HOMILIE
**God in ons**

Lucas 15,1-32 en Exodus 32,7…14

**15 september 2019**

*Pol Hendrix*

Soms spreken de verhalen voor zich en kan ik mij beperken tot het belichten van één accent. Het schaap was verloren en werd weer teruggevonden. Het zilverstuk was verloren en werd weer teruggevonden. De zoon was verloren en is weer teruggekeerd. Drie parabels om te illustreren hoe God niemand verloren laat gaan. En in de eerste lezing was het volk het vertrouwen in zijn God verloren en het verhaal vertelt hoe Mozes God kon overhalen om zijn volk niet te vernietigen. Alsof God ook maar één moment met die gedachte zou hebben gespeeld! Wat de bijbel wil duidelijk maken is dat het niet God is die mensen kapotmaakt, dat niet God het opgeeft met de mens of dat het niet aan God ligt dat mensen soms het verkeerde pad opgaan. Integendeel, God is degene die actief achter de verlorene aangaat en nieuwe kansen geeft.

Dat gezegd zijnde moeten we wel beseffen dat het aan ons ligt dat nogal wat mensen God niet op die manier ervaren! Want als wij het wél opgeven met mensen, als wij wél mensen laten verloren lopen, als wij níéts doen tegen de vereenzaming of de verarming of de verdwazing, dan ziet men God in ons niet aan het werk! God manifesteert zich niet op bovennatuurlijke wijze! Dat is althans niet zijn doordeweekse manier van doen. God manifesteert zich in ons. Als wij in God geloven dan moet dat aan ons te zien zijn! Zijn Geest bezielt ons om steeds te kiezen voor wat goed is en waar. Zijn Liefde geeft ons de energie om er te zijn voor anderen, vooral zij die zo anders zijn dat we alleen met zijn liefde onze vooroordelen kunnen overwinnen. Als we meer in ons hebben van de verontwaardiging van de oudere broer dan van de barmhartigheid van de vader, dan vraagt dat inderdaad een inspanning.

Ik hoop dat ieder die op een of andere manier verloren loopt en uw pad kruist in u toch vooral iets van die goddelijke barmhartigheid mag ervaren. Wij kunnen niet altijd andermans problemen oplossen, maar we kunnen wel een richting aanwijzen waarvan we zelf geloven dat het een goede richting is. Soms kunnen we zelfs een stukje meegaan. En het gebeurt dat de ander tegenwringt of zelfs agressief uit de hoek komt, laat je onmacht dan niet in boosheid omslaan. Ik weet uit ervaring dat God niet op die manier in je aan het licht komt …