***DE SLEUTELS VAN HET RIJK DER HEMELEN***

Op een dag gaat je dochter of zoon het huis uit om een eigen leven op te bouwen. Bij het vertrek zeg je heel spontaan: “ Neem je sleutels maar mee, hé, zo kan je altijd binnen” Waarom doe je dat? Misschien omdat je hen dat thuisgevoel wil meegeven, maar wellicht meest omdat je onvoorwaardelijk van je kind houdt. Als je onvoorwaardelijk van iemand houdt, is er ook onvoorwaardelijk vertrouwen. Als je op reis vertrekt en je geeft je sleutel aan een goede buur om voor het huis te zorgen , dan is er vertrouwen en vriendschap, anders doe je dat niet.

Zo is dat ook bij Jezus en Petrus. Er is een bijzondere band tussen hen. Petrus, de twijfelaar en dikwijls heel overmoedig en toch… Jezus kiest juist hem uit om de sleutels van Gods rijk te overhandigen. Raar toch, dat Hij juist zo iemand uitkiest? Maar Petrus heeft altijd spijt over zijn voortvarendheid. Steeds keert hij zich weer tot Jezus. Hij getuigt van zijn geloof als hij op Jezus’ vraag “ En jij, wie zeg jij dat ik ben?” antwoordt: “ Heer, Gij zijt de Messias!” Petrus drukt hier zijn geloof en vertrouwen in Jezus uit. Jezus van zijn kant noemt Petrus de steenrots waarop Hij zijn kerk zal bouwen. De sleutels overhandigen en verder Gods Rijk uitbouwen met die zwakke mens Petrus als voortrekker! Als dat geen blijk van vertrouwen is!

Het evangelie verkondigen en een samenleving opbouwen die daarnaar leeft, wordt aan mensenhanden toevertrouwd! Ook nu hebben wij, gelovigen, die sleutels in handen om de hemel hier al voor mensen te openen. We openen deuren van respect, vrede , liefde en trouw. We sluiten deuren van haat, wantrouwen, geweld en arrogantie.

En dat het ons niet lukt om altijd zo’n sleutelfiguur te zijn is diep menselijk. Maar we staan er niet alleen voor. We maken deel uit van een gelovige, christelijke gemeenschap. We mogen samen ‘Kerk’ zijn. En die rotsgrond waarop we staan en leven is stevig en onverwoestbaar: daar zorgt God voor.

(bij Mt.16,13-20)

Christine ( Pastorale Eenheid Emmaüs)