HOMILIE

**Op zoek**

Lucas 15,1-10

**11 september 2016**

*Pol Hendrix*

De herder die zijn schaap zoekt en de vrouw die haar zilveren euro vindt ... Het zijn geen *fait-divers* zoals ge die op tv ziet in ‘Iedereen beroemd’. Het zijn parabels die Jezus vertelt om iets duidelijk te maken van de hemelse werkelijkheid. Want, zegt hij, “zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben”. Die herder en die vrouw zijn beeldspraak voor God zelf. God legt er zich niet bij neer dat er één iemand verloren gaat; dus gaat Hij op zoek. En als Hij hem of haar heeft gevonden, dan is de vreugde groot. Dan pas is er reden tot vreugde, als allen weer samen zijn.

Je zou ook het beeld van een mooie legpuzzel kunnen gebruiken, een van duizend stukjes die je met veel geduld ineen hebt gestoken en op het einde stel je vast dat er één stukje ontbreekt. Dan ga je op zoek: je zet de stoelen opzij, kruipt op handen en voeten onder de tafel, je kiepert de zak van de stofzuiger om, doorzoekt de vuilnisbak met het restafval, zelfs de GFT-container ... tot je het stukje vindt. En als je het dan hebt gevonden – doorweekt met de saus van eergisteren en bedekt met schimmel – dan pas kan je al je dierbaren erbij halen en zeggen: Kijk eens wat een mooie puzzel ik heb gelegd! Zo is God.

Maar hoe zijn mensen meestal? Die gaan niet op zoek in het GFT. “Het is zijn eigen schuld dat hij tot afval is verworden. We zijn beter af zonder hem.” Dat zeggen ook de farizeeën en de schriftgeleerden. Zij zien het helemaal niet zitten dat Jezus aan tafel gaat met tollenaars en zondaars, dat soort dat bij hen niet binnenkomt. Die zijn bij hen afgeschreven, die moeten opgesloten worden of liever nog gekruisigd! En zo is het nog steeds. Onze gevangenissen en onze asielcentra zitten vol. Is onze rechtspraak meer dan een ‘strafspraak’ als zij niet anders kan zeggen dan: “ge moet zoveel betalen” of “ge moet zolang zitten”? Is een mens niet méér dan wat hij heeft misdaan? In hoeveel gevallen maakt de gevangenis van iemand een beter mens? Waarom kunnen wij niet op zoek gaan naar wat verloren is?

Overigens, is de kudde er niet mee verantwoordelijk voor dat er één schaap afdwaalt? Als wij wat meer aandacht voor elkaar zouden hebben, zou er geen enkel schaap afdwalen. En dan heb ik het natuurlijk niet over de beknellende aandacht van de sociale controle, maar wel over de liefdevolle nabijheid die geborgenheid geeft aan mensen en vooral het gevoel aanvaard te zijn in de gemeenschap ... Misschien wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, want zo ‘n gemeenschap is in voortdurende verandering: er zijn er die sterven, er zijn er die geboren worden, er zijn er die van elders erbij komen. Er zijn dan ook zo ‘n grote verschillen: verschillende opinies en achtergronden, verschillende geaardheden en voorkomens, verschillende culturen en religies ... En toch horen ze er allemaal bij. Toch wel. De tijd van de Witte van Zichem is voorbij. We leven nu in een veelkleurige tijd. Je kan die ontwikkeling niet terugdraaien, je kan daar geen barricades tegen opwerpen of muren bouwen ...

Natuurlijk kan je niet naast al dat terrorisme heen kijken. Daar ben je telkens toch even weer niet goed van. En dan gaat men op zoek naar de verantwoordelijken, niet om ze als verloren schapen terug naar de kudde te brengen, maar om ze te straffen. En natuurlijk kan men dit soort misdaden niet tolereren, toch mag men hier niet voorbijgaan aan de onverantwoordelijke houding van de grote economische en politieke *pieten* in onze wereld, die het terrorisme opwekken of duizenden mensen op straat zetten puur uit winstbejag. Ook zij zijn verloren schapen, schapen met zoveel wol dat die over hun ogen hangt, zodat ze niet meer zien over welke waarden en over welke mensen ze stappen. Zij maken miljoenen slachtoffers, maar daar reageert de wereld dan niet zo geschokt op. Zij gebruiken dan ook minder opvallende methodes en spelen gewoon het politieke en economische spel volgens de regels die zij zelf hebben opgesteld. En wij spelen het spel mee, bewust of onbewust. Als we er te zeer tegenin gaan, dan is dat in ons eigen nadeel. En we willen het nu eenmaal niet minder goed hebben, maar liefst nog béter! En zolang we dat niet afremmen, zullen er slachtoffers blijven vallen. De zwakste schakels het eerst ...

Verloren schapen: zolang we ze maar laten lopen, of ze opsluiten of ze slachten, is er geen reden tot vreugde. Dat leren we uit het evangelie vandaag. We mogen niet zoals de Farizeeën zeggen dat het goed is dat de zondaars uit de gemeenschap worden verwijderd; neen, we moeten hen zoeken en terugbrengen. Wie van ons is er zelf al eens niet het verloren schaap? Of het nu om een kleine misstap gaat, die voor anderen zelfs onopgemerkt blijft, of om een heel grote, die misschien ook niet wordt opgemerkt omdat men de macht en de middelen heeft om hem te camoufleren. Telkens als een zondaar zich bekeert, zegt Jezus, wordt de gemeenschap er beter van en is er reden tot vreugde. Maar hoe kan iemand zich bekeren als hij wegrot in levenslange opsluiting of koudweg wordt terechtgesteld? Maar laten we ons ook afvragen: Hoe kan iemand zich bekeren als hij gevangen zit in een systeem dat hemzelf rijker en vele miljoenen anderen armer maakt? Hoe kan iemand zich bekeren als hij rechtvaardigheid nastreeft door het plegen van de grootste onrechtvaardigheid die er is: iemands leven ontnemen? Wel, het is mogelijk: als anderen hem zoeken en bevrijden vanonder het puin van zijn eigen gelijk. Zo lijken wij op God, die het nooit opgeeft om te zoeken naar wat verloren was en nieuw leven mogelijk maakt.