**ST.-PAULUSKERK OPWIJK**

**HOMILIE**

2025-10-12

**DANKBAARHEID**

***Dankbaarheid is voor Jezus een grondhouding van de christen.***

Lc 17,11-19

Elke cultuur heeft eigen omgangsvormen. Veel mensen vragen hoe het met je gaat als ze je ontmoeten. In beschaafd Nederlands klinkt dat zoals “Hoe-ist?” In China vragen ze naar het schijnt onmiddellijk of je al gegeten hebt. Dat wil niet zeggen dat je onmiddellijk aan tafel kan gaan maar dat is de gewone openingsvraag.

Jezus verwondert zich in drie vragen dat slechts één genezen man is teruggekeerd om God te danken. Hij geeft hier geen les in beleefdheid of in omgangsvormen. Dankbaarheid is voor Jezus een grondhouding van de christen.

Wat is er gebeurd. Jezus heeft tien mensen genezen in hun lichaam. Hij heeft hen echter ook een nieuw leven gegeven. De tekst van vandaag begint met afstand tussen de mensen. De tien zieke mensen bevinden zich buiten het dorp. Ze zijn afgesneden van hun familie omwille van hun ziekte. Ook Jezus blijft deze keer op een afstand. Het is onderweg naar de priesters dat de mensen voelen dat ze genezen zijn. Ze kunnen terug naar huis, naar hun familie. Ze hebben opnieuw een leven. De afstanden vallen weg.

De boodschap van deze lezing is duidelijk: God overbrugt de afstand en is ons nabij. Hij schenkt ons het leven. Daar kun je enkel dankbaar voor zijn. God doet zelfs meer: Hij zal ons door de dood heen halen en opnemen in zijn liefde. Wat kunnen wij hem anders bieden dan onze dankbaarheid?

Met de vraag “Hoe-ist?” verwachten wij geen uitgebreid medisch rapport. Het is een formele vraag die onze interesse in de andere toont. Wat Jezus verwacht is geen formaliteit. Ons leven is in Gods hand, ook als wij sterven. Dat maakt ons dankbare mensen.