**Homilie – Drieëntwintigste zondag door het jaar – jaar A 08.09.2002**

## Ezechiël 33, 7-9 / Psalm 95 / Romeinen 13, 8-10 / Matteüs 18, 15-20

Jezus van Nazareth is niet alleen een idealist, iemand die ons mooie dingen voorhoudt, neen, Hij is ook een realist. Hij kent de mens en zijn mogelijkheden, met zijn fouten en gebreken. Onze christengemeenschap is nu eenmaal geen reservaat van heiligen, ze bestaat uit mensen die regelmatig in de fout gaan.

Jezus was realist genoeg om niet te dromen van een kerk zonder interne moeilijkheden. En daarom schetst Hij een procedure, een soort draaiboek voor het geval er problemen rijzen in de gemeenschap. Een procedure die overal kan toegepast worden waar mensen met elkaar te maken hebben: in het gezin, op school, op het werk, in het verenigingsleven, want overal zijn er wel eens conflicten. Elke gemeenschap van mensen krijgt te maken met mensen die minder goed functioneren of die afbreuk doen aan de goede geest in de groep. Het komt ook in onze kerk en in onze geloofsgemeenschap voor.

*‘Als je broeder je iets misdaan heeft, …dan moet je hem dat onder vier ogen zeggen’*, zegt Jezus. *‘Als hij naar je luistert, dan heb je je broeder gewonnen’*. Je broeder of zuster winnen, redden…, daar gaat het Jezus om. En wel zo dat die broeder of zuster zijn gezicht niet verliest. Dus niet meteen aan de grote klok hangen. Niet meteen naar de grote baas stappen. Ieder mens is de aangewezen persoon om zijn medemens die dienst ‘onder-vier-ogen’ te bewijzen. Niet om die mens af te breken, maar om op te bouwen.

Maar als zo iemand dan niet naar je luistert? *‘Neem dan een of twee getuigen mee’*, zegt Jezus. Want het kan ook zijn dat jij je vergist in je oordeel, zie je kwaad terwijl er alleen maar sprake is van een ander soort goed dan jij in gedachten hebt. Dus beter met enkele mensen overleggen.

En als het met twee of drie mensen nog niet lukt, dan is het moment aangebroken om het voor te leggen aan de gemeenschap, aan de kerk, aan de leiding. *‘Als hij zelfs naar de kerk, de gemeenschap, niet luistert, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar’*, zo eindigt Jezus zijn draaiboek voor conflictoplossingen. Als je alles geprobeerd hebt om iemand erbij te houden, dan plaatst zo’n persoon zich zelf buiten de gemeenschap.

Is dat dan een verloren zaak? Zijn we dan ontheven van onze verantwoordelijkheid? Mogen wij zo iemand laten vallen? Kijken we dan naar Jezus hoe Hij met tollenaars en zondaars omging. Hoe op een bepaald moment zijn voorkeur uitgaat naar die tollenaar die achteraan in de tempel zijn gebed stamelde terwijl vooraan een farizeeër zichzelf de hemel in prijst. Hij aanvaardt ook uitnodigingen om bij tollenaars en zondaars aan tafel te gaan. Dus: ook al plaatst iemand zichzelf buiten de gemeenschap – maakt hij zichzelf tot tollenaar of zondaar – dan nog moet die mens kunnen rekenen op onze barmhartigheid en vergeving.

Als we heel die procedure bekijken, moeten we zeggen dat Jezus een goede psycholoog was. Hij wist wat er in de mensen omgaat. Maar Hij was ook een goed theoloog. Hij wist als geen ander wat er zich aan goddelijks afspeelt in het menselijk verkeer. We hoorden Hem zeggen: *‘Wat jullie zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn’.* Onze praktijk van vermanen en vergeven hier op aarde heeft dus zijn consequenties tot in de hemel. De echte vergeving van Godswege wordt pas voelbaar voor de mens als hij van zijn medemens vergiffenis heeft gekregen. Gods liefde komt door mensen naar ons toe, ook zijn vergeving en zijn barmhartigheid.

Dat aarde en hemel alles met elkaar te maken hebben, onderstreept Jezus nog eens door te zeggen: *‘Als twee of drie eensgezind iets vragen hier op aarde, dan zullen ze het verkrijgen van mijn Vader in de hemel’*. Aarde en hemel raken elkaar, het menselijke en het goddelijke zijn met elkaar verbonden.

Maar dan moeten we er wel alles voor doen om eensgezind te zijn. Dat is dan ook de bedoeling van ons samenkomen hier in de kerk: we mogen hier samen eucharistie vieren, het teken van eenheid bij uitstek. Mogen we zo voelen dat *‘waar twee of drie in Zijn naam samen zijn, de Heer zelf in ons midden is’*.

Ik blijf nog even stilstaan bij een zin van Paulus in zijn brief aan de Romeinen: *‘Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’*. In die zin vat de apostel de hele wet samen, want *‘de liefde vervult de gehele wet’*. God heeft in de tuin van Eden aan Adam maar één gebod gegeven, voor de rest was hij vrij (die boom en die appel, weet je nog wel). Met Paulus zouden we kunnen zeggen dat dit ene gebod het gebod van de liefde was.

En ook bij de grote kerkvader Augustinus horen we iets dergelijks: *Ama et fac quod vis* (‘Bemin en doe wat je wil’) zou hij in een preek gezegd hebben. Die zin kun je op allerlei manieren begrijpen, maar voor ons christenen gaat het hier duidelijk om de ‘plicht’, om het gebod tot liefde: een christen onderscheidt zich niet zozeer door w at hij doet, maar door hoe hij het doet en met welke bedoeling hij het doet: *‘Als maar in alles wat je doet, wat dan ook, de liefde aanwezig is!’*

En die liefde hoort dus zeker ook thuis in de broederlijke terechtwijzing!

*Jan Verheyen – Lier.*

*23ste zondag door het jaar A – 06.09.2020*

*(Herwerking preek van 8.9.2002 met aanvullingen)*