***LAATSTEN ZULLEN EERSTEN ZIJN***

Het evangelie plaatst vanzelfsprekendheden en daarmee ook onszelf op de helling. Evangelie geeft geen zekerheid. Want niet omdat je hier geboren bent of omdat je samen naar school geweest bent, of omdat je samen gewerkt hebt of omdat je samen hebt gegeten of gedronken (ook in de eucharistie) heb je meer recht op het koninkrijk van God.

Maar wie liefhebben, wie delen van geld en tijd en energie en aandacht en talenten en kennis… zij komen in aanmerking, zelfs als ze van elders komen, van oost en west, van noord en zuid.

Zelfs als ze gevlucht zijn en alles hebben achtergelaten. Zelfs als ze aanvankelijk een andere taal spreken of zich anders kleden.

Zussen en broers, als ze delen en geven en meedoen en anderen graag zien, dan is er plaats voor hen aan de tafel in het koninkrijk van God. Wie zijn wij om tegen het evangelie in te gaan? Daarom, als je je leven verbindt aan het evangelie, kun je nooit een vaste benoeming krijgen en heeft niemand verworven rechten in het evangelie. De enige CAO die wij, gelovigen, kunnen afsluiten is die van iedere dag opnieuw te proberen elkaar te beminnen in woord en daad, en God te danken voor de kansen die wij krijgen. Er zijn dagen dat het lukt, en er zijn dagen dat het dik tegenvalt. Enkel de keuzes in de liefde en de kwaliteit van ons samenleven bepalen of wij bij de eersten of de laatsten horen. Niet waar we geboren zijn of hoelang we hier al wonen. Hoe was het ook weer? De enige vraag die aan het einde gesteld wordt zal zijn: ‘ Heb je bemind?’

Het is nooit te laat.

* 21e zdj-C \* bij Lc.13,22-30 \* door Filip Vanbesien \* past.eenh. Emmaüs – St.-Andries-St.-Michiels-Brugge