HOMILIE
**Gepoft of verroest?**

Lucas 17,11-19 en 2 Koningen 5,14-17

**13 oktober 2019**

*Pol Hendrix*

Iemand die van een huidziekte was genezen, moest dat door een priester laten constateren, vooraleer hij zich weer onder de mensen mocht begeven. Jezus is wel erg wetsgetrouw wanneer hij de tien melaatsen op weg stuurt naar de priesters. Het merkwaardige is ook dat zij pas onderweg worden genezen, zonder dat Jezus in de buurt is dus. Als een van de tien ziet dat hij is genezen, keert hij terug naar Jezus. Maar is hij zo verstandig geweest om zich eerst aan de priesters te laten zien of kon hij zich niet inhouden en wilde hij eerst Jezus bedanken?

Het verhaal begint met de vermelding dat Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Wij weten wat hem daar te wachten staat en hij weet dat ook. Alles wat er onderweg voorvalt moet in het licht van zijn einddoel worden begrepen. Ook het feit dat deze tien melaatsen zijn pad kruisen. Het getal tien kennen we in de bijbel vooral van de tien geboden, maar ook van de tien scheppingswoorden, want in het scheppingsverhaal staat er tien keer ‘en God sprak’. Deze melaatsen zijn wel het tegengestelde van wat de scheppingskracht van God wil bewerken. Zij worden door de gemeenschap met reden uitgestoten, maar ook omdat men ziektes vooral als een straf van God interpreteerde. Dat krijg je wanneer je alles als de wil van God interpreteert …

Deze tien ‘misgeschapenen’ richten zich vanop een afstand tot rabbi Jezus: of hij zich over hen wil ontfermen a.u.b.! Zowat elke zondag bidden wij hier ‘Christus, ontferm u over ons’ waardoor het een formule is geworden die haar kracht verloren lijkt te hebben. En misschien hebben die tien melaatsen zelf ook wel gedacht: ‘baat het niet, schaden doet het ook niet’! En het lijkt alsof Jezus hen wegstuurt, naar de priesters, zonder dat hij ze had genezen. Maar ze nemen het zekere voor het onzekere en doen wat hij hen opdraagt. En zo gaan zij weg van de mens die de scheppingskracht van God uitdraagt naar de mannen die alles menen te weten over de tien geboden en er zelf nog 635 andere bij hebben bedacht.

Laten we aannemen dat negen van hen bij die priesters aankomen en daar een stempel krijgen die hen gezond verklaard en dat die ene zich onderweg heeft omgekeerd. Misschien is dat de echte genezing: niet alleen zijn lichaam werd gezond, maar ook zijn ziel, omdat hij zich omkeerde, bekeerde tot die andere kijk op God, zoals Jezus verkondigde. En het ‘Heer, ontferm U’ werd gevolgd door het ‘Eer aan God’ want luidkeels verheerlijkte hij God, zo staat er. Het was nochtans een Samaritaan. Herinner u dat Jezus eerder door de Samaritanen werd weggejaagd omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. De Samaritanen hadden het niet zo met Jeruzalem en de tempel. Maar deze Samaritaan liet zich daardoor niet tegenhouden. Wat zijn ontmoeting met die mens Jezus voor hem betekent, was wat echt telde voor hem.

Deze tiende melaatse voelde zich zoals de Syriër Naäman in de eerste lezing. Hij had de kracht van God erkend en wist dat hij voortaan geen andere goden meer zou aanroepen. De Samaritaan wordt een heraut voor de God van Jezus en die Jezus zegt tot hem: ‘Uw geloof is uw redding. Blijf daar niet in het stof geknield zitten, maar ga op weg!’ Er zijn redenen om aan te nemen dat Jezus met dat laatste bedoelt dat hij hem moet volgen naar Jeruzalem. Samen gaan ze op weg: Jezus omdat hij zijn zending moet volbrengen en de Samaritaan omdat de weg van Jezus nu ook zijn weg is geworden. Het zou verkeerd zijn te denken dat hij dat doet uit dankbaarheid. Hij doet dat omdat hij door zijn ontmoeting met Jezus een andere mens is geworden. Het is te vergelijken met de bekering van Paulus. Die zat eerst opgesloten in zijn vooroordelen t.a.v. de christenen en daarna is hij dé belangrijkste verkondiger van het jonge christendom geworden. ‘Ik kan niet anders,’ zei hij en zo zal ook die tiende melaatse het aangevoeld hebben.

Ik geloof dat er nog steeds mensen zijn die Jezus zo kunnen ontmoeten dat ze er andere mensen door worden. Hun geloof gaat groeien zoals maïs in de pan, tot het poft …! Maar tegelijk zijn er ook mensen die vastzitten in hun geloof, dat ze al zolang meedragen, maar dat niet wil groeien. Hun geloof is vastgeroest als oude zekerheden. Het is nochtans nooit te laat om Jezus echt te ontmoeten en zijn stem tot je te laten doordringen die zegt: ‘Ga op weg. Ik ga met je mee.’