**Waarom zou ik niet …**

*Waarom zou ik niet …* ik heb geld genoeg, straks is ons geld niets meer waard, waarom zou ik niet kopen wat ik wil.

*Waarom zou ik niet …* ik heb een onweerstaanbare behoefte aan liefde, waarom zou ik ‘het’ niet doen, nu de kans zich voordoet.

*Waarom zou ik niet …* ik wil hogerop, ik ben altijd al heel ambitieus geweest. Mijn collega’s in de kou? Dat is hun probleem! Ik ben toch de beste. Waarom zou ik die kans niet grijpen.

Waarom zou ik niet … (vul zelf maar in).

De mens zit vol verlangen en begeerte. Een stem roept in mij: ‘Doen!’ - ‘ Kopen!’- ‘ Gaan!’

Men denkt: ‘Ik doe toch niemand kwaad!’ Wat is daar verkeerd aan? Wat met anderen gebeurt? Dat is hun probleem.

Zo is er veel consumptie en weinig delen, veel egoïsme en weinig liefde, veel ellebogen werk en weinig solidariteit.

**En de mens zal hoe dan ook zichzelf blijven verschonen**: “Maar ik doe toch niemand kwaad!” Dat is immers de belangrijkste norm: de anderen niet beschadigen. Voor de rest, ik mag doen wat ik wil, niemand heeft daar zaken mee. Dat is toch geen zonde!

Hoogmoed? - Hoogmoed zorgt ervoor dat je nooit onder een bepaald prestatieniveau komt.

Woede? – Ach kom, een goede colère doet deugd, je moet stoom kunnen afblazen.

Luiheid? – Komaan zeg, luiheid is niets doen, hoe kun je nu luiheid slecht vinden.

Daar heb je al drie van de klassieke zeven hoofdzonden. De overige zijn: afgunst, hebzucht, gulzigheid en begeerte. De mens zal zijn schouders ophalen en spottend zeggen: er is geen zonde zolang is de andere geen schade berokken. Wreedheid en overspel , ja dat zijn grote zonden! Die misdaden moeten streng bestraft worden.

De mens is echter vergeten dat wreedheid het gevolg is van uit de hand gelopen woede en overspel het gevolg van niet gecontroleerde begeerte. Woede en begeerte staan aan het begin van een misdaad. Woede en begeerte komen uit het hart dat pervers is. Het hart, de innerlijke mens zal woede en begeerte uit zijn hart moeten weren.

*Waarom zou ik niet …* alleen de gezonde innerlijke waarneming kan deze vraag beteugelen.

**Er is een gezonde innerlijke waarneming nodig om gezond en gelukkig te leven**. Deze innerlijke waarneming betekent aandachtig leven: hoe ga ik met andere mensen om? Hoe ga ik met mezelf om? Hoe ga ik met de dingen om? Men moet zichzelf goed leren kennen hoe men echt ‘van binnen’ is. Wat van buiten te voorschijn komt is het gevolg van de binnenkant. De binnenkant moet mooi zijn. Jezus zei: *“Wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat zijn de dingen die de mens onrein maken; niet met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein.” (Matteüs 15,19-20).*

Een **diepgaand gesprek** kan helpen om gezond en gelukkig te leren leven met zichzelf, met de andere en met de dingen. Een diepgaand gesprek is een hulp om een goeie kijk te verwerven op zijn ‘innerlijke”, op zijn hart. Een diepgaand gesprek is de vrucht van oprecht vertrouwen en liefde, een liefde die steeds zal toenemen: gesprek tussen man en vrouw, gesprek tussen ouders en kinderen, gesprek tussen broer en zus, gesprek met ware vrienden, gesprek met de Heer.

*(Lees daarover meer in: Gelukslessen van een abt. De benedictijnse weg naar een goed leven. Door: Christopher Jamison. Uitg.Lannoo)*