HOMILIE
**Zandstraler**

Marcus 7,1…23

**29 augustus 2021**

*Pol Hendrix*

Onreinheid, het was en is een grote bekommernis voor wetsgetrouwe Joden en ook wij hebben door corona geleerd om toch maar wat vaker onze handen te wassen of te ontsmetten. We beseffen heel goed dat door het dragen van een masker en afstand te houden we anderen beschermen en zo verantwoordelijk willen we toch wel zijn. Tegelijk beginnen we het toch ook wel een beetje moe te worden en kijken we uit naar nieuwe versoepelingen. Ook al zijn de vaccinaties nog volop bezig en worden mensen nog steeds besmet en ziek van het virus en zijn nieuwe varianten, toch blijkt men bereid het risico te nemen om eens goed uit zijn dak te kunnen gaan! Misschien zijn die reinheids-wetten van de Joden toch zo stom nog niet …

Jezus heeft dat ook nooit beweerd, maar hij klaagt wel aan dat de Farizeeën meer aandacht hebben voor de letter van de wet dan voor de geest ervan. Ze leggen mensen allerlei pietluttige regeltjes op, vooral om op die manier hun gezag te kunnen laten gelden, terwijl ze in hun hart ver verwijderd zijn van wat God van hen verwacht. Jezus had natuurlijk geen besef van corona toen hij zei dat niets de mens kan bezoedelen wat van buitenaf in hem komt. Maar hij had dat besef niet nodig vermits hij het over een ander soort bezoedeling heeft. “Wat úít de mens komt, dát bezoedelt de mens,” zegt hij en dan geeft hij een lange lijst onhebbelijkheden die het samenleven bemoeilijken. Wat kan ik daar als predikant nog aan toevoegen? Ik kan de lijst nog langer maken, maar zo creatief bent u zelf ook wel.

Wij begrijpen natuurlijk wel wat hij bedoelt. Wij worden onrein door onze misstappen, door ons egoïstisch gedrag, door onze betweterigheid, door onze wraak- en oorlogszuchtigheid. Wij willen onze handen wel vuilmaken als dat ons voordeel oplevert. Nu ja, ‘wij’, ik wil niemand beledigen, het is bij wijze van spreken, weet u wel. Toch zijn ‘wij’ gemakkelijk geneigd om toe te geven aan de kansen die zich voordoen, ook als die bedenkelijk zijn. U weet hoe mensen zijn: ‘als een ander dat mag, dan mag ik dat ook’. Onze onreinheid komt van binnenuit, zegt Jezus, omdat we ons geweten wel eens durven uitschakelen. Om nog maar te zwijgen over de onvoorwaardelijke liefde die God ons geeft en die wij zouden moeten uitdragen.

Als wij denken aan bevrijding dan denken wij aan het einde van de oorlog. Tegenwoordig willen we ook bevrijd worden van de corona-maatregelen, ook al moeten we daarvoor een prijs betalen. Maar bevrijding betekent voor mij vooreerst de kern van Jezus’ optreden. In woord en daad maakte hij mensen vrij van wat hen onderdrukte. En die bevrijding droeg hij op aan al zijn volgelingen. Eigenlijk zou elke mens zich geroepen moeten weten om bevrijdend met mensen om te gaan. Het is niet zozeer corona die ons onvrij maakt, maar wel onze eigen foute keuzes waardoor we onszelf of anderen adem afnemen. Hoeveel mensen zijn er niet op zoek naar een nieuwe adem of gewoon naar ademruimte omdat ze vastzitten in hun eenzaamheid of in depressie of in verslaving of in marginaliteit of in armoede?

Wie wil daar niet uit bevrijd worden? Als het onze zending is om bevrijdend met elkaar om te gaan, dan zullen we ons moeten ontdoen van onze onreinheden en dan heb ik het niet over propere handen tenzij dan in figuurlijke zin. Het spreekt vanzelf dat wij niet de onreinheid van anderen moeten afschrobben, maar wel degelijk ons eigen onreine hart moeten opblinken. Alhoewel, ‘opblinken’, we kunnen er beter met de hogedrukreiniger tegenaan gaan of met de zandstraler! We zullen nooit helemaal rein van hart zijn, maar we kunnen wel proberen liefdevol met elkaar om te gaan. Hoe zouden we anders ons hart kunnen zandstralen dan door anderen lief te hebben en vooral diegenen die onze liefde het meest nodig hebben? Dat vraagt een zekere waakzaamheid voor de signalen die anderen uitzenden.

Jezus mag ons, als geen ander, oproepen om onze onreinheid van hart te laten varen, omdat wij in hem een zuiverheid herkennen die ons zelfs zo ver heeft gebracht om hem als goddelijk te benoemen. Toch hebben wij met zijn allen iets van die goddelijkheid in ons, want wij zijn allemaal kinderen van God. Wij worden zuiver van hart geboren, maar het leven zelf kan al eens vlekken meebrengen. Dan weten we wat ons te doen staat. Als we voor de keuze staan: onrein of bevrijd, dan kiezen we hopelijk voor de bevrijding en die bevrijding bereiken we door de liefde, de beste zandstraler die er is …