfs aan verbranden.