HOMILIE

**… Luisteren …**

Nehemia 8,2…10 en Lucas 1,1-4; 4,14-21

**24 januari 2016**

*Pol Hendrix*

In beide lezingen wordt een boekrol geopend. In de eerste lezing las de priester Ezra voor uit de wet van Mozes (de eerste vijf boeken van de bijbel) en in het evangelie las Jezus voor uit de profeten. Wet en profeten vormen samen de kern van de joodse bijbel of van wat wij het Oude Testament noemen. In beide gevallen zijn de toehoorders onder de indruk. In onze tijd hebben *stand-up comedians* meer succes dan lectoren en predikanten die uit de bijbel voorlezen. Waar moeten wij ook tegenop boksen? Het aanbod in de media, in theaters, bioscopen en sportcomplexen is zo groot en zoveel opwindender of plezanter. Wie wil er nu horen voorlezen uit de bijbel? Daarenboven kunnen de mensen nu zelf lezen. In Jezus’ tijd kon bijna niemand dat en betekende het heel wat om iemand te horen voorlezen en als het dan nog goed werd uitgelegd ook, wat een sensatie, zeg!

Ook al is de bijbel het meest verspreide boek ter wereld, het bijbels analfabetisme is nog nooit zo groot geweest, waarmee ik bedoel dat weinig mensen nog vertrouwd zijn met wat er in de bijbel staat geschreven. Wij komen uit een tijd waarin het voor katholieken verboden was om zonder begeleiding in de bijbel te lezen. Het is nog niet zo lang dat het, onder invloed van de protestanten, door de kerkleiding wordt aangemoedigd om de bijbel te lezen. Maar nu dat het mag, wíl men niet meer! Vele mensen, ook gelovigen, vinden de bijbel een moeilijk en vermoeiend boek. Wat er in staat lijkt immers zo ver van ons af te staan. Het komt uit een andere cultuur en de teksten zijn zo ’n twee- à drieduizend jaar oud. Het is begrijpelijk dat de kerk eeuwenlang de gewone gelovigen heeft ontmoedigd om in de bijbel te lezen. Hoe dikwijls hebt u mij hier al horen zeggen dat je bij bijbelse teksten áchter de woorden moet zoeken naar de betekenis. Er komt nogal wat studie bij kijken, dat is waar. De bijbel geeft haar geheimen niet zo maar prijs. Maar áls je dan zover bent dat je kan begrijpen wat er staat, dan sta je telkens weer versteld van de rijkdom en de diepgang van dit boek. Dan wordt de bijbel waarlijk een open boek, dat je niet langer gesloten in de kast kan laten staan.

Ik zeg nu wel ‘open boek’, maar eigenlijk is de bijbel niet zomaar een boek, zoals “Vijftig tinten grijs”. De bijbel is eerder een kleurrijke verzameling geschriften van allerlei aard, die wel dit gemeenschappelijk hebben, dat zij als Gods Woord erkend kunnen worden. Dat laatste mag je natuurlijk niet letterlijk nemen, want dan neig je algauw naar fundamentalisme en fanatisme. Alle woorden zijn immers des mensen. Wij gebruiken woorden en beelden om te communiceren; we kunnen niet anders. Er is geen enkel woord (of beeld) dat goddelijk is. In de bijbel lezen we nochtans regelmatig dat God er aan het woord is en we vragen ons dan af hoe het komt dat wij Hem tegenwoordig nooit meer horen. Dat heeft vooral te maken met het spijtige gegeven dat de meesten onder ons verleerd hebben om het spreken van God te herkennen. We zijn ook zo oververzadigd met woorden (en beelden) dat het máár woorden (en beelden) zijn geworden, het ene oor in, het andere uit.

De meeste mensen gebruiken zelf zoveel woorden dat ze niet meer kunnen luisteren. Wie niet luistert, zal zeker Gods Woord niet horen. Ons luisteren staat te veel in functie van ons spreken. Hebt u trouwens al eens opgemerkt hoe verschillend de klank is van deze twee woorden? Hoe hard en scherp het woord ‘spreken’ klinkt en hoe zacht en gemoedelijk ‘luisteren’ wel is? Etymologisch is de basis van ‘luisteren’ het woord ‘luid’ en dat betekent in oorsprong ‘gehoord’. Luisteren verstaan wij als ‘aandacht toehoren’ en dat leidt soms tot ‘gehoorzamen’, als wij tenminste het gehoorde ter harte nemen. Maar als wij altijd zelf aan het woord zijn, hoe kunnen wij dan nog luisteren, laat staan horen wat God ons te zeggen heeft? Als mensen nu eens echt zouden beginnen luisteren, dus niet met de gedachte ‘wat heb ik daar nu aan’ of ‘hoe word ik daar nu beter van’, maar oprecht luisteren, niet alleen naar wat anderen zeggen, maar ook naar andere geluiden en niet in het minst ook naar de stilte … Dan ben je bezig met het zwaartepunt buiten jezelf te leggen, en dus niet met zelfbehoud of zelfmanifestatie of zelfverheerlijking. Dan pas ontstaat de ruimte om te bidden – overigens – en zou misschien God ook nog eens iets kunnen zeggen …

Mensen zijn niet alleen vervreemd van de bijbel, maar ook van het bidden. Zowel bijbel als gebed veronderstellen immers een luisterhouding. Zowel in de bijbel als in het gebed is het vooreerst God die spreekt tot ons. Als wij dan kunnen luisteren, dan kunnen we vaststellen dat zowel doorheen bijbelteksten als doorheen het bidden wij ons door God beluisterd weten en gemotiveerd om de juiste levenskeuzes te maken. “De vreugde van God wordt uw kracht,” hoorden we op het einde van de eerste lezing. In dezelfde zin eindigde de evangelielezing met “Het Schriftwoord dat gij zojuist hebt beluisterd is nu in vervulling gegaan”. Dan is Gods Woord helemaal niet meer ver weg, laat staan onbestaand, maar dan geeft het ons energie. Ik wens u allen een toenemende luisterbereidheid toe, want dan zult u ontdekken dat het Woord van God zoveel opwindender is dan “Vijftig tinten grijs” (al heb ik dat boek nooit gelezen en ga ik enkel voort op horen zeggen) ...