19de zondag – A jaar (bij 1 Koningen 19 en Mt. 14)

Beste mensen,

De lezingen die wij vandaag te horen krijgen sluiten heel goed bij elkaar aan, al lijkt het op het eerste zicht niet zo te zijn.

Laten we de teksten even van dichtbij bekijken.

Eerst de ontmoeting met de profeet Elia voor wie het allemaal genoeg geworden is.

In de tekst die aan deze passage voorafgaat, vernemen we dat de profeet op veel weerstand en tegenkantingen botst en dat het hem allemaal teveel wordt.

Heel menselijk en heel herkenbaar. Je zou zonder probleem zijn naam door onze namen kunnen vervangen en ontdekken dat het verhaal over ons eigen leven gaat.

Want inderdaad, het kan ook ons overkomen: dat onze ijver voor de Heer - om Elia te citeren - onze inzet voor het goede en het ware, geen positief resultaat kent. Hoe goed we ook ons best doen, het lijkt wel of we steeds het omgekeerde bekomen van dat wat we beogen.

En dan wil je je terugtrekken. Zoals in de klassieke versie van de tekst staat: Elia trok een grot binnen en overnachtte er. Je terugtrekken in de eenzaamheid, terugplooien op jezelf; je van niets en niemand meer aantrekken. Je gaat slapen en je hoopt dat je nooit meer wakker wordt.

En dan die vraag: “Waarom ben je hier, Elia?”

Waarom doe je nu wat je doet?

En dan je verhaal mogen vertellen. Je hart mogen luchten en beluisterd worden, zonder veroordeling, zonder sussende woorden als “’t is allemaal zo erg niet” of “het komt wel goed”. Neen, niets van dat alles. Alleen een vriendelijke uitnodiging: ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg.” Kom uit jezelf, hou ermee op je te koesteren in je verdriet en je ontgoocheling, maar vertrouw je toe. Vertrouw je toe aan het leven, aan mensen, aan God.

En weet dat die verbondenheid je op een verrassende wijze kan overkomen.

In de eerste lezing vernemen we dat God niet in de storm was en niet in de aardbeving en niet in het vuur. Neen, God komt dikwijls geruisloos, bijna op kousenvoeten, ons leven binnen, vaak zonder dat je er acht op slaat. Je merkt het meestal pas achteraf: Hij was er en ik wist het niet.

Niet in de storm, zegt de eerste lezing.

Wél in de storm, leert ons het evangelie.

En dat is nu juist het mooie van de liturgie van dit weekend:

ze leert ons dat God ons in alle omstandigheden van het leven nabij blijft;

in de periodes van windstilte en in de stormen van ons leven,

als het vuur eruit is of in al zijn hevigheid brandt,

als de aarde beeft onder onze voeten of als het leven als water rustig verder kabbelt.

“Ik ben er voor jou, altijd.”

Je zou dit alles in de volgende bezinningstekst kunnen samenvatten:

Het kan je overkomen

dat je nergens meer heen wil

dan naar duisternis en donkerte,

dat een grot meer dan voldoende is

om ongezien en ongeweten

de nacht in te trekken

en gerust gelaten te worden

voor even

voor lang

voorgoed.

Het kan je overkomen

dat de storm door je hoofd en je hart giert,

dat je leven op zijn fundamenten davert,

dat het vuur van je woede losbarst

en dat God nergens te bespeuren valt.

Maar het kan je ook overkomen

dat een zachte kracht je wakker maakt,

dat je ondanks jezelf weer naar buiten treedt

en dat zijn Aanwezigheid je tot nieuw leven roept,

teder en zacht als een lichte bries.

Ook dat

kan

ook jou

overkomen …

Ik wens het ons allen van harte toe …

Mieke Kerckhof