HOMILIE  
**Slechte katholieken**

Lucas 13,22-30 en Jesaja 66,18-21

**21 augustus 2016**

*Pol Hendrix*

Beide lezingen gaan in wezen over ‘identiteit’. Wij, Europeanen, hebben zelfs een identiteitskaart. Daar staat onze naam op en onze nationaliteit en nog wat gegevens die je via de computer kunt lezen. Maar veel wezenlijke dingen over onze identiteit kun je daar niet uithalen. Er staat niet op of we katholiek zijn. Er staat niet op of we supporter zijn van den Antwerp. Er staat niet op met wie we getrouwd zijn en of we kinderen hebben. Er staat niet op of we fan zijn van K3. Er staat niet op of we lid zijn van de socialistische partij. Er staat niet op of we regelmatig bloed en geld geven aan het Rode Kruis. Er staat niet op wie onze beste vrienden zijn en wie we niet kunnen uitstaan. Dat móét daar natuurlijk ook allemaal niet opstaan, maar dat maakt dat zo ’n identiteitskaart onterecht ‘identiteitskaart’ wordt genoemd. Onze identiteit heeft gelukkig veel meer facetten dan er op eender welk kaartje kunnen worden weergegeven. Meer nog: onze identiteit verandert doorheen de jaren.

Toch zijn mensen gehecht aan hun identiteit. Het bepaalt niet alleen wie zij zijn, maar ook met wie zij zich verbonden weten. Je zou denken dat een identiteit iets persoonlijk is, maar eigenlijk geeft zij aan waar je bij hoort. Dat zijn verschillende kleine en grote groepen van mensen. De manier waarop je met anderen verbonden bent, is ook heel verschillend, gaande van heel oppervlakkig tot heel diepgaand. De intensiteit van bepaalde verbanden is voor velen vergelijkbaar, maar er zijn er ook die per persoon erg verschillen. Je katholiek zijn bv. Voor sommigen is dat heel belangrijk, terwijl dat voor anderen eerder een papieren kwestie is. Naargelang de bron, zegt zo ’n zestig à zeventig procent van de Belgen katholiek te zijn, maar wat de godsdienstpraktijk betreft, ligt dat cijfer veel lager. Slechts vijf procent van de Belgen gaat ’s zondags naar de mis, maar daar mogen we ons niet op blindstaren, ook al doen de politiekers die vinden dat de kerk te veel geld krijgt, dat wel. Die zestig procent zelfverklaarde katholieken zijn wel op een of andere manier gelovig, maar zij betrekken daar de kerk slechts zeer sporadisch bij.

Laten we maar gewoon zeggen dat de meeste katholieken slechte katholieken zijn! De meesten hebben ook helemaal geen behoefte om een goede katholiek te zijn, laat staan dat ze zich er schuldig over zouden voelen. Maar dat zegt niks over hun geloof! Ik kom heel veel slechte katholieken tegen die proberen oprecht te geloven, op een persoonlijke manier. Zij hebben geen boodschap aan wat de kerk voorschrijft, maar proberen wel de evangelische waarden te integreren in hun leven. In zoverre zij die kennen! Het probleem is voor hen dat zij dat vuur van vorige zondag moeten missen. Hoe wordt de waakvlam van hun geloof brandende gehouden? Zij doen het met hun geweten, hun gezond verstand en hun buikgevoel en hier en daar vangen zij iets op waar ze ook wel iets mee kunnen. Deze ‘slechte katholieken’ vormen als zodanig geen groep en dus is dit geen identiteitskwestie. Zij kunnen natuurlijk wel groeien en veranderen en misschien komt er toch nog een nieuwe beweging op gang die velen van hen kan samenbrengen waardoor ze een volwaardige gesprekspartner worden in het levensbeschouwelijk debat.

De katholieke kerk heeft in onze samenleving een te smalle basis om met andere levensbeschouwingen in gesprek te gaan. Zij blijft te veel draaien rond haar eigen gelijk en haar anciënniteit, om het zo te zeggen. Terwijl zij oprecht zou moeten luisteren naar al die slechte katholieken, die tenslotte negentig procent uitmaken van alle ‘leden’ die zij meent te hebben! Waarmee ik niet wil beweren dat de meerderheid gelijk heeft. Het is immers geen goede zaak dat men afdwaalt van het joods-christelijke gedachtegoed, van Jezus Christus zelf, van de geloofsgemeenschap. Het is al erg genoeg dat de christenen die zich wél organiseren zo verdeeld zijn in verschillende kerken en splintergroepen. Het is belangrijk dat we sterk zijn om het gesprek met andere godsdiensten en vrijzinnigen aan te gaan. Wij moeten trouwens niet katholiek zijn om anders te zijn dan die anderen, maar wel om een basis te hebben om samen met de anderen de strijd tegen het kwaad aan te gaan. Joden, christenen, moslims, boeddhisten, vrijzinnigen, noem maar op; wij dragen allemaal het goede uit en kunnen elkaar op vele punten vinden, zeker als het gaat om vrede en gerechtigheid. Dus …

Dus moeten wij ons niet opsluiten in ons eigen kleine kringetje, in dat stukje identiteit waar we zo aan gehecht zijn. Want, zo leren de lezingen ons, het volstaat niet om een identiteitskaart op zak te hebben. Het volstaat niet om katholiek te zijn, als je manier van leven daarmee niet overeenstemt. Je kan maar beter een slechte katholiek zijn en een goed mens, dan een goede katholiek en een slecht mens. Maar, als ’t enigszins mogelijk is – en als pastoor kan ik niet anders dan te zeggen – streef er toch maar naar om een goede katholiek te zijn én een goed mens …