HOMILIE

**Roepen om gerechtigheid**

Lucas 3,1-6 en Baruch 5,1-9

**5 december 2021**

*Pol Hendrix*

Is het u opgevallen hoe de lezing begon met een opsomming van alle hoge heren uit die tijd? Keizer Tiberius, landvoogd Pontius Pilatus, gouverneurs Herodes, Filippus en Lysanias, hogepriesters Annas en Kajafas? En dan … een sobere mens die leefde in de woestijn: Johannes, de zoon van Zacharias. Het is typisch voor de evangelist Lucas om de rijken en machtigen op hun plaats te zetten en op te roepen tot meer gerechtigheid. Johannes staat warempel tegenover hen en neemt geen blad voor de mond als het om gerechtigheid gaat. Alle kronkelpaden moeten wordt rechtgetrokken. Alles wat Gods komst in de weg staat moet worden neergehaald. En dan gaat het natuurlijk niet echt om bergen en kromme wegen, maar wel om de zondigheid van de mensen. Daarom predikt Johannes een doopsel ter bekering. Een onderdompeling in stromend water om zo je zonden ritueel af te wassen.

‘Het woord van God kwam over Johannes,’ schrijft Lucas. Zoiets wordt in het Oude Testament ook over profeten geschreven. Op die manier wil hij Johannes als laatste in de rij zetten van de oude profeten. Zo staat Johannes de doper met één been in het Oude en met het andere been in het Nieuwe Testament. Wat hij allemaal precies heeft verteld weten we niet, maar we weten wel dat hij de weg bereidde voor de komst van de Messias. Daarom wordt hij uiterlijk voorgesteld als Elia, want de joden geloofden dat vóór het aanbreken van de messiaanse tijd de profeet Elia zou weerkeren. Daarom kwam men ook massaal naar de Jordaan om zich te laten dopen. Iedereen wilde klaarstaan om de Messias te verwelkomen. Men verwachtte dat die Messias als een nieuwe David de Romeinse bezetter zou verjagen en de collaborateurs op hun nummer zou zetten. Die ellende had al lang genoeg geduurd.

Johannes sprak klare taal en dat kwam over. Men was zich wel bewust dat het niet enkel de Romeinen waren die verkeerd bezig waren. Er was onder de mensen ook een soort laksheid ontstaan op spiritueel gebied. Men liet zich wat gaan. Het verbond dat God met zijn volk had gesloten werd geen eer aangedaan. Men had JHWH uit het oog verloren en men nam het niet zo nauw meer met zijn geboden. Het was alsof de hemel gesloten was, alsof het Woord van God niet meer gehoord werd. De hogepriesters en de schriftgeleerden waren te veel met zichzelf bezig, zij hadden hun geloofwaardigheid verloren. Daarom zullen we volgende maand ook horen hoe Jezus bij zijn doopsel de hemel zag openscheuren en een stem horen die zegt: ‘Dit is mijn geliefde zoon’. Jezus zal wel niet de Romeinen verdrijven, maar hij zal er wel voor zorgen dat men in hem Gods aanwezigheid weer kan voelen. ‘Het Rijk Gods is midden onder u *(Lc 17,20v)*,’ zal hij verkondigen en dat maakt dat het aan ons ligt of het zal doorbreken.

Zowel Johannes als de profeet Baruch in de eerste lezing verduidelijken dat we gerechtigheid moeten brengen op aarde omdat er alleen op die manier ook echte vrede mogelijk wordt. Zolang man en vrouw niet gelijkwaardig in het leven kunnen staan, wordt hen geen recht aangedaan. Zolang armoede blijft bestaan, wordt aan mensen onrecht aangedaan. Zolang we in ons denken een onderscheid maken tussen wij en zij, blijven we anderen onrecht aandoen. Zolang mensen op de vlucht niet welkom zijn, wordt hun onrecht aangedaan. En dan horen we vandaag concreet hoe we dit moeten aanpakken. Geen excuses gebruiken om niks te hoeven doen, ons niet in bochten wringen om eraan te ontsnappen, niet de andere richting uitkijken om het onrecht niet te moeten zien. Gerechtigheid doen dus, telkens opnieuw, dat is de boodschap. Zo brengen we God aanwezig in onze wereld. Want elk excuus waarachter we ons verstoppen en elke uitvlucht die we gebruiken, is als een heuvel die moet geslecht worden. Onze kronkelpaden in ons spreken en handelen recht maken zonder omwegen! Onze medemens die onrecht wordt aangedaan in de ogen kijken, is als het diepe dal vullen dat ons van elkaar verwijdert.

De advent is de uitgesproken tijd om ons te bezinnen over onze bijdrage in het doorbreken van Gods Rijk. Hoe zal aan ons te zien zijn dat God is mensgeworden in deze wereld? Als we daar geen antwoord op durven geven, wat zullen we dan vieren met Kerstmis?

*(vierde alinea grotendeels van Welzijnszorg overgenomen)*