HOMILIE

**Blote eva’s**

Lucas 19,1-10; Wijsheid 11,22 - 12,2

**30 oktober 2016**

*Pol Hendrix*

“In het begin was God helemaal alleen. En helemaal alleen stond Hij voor een dilemma. Hij zag dat zijn mooie schepping door de zonden van sommige mensen – notabene ook zijn schepping – werd beschadigd en vernield. Hij daalde af en vroeg de vromen: ‘Wat moet ik doen?’ ‘Dood de zondaars,’ zeiden de vromen. Maar God kon zijn eigen schepping niet doden. Vertwijfeld vroeg Hij aan de zondaars naar het waarom van hun daden. Ze zeiden: ‘Het is onze schuld niet. Wij hebben het kwaad geërfd van onze ouders en voorouders, van die Adam en Eva, U weet wel: die van *in principio*, in den beginne, die in het begin al geen principes hadden.’ God wist het ook niet meer. Maar in een droom verscheen Hem Vrouwe Wijsheid en ze sprak: ‘Koester de hoop die in U is; spaar de zondaars en hoop dat zij tot inkeer zullen komen.’ Toen God ontwaakte, lag er een wereld van verzoening voor Hem open.”

Zo maar een klein verhaaltje om aan te sluiten bij de eerste lezing van daarstraks, uit het boek Wijsheid – wijsheid, die in de bijbel weleens als vrouwelijk wordt voorgesteld. Aan die wijsheid heeft onze wereld grote nood, vindt u ook niet? We geraken er zo niet wijs uit ... En als we dan zo eens een stukje wijsheid horen dan is er ineens weer hoop, dan breekt de hemel weer een beetje open. Die Zacheüs, die dacht dat hij het had gevonden: om Jezus te kunnen zien, kroop hij in een boom. Maar van daaruit heb je geen goed zicht op Jezus, zo kijk je op hem neer. Daarom keek Jezus Zachëus uit de boom. Toen Zacheüs weer op de grond stond, kon de kat in die boom tenminste weer vrij ademen ... 't Is niet omdat je klein van gestalte bent dat je Jezus niet kunt zien als hij voorbijkomt. Maar we moeten het wel leren. En Zacheüs leerde het wel, toen hij de helft van zijn bezit aan de armen gaf. We kunnen Jezus alle dagen zien, we kunnen God alle dagen zien, maar je moet weten waar te kijken, want God kan zich goed vermommen. Willem Vermandere kan dit zo prachtig verwoorden en hij zal het me niet kwalijk nemen dat ik een stukje uit zijn optreden overneem (’t is al enkele jaren oud; dus moet je ’t hier en daar zelf wat actualiseren):

“Het is niet gemakkelijk om God te herkennen – ‘t is een meester in de camouflage – maar ik heb Hem gezien: Hij was bomen aan 't planten langs de autostrade. In de metro van Brussel heb ik ook eens een glimp van God opgevangen, vermomd in de gedaante van een zwarte moeder met een kind aan haar borst en een ander in haar schoot en er liep nog eentje weg en weer; dat was zo mooi. En in het spel van die Marrokkaanse kinderen op het voetpad in Molenbeek – meer dan een voetpad hebben ze niet om te spelen. Ik moet niet van Ieper naar Brussel gaan om God te ontmoeten: ik herken Hem als in mijn boerendorp in 't café vier boerenmensen gelukzalig zitten te kaarten met elkaar: daar ‘is Hij in hun midden’. Ik heb hem zelfs gezien deze zomer – ‘t was zo ‘n mooi weer – aan het strand in De Panne – één keer ben ik naar de zee geweest; verdomme, ik moest een keer meer geweest zijn, want ‘t was de moeite waard: plots komt daar in één keer uit dat water een blote eva gestapt. ‘God,’ zeg ik. Daar stond ik verslagen: ‘Maar, God, zo vermomd! G’ hebt dat goed gedaan, God’. Ik geloof niet dat God op zondagmorgen van deur tot deur gaat met een boekentas onder de arm om zichzelf te verkopen, dat geloof ik dus niet ...

Het zou natuurlijk te simpel zijn om God te herkennen in deze wereld, ware het niet dat de duivel een even groot en zelfs nog sluwer meester is in de camouflage. Zodanig dat de mensen die twee niet meer uit elkaar kunnen houden. Maar ik ga u een paar tips geven zodanig dat ge de duivel toch zoudt herkennen. Hij zit verborgen in al die reclamepanelen, waar niets waar is van wat er op staat, in al die politieke slogans die we in verkiezingstijden in onze bus krijgen. De duivel is de uitvinder van het allerwitste waspoeder – heel duidelijk –, hij is de ook altijd onzichtbare drugdealer, zeker de big boss van de hormonenmaffia en alleszins de grote chef achter heel die wapenindustrie. Hij is ook de die die op Mururoa de knop omdraait. Hij durft zelfs de naam van God schandalig misbruiken als hij de mensen een wapen in de handen stopt en hen doet uitschreeuwen: ‘Dieu le veut’, ‘Gott mit uns’, ‘With God on my side’. Dat is alleszins de duivel.”

Tot zover Vermandere, maar begrijp je wat hij wil zeggen: hij zegt het op zijn manier, maar ‘t is hetzelfde wat Jezus wilde zeggen heel zijn openbare leven door. Het goddelijke en het duivelse, we komen het allebei tegen in deze wereld. Hopelijk kunnen we het onderscheid maken en kunnen we dit onderscheid leren aan onze kinderen. En hopelijk zullen we niet te gauw reageren zoals die vromen uit het verhaaltje aan het begin, die zeggen: ‘Dood de zondaars’ of zoals diegenen uit het evangelieverhaal die morden: ‘Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’. Want er is altijd hoop. Er moet altijd de mogelijkheid geboden worden om zich te bekeren tot het goede. En die kans is groter als wij kunnen liefhebben zelfs wie ons schade toebrengt, zoals het evangelie ook oppert. Maar ja, wij hebben al zoveel energie nodig om zelf van het kwade af te zien, dat we voor een ander niet veel meer over hebben. We beperken ons daarom nogal eens tot het met de vinger wijzen ... naar blote eva’s en zo ... en priesters die daarover in hun preek vertellen ...