HOMILIE
**Waar is de tijd?**

Handelingen 5,12-16 en Johannes 20,19-31

**3 april 2016**

*Pol Hendrix*

**Waar is de tijd** dat het verhaal van het christendom een succesverhaal was, een tijd van groeien, van heldhaftig getuigen, van met velen samenkomen, eerst in het geheim en daarna in het openbaar, en dan moesten er steeds meer en steeds grotere kerken worden gebouwd ... En hier zitten wij nu in een van die vele kerkgebouwen, op enkele van de vele stoelen die hier staan! En dan nog niet eens op de voorste rijen! …

**Waar is de tijd** die de meesten onder ons nog hebben gekend, toen elke parochie een eigen pastoor had en een trits onderpastoors, toen er meerdere missen op zondag waren, om over de weekdagen en over het lof maar te zwijgen, toen er nog Eucharistische Kruistochten waren en Bonden van het heilig Hart, toen de jeugd- en volwassenenbewegingen tot grote bloei kwamen? Was het een mooie tijd? Zo ja, wellicht dan toch vooral omdat je toen zoveel jonger en vitaler was. De oorlog buiten beschouwing gelaten, waren er toen ook geen terroristische aanslagen. Het leven was een stuk eenvoudiger, maar ook zwaarder voor de meesten. De mensen waren met minder content, ze moesten wel, want zoveel van wat wij nu niet meer kunnen missen, bestond toen nog niet eens!

**Waar is de tijd** dat de godsdienstlessen op school nog echt godsdienstlessen waren en we de catechismus nog van buiten moesten leren? In de gewijde geschiedenis leerden we over de indrukwekkende verhalen van het Oude Testament, over Mozes met zijn stenen tafelen en over Isaak die net op tijd ontsnapte aan de offerdood en over Jozef de dromer in Egypte. Thuis werd er voor elke maaltijd nog gebeden en kinderen kregen een kruisje voor het slapengaan. Dat is hopelijk nog niet in álle gezinnen uitgestorven, maar het lijkt voor velen toch eerder iets van vroeger, een soort uitdovend cultureel erfgoed … Pratikerende katholieken lijken een uitstervende soort te zijn geworden. Straks gaan ze er misschien nog een reservaat voor oprichten, Paul van Vliet indachtig …! Met een kooi voor de laatste pastoor, speciaal uitgerust met een altaar en een biechtstoel. Daarnaast een kooi voor moeder-overste en de laatst ingetreden nonnetjes. En een kooi voor de laatste koster-organist. Een grote kooi voor het laatste kroostrijke gezin dat nog voltallig elke zondag naar de mis ging. Een kooi ook voor het laatste parochieteam met een lid jonger dan vijfenzestig. Een kooi voor de laatste parochiale vrijwilliger die een langer engagement niet uit de weg was gegaan. Het kan nog een uitgebreid reservaat worden, maar het zal wel niet lang kunnen blijven bestaan …

**Waar is de tijd** dat je met je gelovige signatuur nog tot de meerderheid behoorde? Voor alles wat naar godsdienst ruikt haalt men nu zijn neus op, want er zal wel een geurtje aanzitten. Op wie kunnen wij rekenen om hierin verandering te brengen, om onze geloofwaardigheid te herstellen, om een nieuwe wind te doen waaien die nieuwe gemeenschappen doet ontstaan? Waar komt het op aan? Waar is er iets te zien dat geloofwaardigheid uitstraalt? Want als de meeste mensen tegenwoordig allemaal *ongelovige Tomassen* zijn, dan zal er toch iets te zien moeten zijn! Wat kunnen we dan laten zien? Op wie kunnen we daarvoor rekenen? En wat gaat dat kosten? …

**Waar is de tijd** dat die vragen helemaal niet aan de orde waren? Nu moeten we die vragen wel degelijk stellen en moeten we durven investeren in mensen en nieuwe initiatieven. Dat begint met het leren aanvaarden dat de tijd van toen voorbij is, zelfs als daar nu nog overblijfsels van te zien zijn. We moeten geen palliatieve zorgen toedienen aan de laatste restanten van het zogenaamd rijke Roomse leven. We zullen keuzes moeten maken en kiezen is ook altijd een beetje verliezen en dat kan pijn doen. Maar kiezen is ook nieuwe kansen creëren, ruimte scheppen voor allerlei vormen van dienstbaarheid, van verkondiging, van samenkomen in gebed of in viering, van christelijke waarden in daden om te zetten, van het evangelie handen en voeten te geven. Moeten we terzake iets van de kerkelijke beleidsmensen verwachten of moet het van onderuit groeien? Aan beide zijden kunnen ze zich weleens vergissen en zitten ze wellicht ook vol goede bedoelingen. Laten we vooral het goede dat gebeurt erkennen en ondersteunen, volgens onze eigen mogelijkheden. Er zijn nu eenmaal altijd allerlei kleinmenselijke factoren in het spel, die kunnen ontmoedigen, maar dat mag niet verhinderen dat het goede ondertussen toch gebeurd!

**Waar is de tijd** toen Jezus nog langskwam en zei: “Vrede zij met u!” Toen we hem nog in levenden lijve konden zien en horen en zodoende tot geloof kwamen. Is dat al tweeduizend jaar geleden? De tijd vliegt. Het is alsof het gisteren was. Als zijn leerlingen heeft hij ons er op uitgestuurd om het Koninkrijk van God te verkondigen en zonden te vergeven. Steeds weer doorkruisten andere koninkrijken onze zending. Steeds weer bleek de zondigheid der mensen groter dan hun zondebesef. Toch moeten we blijven vergeven, want ze beseffen niet wat ze doen. Daarom moet ons geloof de drijvende kracht blijven die ons blijvend doet *leven in zijn Naam*.