HOMILIE
**Ja doen**

Matteüs 21,28-32

**27 september 2020**

*Pol Hendrix*

Een man had twee zonen. Zo begint Jezus’ parabel. Er zijn wel meer bijbelse vaders met twee zonen: Kaïn en Abel, Ismaël en Isaak, Esau en Jakob, Efraïm en Manasse, de parabel van de verloren zoon … De bedoeling is dat we er onszelf in herkennen. Wie van beide zonen ben ik of herken ik mezelf in beiden? Laat het verhaal je leven verhelderen, laat het openleggen hoe je zelf wordt beheerst door tegenstrijdige motieven, verlangens en doelen. Laat het verhaal vertellen voor welke keuze je zelf staat.

De ene zoon zegt ja, de andere nee. Het is opmerkelijk dat de vader niet reageert op de afwijzing van zijn zoon. Gelet op de geplogenheden van die tijd en op het absolute vaderlijke gezag dat er gold, is dat zeer ongewoon. Het is alsof Jezus deze vader ruimte en vrijheid laat creëren, zelfs voor een negatief antwoord. De vader wil zijn zonen niet beoordelen naar hun woorden, maar naar hun daden. Hij die ja zei, maakt zijn woord niet waar. De andere krijgt spijt en gaat toch, hij ‘doet’ ja, hij volbrengt de wil van de vader.

Er is nog een derde zoon … Een die ja zegt en ja doet. Die ware Zoon van de Vader is Jezus. Hij heeft vanaf het begin volwaardig ja gezegd én in vrijheid ten volle de wil van de Vader gedaan – tot het uiterste toe. Zoals Jezus staan ook wij voortdurend voor de keuze. Hij laat ons zien hoe onze keuze steeds zou moeten zijn: ja aan het leven, neen aan de machten van het kwaad en de dood. Uit ervaring weten wij hoe dubbel ons hart kan zijn; hoe dikwijls onze woorden en onze daden uit elkaar gaan. Wij weten hoe dikwijls wij nee zeggen en – erger – nee doen. Maar de kans tot inkeer wordt ons steeds weer geschonken, en naar onze daden zullen wij worden beoordeeld.