HOMILIE
**Vrijmoedig en toegewijd**

Marcus 6,7-13 en Amos 7,12-15

**11 juli 2021**

*Pol Hendrix*

Ik weet niet of u het weet, maar ik heb een devies, een lijfspreuk, en die luidt: “Vrijmoedig en Toegewijd”. Toevallig is die geweldig van toepassing op de lezingen van vandaag. Hoe stelt de profeet Amos zich op? Vrijmoedig en toegewijd. Hoe gaan de apostelen op stap? Vrijmoedig en toegewijd. Ze moeten wel, want ze mogen van Jezus niets anders meenemen dan een stok. Dat helpt bij het stappen, maar dat helpt ook tegen struikrovers.

Dat Jezus hen twee aan twee uitstuurt dat moet voor die eenvoudige vissers toch nogal wat zijn geweest. Nu moesten zij ineens gaan verkondigen, zieken genezen en zelfs duivels uitdrijven. Hun eerste reactie zal zeker zijn geweest: ‘Maar dat kúnnen wij toch niet!’ Dat zijn de dingen waarvoor iedereen naar Jezus kwam; hoe moesten zij dat voor elkaar krijgen? Hoe zouden wij reageren als Jezus ons dat zou opdragen? …

Wat is nu het punt? Hij verwacht dat wel degelijk van ons!... Het is de taak van elke volgeling van Jezus, van elke christen om het evangelie te verkondigen, zieken te genezen en duivels uit te drijven, om te beginnen uw eigen duivel! Het is uw duivel die u influistert: ‘Daar zijt gij veel te oud voor. Daar zijt gij niet slim genoeg voor. Dat moet ge aan de pastoors en aan de doktoors overlaten.’ En dan zegt u daarop: ‘Ge hebt gelijk’ …

Als de profeet Amos zich moet verdedigen dan zegt hij: ‘Ik ben een boer, maar God heeft mij van achter mijn beesten weggehaald en mij naar u gestuurd om als zijn profeet op te treden.’ En dat heeft Amos dan op geheel eigen wijze gedaan, zo goed zelfs dat hij nu een stukje van de bijbel is geworden. Als boeren en vissers het kunnen, waarom wij dan niet? En nu moet ge niet tegen mij zeggen: ‘God heeft u wel geroepen, maar ons niet!’ Zijt ge wel zeker?

Elke mens wordt geroepen om, indien hij gelovig is, van dat geloof te getuigen en vanuit dat geloof te leven en door dat geloof tot meer in staat te zijn dan hij had gedacht. De heilige Geest is er toch voor iedereen! Het is de Geest van God die u ingeeft wat ge moet zeggen en wat ge moet doen. Dat is in elk geval mijn ervaring en mijn geloof. Maar de kwestie is natuurlijk: hoe is het met uw geloof gestéld? Is dat echt zo klein? Toch niet zo klein dat ge er u niet achter kunt wegsteken!

Ik ben u natuurlijk een beetje aan ’t plagen. Maar, ge weet wat ze zeggen: al lachend vertelt een zot de waarheid! Ik ben er mij uiteraard van bewust dat de meeste gelovigen – échte gelovigen dan wel, niet degenen die doen alsof – wel degelijk op hun eigen manier hun geloof uitdragen. Misschien zelfs vrijmoedig en toegewijd. Maar tegelijk hebben velen ook een ‘te klein gedacht’ van zichzelf als gelovige. We zijn wel degelijk tot méér in staat!

Ik citeer een stukje uit het Lucas-evangelie: “De apostelen zeiden tegen Jezus: ‘Geef ons meer geloof!” Jezus zei daarop: ‘Als jullie een geloof hadden als een mosterdzaadje, dan zouden jullie tegen die moerbeiboom daar zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant je in zee” en hij zou jullie gehoorzamen’ *(Lc 17,5v)*. Ze hebben het niet gedaan omdat hun gezond verstand hen tegenhield en datzelfde verstand hebben wij ook.

Wij moeten natuurlijk geen bomen in zee planten, daar dient ons geloof niet voor! Maar ons verstand zit wel ons geloof in de weg. Je weet wel wat Elsschot schreef: ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren (…)’. Zo kunnen we ook zeggen: ‘Tussen geloof en daad staat beter weten in de weg en heel wat excuses’. En dan laten we de inhoud van dat geloof nog buiten beschouwing. We willen niet weten wat sommigen voor geloof laten doorgaan.

We moeten ons verstand natuurlijk niet uitschakelen, maar we mogen het niet gebruiken om ons geloof weg te duwen, wel om het te vormen. Alhoewel geloven toch grotendeels een manier van leven is: zonder angst en zelfzucht, maar wel vrijmoedig en toegewijd. Net zoals de profeet Amos en zoals de apostelen, althans wanneer ze ‘in hunne goeie’ zijn, want we kennen die ‘charels’ ook van andere verhalen, maar vandaag zullen we maar aannemen dat ze ook vrijmoedig en toegewijd konden zijn ...