**ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR A**

**GODELIEVEPAROCHIE ROESELARE– 29 / 30 juli 2017**

**Lezingen : 1 Kon. 3, 5.7-12 en Mt. 13, 44-52**

**Geert Dedecker**

**Inleiding op de lezingen**

Een hartenwens uitspreken – dat is het allereerste wat koning Salomo van God mag doen, nog voor hij goed en wel als koning geïnstalleerd wordt in het Rijk Gods. Inderhaast overloopt de Zoon van David in gedachten al wat hij mogelijk zou kunnen wensen: een groot paleis, een machtig leger, overvloedige rijkdom, een massa trouwe onderdanen, of misschien een goeie smartphone om op tijd te kunnen twitteren, trumpen, francken en tweeten... Maar na rijp beraad vraagt hij aan God: Weet je wat je doet, Lieve Heer, - schenk mij maar meteen een cadeaubon (of beter nog: een garantie-bon!) voor een luisterhart. Letterlijk staat er: Geef mij wat “lef”, wat zachte moed om een goede en wijze koning te kunnen zijn.

In het evangelie horen we dan weer over een gekke boer die omwille van een plotseling gevonden schat in zijn akker alles verkoopt wat hij bezit: zijn hooischelf en zijn geit, zijn stallen en zijn kippenhokken, zijn greep, zijn spade en zijn ploeg, zijn hofstee en zijn landerijen. Juridisch is er niets geregeld, en wat zijn vrouw daarvan zal zeggen en zijn kinderen, zijn boekhouder, zijn adviseur van de Boerenbond… – hij trekt er zich niets van aan. Want hij heeft ‘lef’, die boer. Hij heeft zijn hele hart verloren aan die wonderbaarlijke pas gevonden schat.

Zou het kunnen dat die gekke boer volgens Jezus een beeld is van God zelf, die ooit de aarde en de mensen heeft gekocht omdat Hij er zot van was, en er een hoge prijs heeft voor betaald? Een God die élke mens – jij en ik, en àlle mensen zondermeer, de zwaksten en de kleinsten nog het meest - in het oog heeft gekregen, en sindsdien hen allen naar waarde schat, hen eer-biedigt en hoog-acht – en er dus maar blijft in investeren…? Die gekke boer – waarempel: het zou wel eens God zelf kunnen zijn, maar dan incognito zoals zo vaak in de Schrift; de Herenboer van het Rijk Gods in camouflagepak…

Twee prachtige lezingen vandaag – we hebben ‘chance’! Wie oren heeft om te horen, hij luistere…

**Homilie**

Gode-lieve mensen,

soms, een enkele keer, wanneer ik bijvoorbeeld in volle vakantie gevraagd word om in een kerk als deze te preken, overvalt het me even. Daar gaan we dus nog maar een keer, denk ik dan. Ik mag het weer eens een keer proberen uit te leggen. Dat wat niet uit te leggen is. Dat wat door mijn vingers vloeit als stromend water. Dat wat zo genesteld en verweven zit in mezelf. Dat wat samen met mij langzaam ouder wordt, verandert, rimpels krijgt, verschrompelt soms, bedachtzamer wordt, meer verinnerlijkt. Dat wat toch altijd nog verwarrend blijft en mysterieus, en steeds meer schuchter en bedeesd om naar buiten te komen.

Dat alles waarvan ik niet weet wat het is, en of het wel écht bestaat, en hoe het uit te leggen is. Of ik dat eigenlijk wel kan, die uitleg geven. En of dat er zoveel toe doet…

Neem nu *God*. Ooit las ik in het seminarie hardop de gebeden mee met Zijn naam: *God, onze Heer; God, Almachtige Vader; God, Schepper van hemel en aarde…* Maar met de tijd is alles een stuk verschoven. De Grote God is kleiner geworden, en de kleine God wat groter. De Hoge God is dichterbij gekomen. God zelf is beeld-lozer geworden, terwijl ik soms in het dagelijks bezig zijn van mensen juist zoveel meer goddelijke beelden zie. De God-van-de-hoge-hemel is niets-zeggender geworden, terwijl ik bij momenten zoveel goddelijke woorden opvang van de mensen om me heen. Hij is leger geworden, terwijl de volheid van het Leven me soms overrompelt. Hij is machtelozer geworden, terwijl er soms in doodgewone mensen zoveel kracht te ervaren is. Hij is zoveel minder hemels, terwijl er zoveel goddelijks op aarde is. Misschien is *God* niet meer de juiste naam. En *Hij* al zeker niet. Het goddelijke past beter, het onzegbare, het Leven zelf.

God is een werkwoord geworden in plaats van een zelfstandig naamwoord. God brengt in beweging, God verbindt, God brengt stilte of onrust, God lacht, God ruist en bruist, God raakt je aan, God schreeuwt je toe vanuit een ander mens, God vloekt om zoveel onrecht. Uiteindelijk is God het Leven zelf dat telkens weer onstuitbaar doorbreekt. Het Leven dat onder mijn vel zit. Het volle Leven ook waar iedereen recht op heeft – het meest en eerst nog de rechteloze.

Soms adem ik bewust dat Leven in. En heel soms ademt Het in mij. Het onzegbare.

Het onzegbare.

Dat belt niet.

Dat blijft niet.

Het is er ineens – zomaar onverwacht.

Ga zitten dringen wij aan,

drink iets, maak het je gemakkelijk.

Maar daar is het nog maar pas,

en het gaat al terug weg.

God die even bij ons binnenkomt:

flitsen zijn het,

hooguit momenten

van ontroering en verwondering.

En dààr moeten wij het mee doen.

Dat simpele tekstje waarmee ik indertijd – heel lang geleden – mijn eerste godsdienstles van het jaar altijd begon. Als een schuchtere maar eerlijke geloofsbelijdenis:

Soms voel ik diep van binnen iets van God
ik wou dat ik die dingen op kon schrijven
maar als ´t naar buiten komt is het kapot
die dingen kunnen beter binnen blijven.

#### Uit Toon Hermans: ‘Fluiten naar de overkant’

Eigenlijk geloven de meeste mensen niet dat God zo dichtbij en midden in het leven is. De meesten denken dat Hij, àls Hij al bestaat, zeker ver weg en buitenaards moet zijn. Dat Hij misschien nog wel eens een zeldzame keer een boodschapper van een engel stuurt of vanuit de verte opbelt om te vragen hoe het met ons gaat… Maar dat Hij hier onder ons voortdurend aan het werk is, op zijn eigen bescheiden ‘incognito-manier’, dat Hij iedere keer voor mosterdzaadje speelt en voor gist-en-spiritus in het deeg, dat Hij mooie parels in onze akkers verbergt of bij momenten rondloopt als een milde zaaier - dat vinden de meeste mensen vreemd en onwaarschijnlijk. En daarom moest Jezus steeds weer gelijkenisjes vertellen, om te laten horen en zien hoe het er in het Rijk Gods aan toegaat. En ook een beetje, denk ik, omdat hij als predikant geregeld verlegen zat met het nog maar eens moeten uitleggen van die moeilijke dingen…

Gode-lieve mensen, mag ik zelf een schuchtere poging doen om één van die gelijkenisjes te vertellen die ik de voorbije weken in mijn logboek – het dagboek van een herdershond – heb opgeschreven?

Je moet weten: sinds kort mag ik af en toe voorgaan en preken in de gevangenis van Brugge. Er is een viering op zaterdagavond voor de vrouwen, en twee vieringen op zondagmorgen voor ‘Mannen 1’ en ‘Mannen 2’, de kort- en langgestraften.

Het is voorbij. Ik rij op zondag tegen de middag terug naar huis. En onderweg in de auto, aan mezelf overgeleverd, vraag ik mij af: Wat ben ik daar nu eigenlijk gaan doen? En heeft dat zin? Wat is nu dat goede nieuws, die blijde boodschap die ik daar wilde gaan verkondigen? En zou iemand er iets aan gehad hebben? Zouden ze me begrepen hebben zelfs? Hebben ze geluisterd? Heeft het hen ‘geboeid’..? (een wat onhandig woord natuurlijk, in deze context!) De vragen die een predikant zich altijd weer stelt na de gedane taak.

En al nadenkende realiseer ik me: ik heb vandaag en gisteren misschien toch hier en daar wat sporen van menselijkheid gezien in die kille, harde, haast onmenselijke sfeer van de gevangenis. Misschien heb ik zelfs op een paar momenten even God zien gebeuren. Een paar kleine gelijkenisjes waren het, niet meer.

Moet je horen: ‘Het Rijk Gods in de gevangenis van Brugge gelijkt op…’

* Dat kleine jongentje van nauwelijks anderhalf jaar dat vooraan op de eerste rij in de maxi cosi bij zijn mama zit. De hele viering lang zwaait hij en kraait hij naar mij – hij lijkt zondermeer alles te begrijpen wat ik zeg. Zelden zo’n enthousiaste misganger gezien! En wanneer ik een liedje laat horen (‘C’est l’ espérance folle…’ van Guy Béart – een prettige walsmelodie en een meezinger) wiegt hij waarempel lustig mee op de tonen van de muziek… Het kleine meisje hoop (een jongentje weliswaar in dit geval) van Charles Péguy waar ik zojuist over gepreekt heb…
* Een zestiger met een soort van grijze profetenkop op de derde rij, die de hele tijd met zijn rechterhand aan het hoofd bedachtzaam zit te luisteren; zich bij het horen van ‘Imagine’ van John Lennon ineens opricht en zachtjes begint mee te zingen van ‘You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one…’ Zijn medegevangenen in de kapel kijken verbaasd om – maar hij stoort er zich niet aan…
* D., de gedetineerde-muzikant die tijdens de communie ongevraagd en onvoorbereid zomaar op zijn keyboard rond datzelfde ‘Imagine’ begint te improviseren en bijna van geen ophouden weet (hij heeft er natuurlijk alle belang bij dat de viering zo lang mogelijk duurt – maar toch…)
* Die jonge kerel die mij bij het naar buiten gaan na de viering een hand komt geven en zegt: ‘Dankjewel Meneer Pastoor. Het was goed.’ En met een knipoog voegt hij er aan toe: ‘Ge zijt ne goeien gij, ge moogt hier gerust voor altijd blijven als ge wilt…’
* En dan het mooiste van allemaal. Op het moment dat ik wil beginnen met de communie uit te delen, springt één van de gedetineerden op de eerste rij ineens recht, komt naar me toe, en grijpt me bij mijn mouw. Ik schrik toch wel even – niet vergeten: we zijn in de gevangenis! Maar nee, ‘Vrees niet!’ - hij trekt me alleen maar resoluut mee naar zijn compagnon die al de hele tijd naast hem zit: een oude, bijna blinde man. En voorzichtig tilt hij de rechterhand van zijn makker op, maakt die wat open en brengt die tot bij mij, zodat ik er de communie kan in leggen.

‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt…’ heb ik zopas nog uit pure liturgische gewoonte gezegd in naam van alle aanwezigen en van mezelf… Ik had er geen benul van dat de Heer die ochtend zo incognito in de gestalte van een blinde gedetineerde oude man naar mij toe zou komen.

Gode-lieve mensen,

de Italiaanse schrijver Italo Calvino stelt dat er twee manieren zijn om niet te lijden onder het feit dat de wereld die we bewonen een hel is. De eerste valt voor velen het gemakkelijkst uit: die hel proberen te aanvaarden, en cynisch wachten tot je op het punt gekomen bent dat je haar niet meer voelt of ziet. De tweede manier vereist ononderbroken aandacht en gebed: zoeken wie en wat, midden in die hel, géén hel is, en dàt in jou laten voortbestaan, dáár ruimte aan geven. Het is niet simpel, zo’n levenshouding. Maar het is te leren, het is in te oefenen en over te dragen aan anderen – aan je kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld. Als je weet in welke grond wreedheid, haat en onverschilligheid wortelen – en dat weten we, dat is traceerbaar, analyseerbaar, historisch bestudeerbaar – en in welke grond mededogen en empathie, dan kun je een begin maken met een leven, een wereld waarin niet de leugen van de hel maar de liefde van de hemel regeert.

Zoek de zachte krachten op en wek ze tot leven, in jezelf, in anderen. Delf in een samenleving die overmand is door duisternis, de kostbare parel, de schat van het licht op. Van koning Salomo kunnen we het leren om dag na dag te bidden: Heer God, geef mij een luisterhart. Dat ik de sporen van menselijkheid én goddelijkheid mag blijven opmerken in alles wat gebeurt. Geef mij ‘lef’ genoeg om het uit te houden in de hel en in de gevangenis die deze wereld soms ook is.

Zo moge het zijn.

Geert Dedecker

Dienst Diaconie bisdom Brugge

en ORBIT West-Vlaanderen

* Voor het eerste stuk van deze homilie haalde ik nogal wat inspiratie uit een column van Ann Verscuren in TGL jg. 66, nr. 4 – juli/aug. 2010.