HOMILIE
**Bomen verzetten**

Lucas 17,5-10 en Habakuk 1,2-3; 2,2-4

**6 oktober 2019**

*Pol Hendrix*

Het gebeurt wel meer – dat hebben we trouwens de voorbije zondagen ook opgemerkt – dat Jezus bedenkelijke toestanden lijkt te aanvaarden. Hij klaagt ze niet aan. Als het hier over knechten of dienaren gaat, worden eigenlijk slaven bedoelt. Was Jezus zo ’n kind van zijn tijd dat hij de slavernij gewoon accepteerde? Het is een vraag waarop we geen antwoord kunnen geven. Maar het is ook een vraag die hier niet aan de orde is. Want het gaat hier niet over onze houding t.a.v. de slavernij, maar om een vergelijking: wij zijn áls knechten of slaven die doen wat van hen wordt verwacht, alsof wij tot niets meer in staat zijn. Maar, zegt hij, moesten jullie een geloof hebben, zo klein als een mosterdzaadje, dan zouden jullie bomen kunnen bevelen om zich in zee te planten. Denk m.a.w. niet te gauw dat je een groot geloof hebt en pak er al zeker niet mee uit. Het zal uit je daden moeten blijken hoe gelovig je wel bent!

Door zijn leerlingen te vergelijken met slaven wil hij hen natuurlijk aanzetten tot meer. Hij wil dat zij groeien in geloof. Zij mogen niet blijven steken in een systeem van regeltjes onderhouden, zoals de farizeeën en denken dat zij hiermee tot het kruim van het jodendom behoren. Zij mogen geen slaven zijn van hun godsdienst en wij ook niet. Natuurlijk kunnen wij ook slaafs opvolgen wat de katholieke kerk ons voorschrijft, maar hebben wij dan genoeg gedaan? Jezus gebruikt niet voor niets slaven als beeld, omdat zij geen enkele persoonlijke vrijheid hadden. Wie op die manier zijn geloof beleeft, gaat volkomen voorbij aan het visioen van het Rijk Gods dat de kern is van Jezus’ verkondiging. Dat visioen bevrijdt ons juist van een slaafs geloof dat ons zeker nooit bergen zal laten verzetten!

Over het visioen hebben we ook in de eerste lezing gehoord. Nadat de profeet had geklaagd over de miserie in zijn leven en in de wereld, geeft God hem de opdracht: ‘schrijf het visioen op zodat men het kan lezen’. Een vreemde opdracht in een tijd waarin bijna niemand kon lezen. Het gaat dan ook hier om een beeld. Zo lezen we ook in het boek Spreuken (3,3): “Mogen liefde en trouw je nooit verlaten; wind ze om je hals, schrijf ze in je hart” en bij de profeet Jeremia (31,33): “Ik ga een nieuw verbond sluiten. Ik leg mijn wet in hun binnenste, ik grif ze in hun hart”. Anders dan iets op te schrijven in een boze e-mail bv. is het schrijven hier bedoeld om iets voor de eeuwigheid te bewaren en er zelf zodanig mee vergroeid te zijn alsof het in je hart getatoeëerd staat. En je weet ondertussen dat het hart in de bijbel de kern is van het menszijn. Het gaat hier dus om een spirituele handeling. Het visioen moet heel je wezen doortrekken. Alsof je het hebt opgegeten, zoals de profeet Ezechiël of Johannes in de Apocalyps (Ez 3,1-3; Ap 10,8-11): ze eten de boekrol op en spreken profetische taal, want wat doe je anders met een visioen ...

Je moet natuurlijk geen profeet zijn om het visioen ter harte te nemen. Ieder die zijn geloof niet slaafs wil beleven streeft naar de vrijheid van de kinderen Gods. We moeten onszelf niet wijs maken dat het volstaat om een beetje mee te lopen. Geloof is een manier van leven, het veronderstelt een rechtvaardige levenswandel en trouw aan het visioen dat het evangelie ons verkondigt. Het vraagt geen extra inspanning vermits het een manier van zijn is. En als je geloof je dan toch nog in staat stelt om bomen te verplaatsen, zet ze dan niet in zee, daar kan je beter nog wat windmolens neerzetten.