HOMILIE  
**Onnozelaars!**

Lucas 2,22-40 en Genesis 15,1-6; 21,1-3

**28 december 2014**

*Pol Hendrix*

Onnozel, we zijn allemaal onnozel en terecht. Laat het vandaag, op deze feestdag van de onnozele kinderen, onze eretitel zijn. Tenslotte wil onnozel letterlijk zeggen ‘niet in staat om schade aan te brengen of om iemand kwaad te doen’, we zijn dus kortweg ‘vrij van het kwade’. Zo eindigt ook het Onze Vader: ‘verlos ons van het kwade’ of ‘maak ons vrij van het kwade’. Als kinderen van de ene Vader bidden wij dus regelmatig dat Hij ons zou vrij maken van het kwade, dat Hij van ons onnozelaars zou maken. Hopelijk zijn wij in min of meerdere mate onnozel genoeg om daar op te hopen. Of niet? Zijn wij misschien te veel aan het nozelen? We nozelen door slachtoffers te maken in het verkeer. We nozelen door schade toe te brengen aan het klimaat en de natuur. We nozelen door met onze welstand de armoede in stand te houden. We nozelen door zovele kleine en grote misstappen die ons statuut ‘kinderen van God’ in gevaar brengen. Nee, God verwacht van ons dat we onnozel worden.

Ik weet het, wij zijn het gewoon om het woord onnozel in pejoratieve zin te gebruiken. Maar op deze feestdag van de onnozele kinderen wil ik u duidelijk maken dat het nog zo onnozel niet is om onnozel te zijn. Ben ik een onnozelaar? Dank u, dat is heel vriendelijk van u. Ik doe mijn best en ik hoop van u hetzelfde. Een mens kan niet onnozel genoeg zijn. Jezus is ons grote voorbeeld. Hij was ongetwijfeld de grootste onnozelaar die er ooit geweest is!... Het is onnozel hoe wij ons ongemakkelijk voelen bij zo ’n uitspraak. Zoiets kan je dan ook alleen maar zeggen op de dag van de onnozele kinderen. Als wie die onschuldige dutskes onnozel mogen noemen, dan mogen en moeten we ook Jezus en onszelf onnozel noemen, dat begrijpt ge toch wel! Het is onze zending als christenen om zo onnozel als Jezus te worden, even vrij van het kwade als hij. Anders hoeven we ons niet als kinderen van God te beschouwen, ook al is het niet aan ons om daar verandering in te brengen. Wat God betreft, zullen wij immers altijd zijn kinderen blijven. Ook al keren wij ons van Hem af, Hij keert zich nooit van ons af. Zijn liefde laat dat niet toe.

Alle mensen zijn kinderen van God, niet alleen de katholieken. Ook de protestanten en de orthodoxen, de joden, de moslims en de boeddhisten, zelfs de vrijzinnigen, ook al willen ze het niet van zichzelf gezegd weten. Wat God betreft zijn alle mensen opgenomen in zijn liefdesverbond. Hij maakt geen onderscheid. Wij wel ... Wij zijn voortdurend bezig om onszelf wijs te maken dat wij anders zijn. We zoeken daar ook onze verdienste in. We vinden altijd wel mensen of groepen van mensen die duidelijk minder goed bezig zijn, in onze ogen dan toch. Wij mogen dan wel allemaal broeders en zusters zijn, toch … ja, kijk … het komt in de beste families voor! Er zijn natuurlijk ook die mensen die het in onze ogen beter doen. Daar kijken we dan naar op of we zijn er jaloers op. We zijn er ons niet altijd van bewust dat we onszelf vergelijken met anderen, dat we steeds weer willen scoren omdat we geen onnozelaars zijn. Dat we met zijn allen kinderen van God zijn, wij met zijn 7.282.825.999\*, dat vinden we te vaag. We willen ons onderscheiden, want we hebben toch onze eigenheid, zeker! En hoe denken we die dan te verdedigen?

De kinderen van God zijn zeer vindingrijk in het vinden van redenen om met elkaar overhoop te liggen. Vechtscheidingen, familievetes, burgeroorlogen, wereldoorlogen, het is blijkbaar des mensen dat we het gauw gerechtvaardigd vinden om zogezegd voor onszelf op te komen door de dreiging die van anderen uitgaat te elimineren. Het is op zich niet verkeerd om gemeenschappen te vormen met een eigen profiel, het kan zelfs heel belangrijk zijn! Maar het mag geen excuus zijn om ons op die manier te distantiëren van ‘de anderen’, die niet zijn zoals wij zijn, die niet hebben wat wij hebben, die niet denken zoals wij denken, … Een gemeenschap versterkt de opdracht die elk lid van die gemeenschap, die elke mens heeft: om de andere(n) nabij te zijn, om mens met de mensen te zijn, om de wereld menselijker te maken en dat in de positieve zin: om ze meer onnozel te maken dus! Wij mogen het niet op een akkoordje gooien met het kwade om ons vermeende doel te bereiken, nee, wij dienen ons vrij te maken van het kwade! Dat kan als we ons bewust zijn dat we kinderen van God zijn, dat Hij onze Vader is (en onze Moeder). Dat bewustzijn – dat geloof – is een gave, een kracht, die we samen delen wanneer we als een bende onnozelaars Gods liefde toelaten om meer en meer onnozel te worden …!

\*: *het juiste aantal kan je nakijken op www.worldometers.info/nl/*