HOMILIE
**Schepping! Hoor je?**

Marcus 7,31-37 en Jesaja 35,4-7a

**5 september 2021**

*Pol Hendrix*

Jezus zit in het buitenland, nu ja, net over de grens, niet eens zo ver van het hem zo vertrouwde meer van Galilea. Het spreekt vanzelf dat ze ook daar over Jezus hadden gehoord, ook al geloofde Jezus dat hij enkel tot de verloren schapen van Israël was gezonden. Toch brachten ook daar de mensen hun zieken bij Jezus met de vraag om hen de handen op te leggen. Zo ook een doofstomme. Maar wat doet Jezus? Hij legt hem niet de handen op, maar neemt hem apart, buiten het zicht. Hij steekt zijn vingers in zijn oren, raakt met speeksel zijn tong aan, kijkt omhoog, zucht eens diep en zegt ‘Effeta’, wat voor hem een gewoon woord in zijn eigen taal is, maar wat voor de mensen ginder en voor ons als een toverwoord klinkt. ‘t Is ‘t een en ’t ander. We zijn nochtans van Jezus gewoon dat hij mensen geneest zonder gedoe. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat hij gewoon tot de zieke zegt: ‘Uw geloof heeft u gered’. Dat zegt hij nu niet want hij heeft hier niet met een gelovige jood te maken. Wellicht gedraagt hij zich daarom zoals al die andere kwakzalvers die er toen rondliepen – kwestie van aan de verwachtingen te voldoen …

Terwijl de man weer leert spreken, zijn de mensen vol lof over Jezus’ kunnen, maar hij verbied hun het voort te vertellen. Maar ja, hoe zijn de mensen? Ze schreeuwen het uit: ‘Hij laat doven horen en stommen spreken’. Dát hebben we daarstraks in de eerste lezing ook gehoord. Dat was een visioen dat de profeet Jesaja opriep om het volk moed te geven omdat ze al zoveel ellende hadden meegemaakt door oorlog en bezetting. De ogen van de blinden en de oren van de doven zullen opengaan, zegt Jesaja. De lammen zullen huppelen als hertjes en de stommen jubelen van vreugde. Dat zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat God zijn volk nabij is gekomen en daarom komen we die tekenen ook tegen in het evangelie want ook daar is God in Jezus zijn volk nabij gekomen. Maar het visioen beperkt zich niet tot wonderlijke genezingen; het spreekt ook van een nieuwe lente: beken zullen ontspringen in het dorre land, rivieren in de woestijn, alles wordt groen en vruchtbaar alsof er overal nieuwe bronnen verschijnen. Een veelvoorkomend visioen in de bijbel omdat er geen overschot aan drinkbaar water is in Israël. Omdat de zon daar zo kan steken, beschouwen ze ook een wolk als een teken van Gods aanwezigheid, want een wolk geeft schaduw en koelte.

Wij hebben het zo goed in dit bewolkte land, zelfs mét corona, dat wij geen tekenen zien van Gods aanwezigheid. Wij zien enkel maar wat ons tegensteekt. Dat is ons nadeel: dat hier zoveel te zien is, zoveel te beleven – zelfs mét corona – dat wij geen oog hebben voor de wijze waarop God met ons begaan is. Wij hebben geen boodschap aan een visioen met waterbronnen, want wij hebben kraantjeswater! Maar … hoe lang nog? Met de klimaatverandering staan wij er niet goed voor. We kunnen er niet langer zomaar op los leven en de schepping misbruiken zoals we dat gewend zijn. We zullen anders moeten gaan leven, zoals pater Versteylen destijds al verkondigde. De paus heeft het goed gezien waar hij schrijft: “Als de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden, is de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering”. Het is niet alleen een kwestie van minder co2 uitstoten en minder bomen kappen en minder water verkwisten; het is ook een innerlijke ommekeer die we nodig hebben. Het vraagt een mentaliteitsverandering, een nieuw besef van verbondenheid met de schepping.

Misschien zijn wij ook wel een beetje doofstom als het over het klimaat gaat. We willen het niet horen en we durven er niet over spreken, omdat we beseffen dat we ons moeten aanpassen, als we niet willen dat de mensheid voortijdig ophoudt te bestaan. De kerk is er zich al enkele decennia van bewust dat zij de wereld moet oproepen om de schepping te respecteren. Daarom vieren wij vandaag scheppingszondag opdat wij zouden beseffen dat God van ons verwacht dat wij zijn schepping zodanig beheren dat er leven en toekomst mogelijk is voor iedereen. Ook hierin moeten de sterkeren de zwakkeren bijstaan. Voor gelovigen is schepping meer dan de planeet die we bewonen. Schepping is een beginsel van ons geloof, een grondprincipe, een uitgangspunt voor onze eigen menselijkheid. De schepping is er niet enkel om ons heen, wij zijn er zelf ook deel van, het sluitstuk van de schepping zelfs. De mens is Gods kroon op zijn scheppingswerk en daar dienen wij ons naar te gedragen. Door met zorg om te gaan met die schepping in zijn geheel en met de mens in het bijzonder. Dan moet God zijn vingers niet in onze oren steken opdat wij zouden horen wat ons te doen staat!