HOMILIE
**De winkel van Vrouwe Wijsheid**

Spreuken 9,1-6 en Johannes 6,51-58

**16 augustus 2015**

*Pol Hendrix*

“Ik heb weer over u horen stoefen,” vertelde mijn moeder mij op een zondagmiddag lang geleden. “Ah ja?” zei ik dan, zoals gewoonlijk. Een dochter van een vriendin had een begrafenis bijgewoond. “Uw zoon, is dat niet de pastoor van Fredegandus, een man van rond de vijftig?” ... Toen ben ik mij waarschijnlijk voor het eerst serieus bewust geworden dat ik oud word ... Ik begin er mijn leeftijd uit te zien. Vroeger werd ik altijd jonger geschat. De meesten onder u zullen denken: “Oud? Ik wou dat ik nog zo jong was!” ... Leeftijd is natuurlijk relatief. Eigenlijk heb ik mij nooit anders dan jong gevoeld. Nog steeds heb ik het gevoel, wanneer ik in een ouder gezelschap vertoef, dat ‘als de ouderen spreken, ik moet zwijgen’. Soms voel ik mij nog niet eens afgestudeerd. Het is alsof het gisteren was, dat we in rijen van twee vanuit de kleuterschool naar huis stapten. Ik heb zelfs nog een duidelijke herinnering aan mijn ‘kakstoel’ ...

“Wijsheid komt met de jaren,” zegt men. Als ‘wijsheid’ een synoniem is van ‘vet’, dan mag ik niet klagen. Ik ben echter wijs genoeg om te weten dat dit onzin is. Ik hecht wel veel waarde aan wijsheid. Ik plaats ze naast de drie grote deugden of basiswaarden van de Griekse wijsbegeerte: waarheid, schoonheid en goedheid, waar ik ook nog het christelijke basisprincipe ‘vrijheid’ aan toevoeg. In mijn studententijd dacht ik dat alle goede dingen uit drie bestonden. Maar toen ontdekte ik dat het er eigenlijk vier zijn. En omdat een mens blijft nieuwe inzichten opdoen – als hij daar tenminste voor openstaat – werden dat er enkele jaren later vijf. Maar ondertussen zijn we weer enkele jaren verder en nu weet ik zeker dat het er zes zijn. Ook ‘aanwezigheid’ is een waarde die zich onderscheidt van de andere vijf, een zeer diepzinnige waarde overigens. (Lees daarvoor mijn artikel over de KoningVisserKringen op deze site.)

Ik had het dus eigenlijk over de wijsheid en wel omdat zij het onderwerp is van de eerste lezing. In de bijbel wordt de wijsheid als een vrouw voorgesteld. In dit kleine stukje uit het boek Spreuken roept zij ons op om ons niet met allerlei onnozele brol bezig te houden maar ‘de weg van de wijsheid’ te bewandelen. Het inzicht dat zij biedt wordt als brood voorgesteld. Net zoals in het evangelie Jezus van zichzelf zegt dat hij het brood is dat doet leven. Het gaat niet om twee verschillende broden. Wijsheid is uiteindelijk de vrucht van de ontmoeting tussen geloof en levenservaring. Je kan niet eens buiten het leven om geloven. En zoals geloof onze manier van leven bepaalt, zo bepaalt het leven onze manier van geloven. Nu en dan – en bij de een al meer dan bij de ander – brengt dat een vrucht van wijsheid voort. In een gedicht van de Engelse dichter John Masefield staat: “The days that make us happy make us wise” (de dagen die ons gelukkig maken, maken ons wijs). Ik geloof dat dit waar is want geluk is een intense ervaring. En al zijn we niet elke dag even gelukkig, toch blijft er van dat geluk iets diep in je binnenste achter en op sommige momenten komt dat als wijsheid naar buiten.

Of je wijs bent of niet hangt niet zozeer af van je verstandelijke vermogens. Het is niet enkel intellectuelen gegeven om wijs te zijn. Ik zou zelfs zeggen dat een zekere vorm van wijsheid voor hen onbereikbaar blijft, omdat ze de dingen te veel vanuit hun verstand benaderen. Wijsheid heeft veel meer met een levenshouding te maken. En om ook eens iets in het Frans te zeggen, citeer ik de Franse Nobelprijswinnaar voor literatuur, André Gide, die schreef: “Le sage est celui qui s’etonne de tout” (de wijze is hij die zich over alles verwondert). Ik betreur de mensen die zich over niets kunnen verwonderen. “Zij hebben wel ogen maar zij zien niet,” zegt de bijbel enkele keren over hen. Of ook: “Wie niet wordt als een van deze kleinen zal het Koninkrijk van God niet binnengaan”. Verwondering is een gave die in principe ieder mens is gegeven, maar er zijn factoren die kunnen verhinderen dat een mens zich nog kan verwonderen. Het kan aan je persoonlijkheid liggen of aan een teveel aan kwetsuren. Het kan oppervlakkigheid zijn of frivoliteit of een te groot wantrouwen waardoor je nergens nog van kan genieten. Maar een en ander is meestal wel te genezen. Verwondering kan je ook leren. Het is kwestie van een goede leermeester te vinden.

Vrouwe Wijsheid – zo leert de bijbel ons – is een eigenschap van God zelf, het is een manifestatie van God, zoals Jezus Christus of zoals de heilige Geest. Het groeien in wijsheid gaat dan ook samen op met het groeien in geloof. Het verwerven van inzicht in dat geloof is een van de wegen om tot wijsheid te komen. Nogal wat gelovigen vandaag de dag verwaarlozen die weg. Ze hebben genoeg aan het geloof dat ze vroeger hebben meegekregen. Maar die versheidsdatum is al lang overschreden. Ze zullen zich nieuw geloof moeten aanschaffen. Er zijn er die dat wel beseffen maar daarvoor naar een andere winkel gaan! Ook al bestaat onze winkelketen al zolang, hij is niet meer zo aantrekkelijk. Er ligt ook zo veel in ons magazijn: dingen die het waard zijn om van onder het stof vandaan te worden gehaald, maar ook dingen die we eigenlijk al lang hadden moeten wegdoen, maar het hoofdbestuur laat het niet toe … De leefbaarheid van onze winkelketen zal dus in grote mate afhangen van de initiatieven van lokale filialen, die zich daarvoor hopelijk door Vrouwe Wijsheid laten inspireren ...