HOMILIE
**Een tweede naïviteit**

Lucas 14,1.7-14 en Sirach 3,17…29

**1 september 2019**

*Pol Hendrix*

(in het kader van de bevrijdingsfeesten van Deurne én met doopsel)

Dit kleine kind in ons midden is voor ons een aanmoediging om klein te worden met de kleinen, want dat is pas ware grootheid, zeggen de beide bijbellezingen ons. We hebben trouwens geen reden om ons op te blazen, als we zien hoe de aarde en de mensheid nog altijd worden geteisterd door terreur en oorlog, door misbruik en uitbuiting, door allerlei politieke en economische belangen die voorrang krijgen op gerechtigheid en eerbied voor de schepping. We kunnen onze jongeren naïef noemen omwille van hun klimaatmarsen, maar zij mógen tenminste nog naïef zijn! Wij zouden beter een tweede naïviteit ontwikkelen in plaats van ons over te geven aan cynisme en eigenbelang. Onze planeet heeft dringend mensen nodig die nog durven geloven in het visioen, die zich nog willen engageren zonder winbejag, die hebben geleerd uit het verleden. Waarom zijn wij hier anders in deze omkadering samengekomen?

Dit gezin is niet naar hier gekomen om de bevrijding van vijfenzeventig jaar geleden te gedenken, maar om hun kind te laten dopen, zodat het wordt opgenomen in die grote mensengemeenschap die verbondenheid vindt in hun geloof. Maar niemand heeft meer belang bij deze gedachtenis, bij het concept bevrijding, dan dit eenjarige kind. Hij heet toevallig Noa, maar ik hoop dat hij later geen ruimte-ark zal moeten bouwen om daarmee op zoek te gaan naar een leefbare planeet. We zoeken volop oplossingen voor het toenemende water- en voedseltekort, voor het vluchtelingenprobleem, voor interne en internationale conflicten, maar toch willen we geen offers brengen. We geloven liever dat het allemaal zo ’n vaart niet zal lopen, althans niet zolang we zelf nog leven. Nemen wij dan echt niet de verantwoordelijkheid voor onze eigen daden waar latere generaties de gevolgen van zullen dragen?

In zijn gelijkenis speelt Jezus in op onze kleinmenselijke gevoeligheden. Hij doet dat niet om ze goed te keuren, maar om ons een spiegel voor te houden. Eerder dan kleinmenselijk te zijn dienen wij kleine mensen te worden. “Wie niet wordt als deze kleinen, zal het Rijk Gods niet binnengaan,” zei Jezus ook ooit. En dat Rijk Gods is het visioen dat hij ons voortdurend voorhoudt, een betere wereld, zoals God die voor ogen staat. Het vraagt inderdaad een tweede naïviteit om zoiets te willen en kunnen geloven. Profeten en kunstenaars kunnen ons helpen om te doen wat wenselijk is en niet enkel wat nog haalbaar lijkt. Zij kunnen ons bevrijden uit die harde korst die rond onze ziel zit, als wij maar willen zien en willen luisteren en willen leren en niet in ons eigen gelijk opgesloten blijven zitten. We zullen volgend weekend in Deurne weer bevrijding vieren, maar zonder het besef wat dat inhoudt. Het mag niet bij een historische gebeurtenis van vijfenzeventig jaar geleden blijven, het moet ons bereid maken om steeds weer bevrijd te willen worden van alles wat ons verhindert om kleine mensen te worden.

Wij moeten allemaal wel ergens van bevrijd worden. We hebben allemaal onze kleine kanten en onze grote zorgen. Uiteindelijk is het kwestie om de liefde te laten overwinnen. Dat kan maar als we klein worden, als we niet groter willen zijn dan een ander. Dat vraagt moed want het wordt door de wereld niet hoog ingeschat. Het veronderstelt om tegen de stroom in te varen, het veronderstelt het vinden van een tweede naïviteit. Noa en ik, we wensen het u toe!