HOMILIE
**Een nieuwe hoed**

Matteüs 2,1-12

**3 januari 2021**

*Pol Hendrix*

“Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijne oude is versleten. Ons moeder …”. Waarom zou ze het niet mogen weten? Als iets nog niet tot op de draad is versleten, zal ons moeder het herstellen: het gat stoppen of er een lap op naaien of er een hoes over trekken … Alles wat binnen haar mogelijkheden ligt zal ze doen, vooraleer te zeggen: ge zoudt toch beter een nieuwe kopen.

Onze hoed, beminde gelovigen, hoe is het met onze hoed gesteld? Onze zondagse hoed, onze kerkelijke, onze katholieke hoed … Kunnen we daar nog mee buiten komen? … Onze hoed, beminde gelovigen, is uit de mode; daarmee kunnen we niet onder de mensen komen. Dat vinden tenminste die ‘mensen’. Het mag aan ons niet te zien zijn wat onze geloofsovertuiging is. Godsdiensten passen niet in de moderne samenleving. Ons beschavingspeil heeft het bestaan van wat voor God dan ook overbodig gemaakt. Het wordt als barbaars en debiel beschouwd te denken dat de mens nog niet tot de vrijheid gekomen is die hem in staat stelt zelf onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen echt en vals, tussen waarheid en leugen. De moderne mens heeft God op zijn plaats gezet: bij de sprookjes en de fabeltjes, al die verhaaltjes die met het echte leven niets te maken hebben. Onze hoed ligt in een doos op zolder en daar ligt een dikke laag stof op …

En de moderne mens, hij ploegt voort en ziet niet om, hij leeft en laat leven, hij plukt de dag en profiteert ervan. Maar op een dag wordt de moderne mens geconfronteerd met levensvragen en hij voelt een zekere kilte rond zijn hoofd. Een hoed zou misschien wel een goed idee zijn. Die oude hoed op zolder? Nee, die past niet meer. Een nieuwe hoed dan? Wat voor een hoed moet dat dan zijn? En de moderne mens gaat op zoek. Hij past een filosofische hoed en een therapeutische hoed. Hij past een exotische hoed en een erotische hoed … En elke hoed heeft wel iets, maar toch niet dat wat hij zoekt. Tot op een dag de moeder van de moderne mens die hoed van de zolder heeft gehaald en afgestoft op tafel gelegd. Toch die hoed dan maar eens opgezet? Warempel, in wezen is dat geen slechte hoed maar hij is zó uit de tijd, die vorm, die kleur, dat materiaal … ‘Dus, je vindt het een goede hoed,’ zegt de moeder van de moderne mens, ‘maar je wilt hem in een eigentijds kleedje?’ ‘Precies,’ zegt de moderne mens. ‘Maar zo ’n eigentijds kleedje moet wel recht doen aan de hoed,’ vindt de moeder van de moderne mens. ‘Het moet de essentie van die hoed naar buiten brengen. Men mag niet de indruk krijgen dat het om een andere hoed gaat.’ Wat voor een nieuw kleedje zal het dan worden?...

Ons geloof, ons godsbeeld, ons verstaan van de bijbel, onze liturgie, onze parochie … in een nieuw kleedje. We zijn daar mee bezig, u weet dat. We hebben nog een hele weg af te leggen. Het nieuwe moet nog altijd veel plaats laten aan het oude. Ze bestaan nu naast elkaar en er zijn ook vele tussenvormen. Dat wringt soms een beetje en kan wat verwarrend zijn. Een oud huis afbreken en er een nieuw voor in de plaats bouwen, dat is veel duidelijker. Maar als je ervoor kiest om een oud huis te renoveren, door de oude kern te bewaren maar de gevels te moderniseren, dan is dat niet voor iedereen evident. Vernieuwing is natuurlijk altijd punt van discussie, dat is onvermijdelijk. Iets anders – en dat is veel belangrijker – is de kérn van de zaak. In deze tijd is het voor vele mensen niet meer duidelijk wat we nu eigenlijk geloven. Sommige mensen laten zich wel eens ontvallen: ‘wat hebben ze ons in de tijd toch allemaal wijs gemaakt? Het lijkt nu zo anders te klinken in de preek, of je leest dingen die precies niet overeenkomen met wat wij vroeger hebben geleerd.’ ‘Wat moeten we nu nog geloven,’ roept men dan bijna wanhopig uit.

Het is natuurlijk zo dat de meeste mensen na hun twaalf jaar geen catechese meer hebben gekregen en dus ook geen geloofsinzichten die niet op het niveau van kinderen maar op het niveau van volwassenen zijn. De meeste mensen gáán niet naar de kerk. De meeste mensen lézen geen boeken of artikels over geloofszaken. En zij die dat wél doen, weten soms toch niet goed wat ervan te denken. Voor de mensen die vinden dat het tijd wordt dat ze daar iets aan doen, bestaan er verschillende initiatieven, verspreid in het kerkelijke landschap. U vindt ze via kerknet of Kerk en Leven. Onze bijbelgroep ontvangt u ook graag met open armen. Aan u de keuze … Laten we onze christelijke hoed met overtuiging opzetten en zo samen zoeken naar die andere weg langs waar wij op een even overtuigende manier kerk kunnen zijn voor en met mensen die bereid zijn om te geloven dat Jezus toch niet zo ’n stoffige figuur is en God toch meer is dan een hersenschim. Laten wij mét hoed vol vertrouwen het nieuwe jaar instappen!