**21° ZONDAG DOOR HET JAAR - A**

**GODELIEVEPAROCHIE ROESELARE – 22 / 23 augustus 2020**

**Lezingen: Jesaja 22.19-23 - Matteüs 16.13-20**

**Inleiding op de lezingen**

Wat in de voorafgaande zondagen in de liturgie werd voorgelezen uit Matteüs:

* Hij tekent Zijn visie uit, Zijn visioen, zijn Grote droom van het Rijk Gods, waarvoor Hij Zijn leven wil geven. Hij vertelt, verbeeldt, laat zien, doet voor hoe Gods wereld er kan uitzien. Hij doet dat met een aantal dia’s, doorkijkjes, licht-beelden zei men vroeger, voorgesteld als in een soort power-point montage: een zaaier die onvermoeibaar zoekt naar een plekje goede aarde, onkruid dat opschiet tussen de tarwe, een vrouw die gist mengt in het deeg, een man die een schat ontdekt in een akker, een koopman die een kostbare parel koopt, een visnet met allerlei soorten vissen in… - 15° - 16° - 17° zondag door het jaar-A: gelijkenissen over het Rijk Gods.
* Hij beklemtoont daarna nog eens het GROTE KRUISWOORD-RAADSEL dat elke mens al levende moet oplossen, om mee te kunnen werken aan de realisatie van dat Rijk Gods – de twee dimensies die onmisbaar zijn om die Droom waar te maken:
* **Horizontaal**: de broodvermenigvuldiging, breken en delen wat je hebt en wat je bent. Geloven is een werkwoord.- 18° zondag door het jaar-A
* **Verticaal**: over water leren wandelen, en grijpen naar uitgestrekte handen die je zullen opvangen. Geloven is een kwestie van vertrouwen. Handenreikend en halsreikend uitzien naar Hij die op ons toekomt – 19° zondag door het jaar-A
* Ondertussen wijkt Hij altijd maar uit, weg van het centrum in Jeruzalem. Hij was er blijkbaar nog niet klaar voor… En in het grensgebied ontmoet hij een vreemdelinge, een Kananese vrouw, die Hem voorgoed bekeert, toe-keert naar ‘de mensen van overal en altijd’: ‘Vrouw, wat hebt gij een groot geloof…’ Zijn droom wordt ‘ontgrensd’, wordt opengebroken tot het inter-religieuze en wereldwijde niveau… – 20° zondag door het jaar-A
* Gedaan dan met uitwijken en uitweiden… Nu beslist Hij (mede gesterkt door die ontmoeting met de Kananese en haar ‘groot geloof’?) resoluut om naar Jeruzalem te gaan – 22° zondag door het jaar-A
* Maar eerst moet Hij nog afscheid nemen, delegeren en zijn sleutels afgeven aan Petrus. Met alle codes en wacht-woorden die er bij horen. Hij geeft Zijn droom voorgoed in handen van de Kerk… - en dat zijn wij. Wij krijgen de taak om mensen te verbinden en los te maken, te ver-los-sen in Zijn Naam – 21° zondag door het jaar-A

**De gok van God**

**prior Joost Jansen o.praem.**

Het is voor God een grote gok en voor Jezus ook. Je wilt dat er wat verandert in deze wereld en daar heb je mensen voor nodig. Je hebt nu eenmaal bij de schepping de mens vrij geschapen. Mensen zijn geen radertjes in een systeem, hoewel wij het er soms wel naar maken. Je hebt als Schepper de mens een eigen vrije wil meegegeven omdat die nodig is om ten volle lief te kunnen hebben, zo eenvoudig is het. Maar het blijft een grote gok.

Dat is het ook voor Jezus met de keuze van Petrus als anchorman van zijn nieuwe gemeenschap die Hij op het oog heeft. Natuurlijk zijn ze samen met de andere vrienden al anderhalf jaar met elkaar opgetrokken. Een soort noviciaat. Er is ook een korte ondervraging: wie zeggen de mensen dat Ik ben? Een beetje van die en een beetje van die, zeggen ze. Maar Petrus zegt: Jij bent de unieke Zoon van God, de Messias. Het is nu duidelijk: Petrus wordt de steenrots waarop die nieuwe gemeenschap gebouwd dient te worden. Wij weten meer van hem. Wij weten hoe weifelmoedig hij is. Wij weten dat hij zelfs zijn vriend, de Messias, verloochent. Wij weten dat Johannes wellicht nauwer verwant is aan Jezus en sneller doorheeft dat de dood op Hem, de Messias, geen vat heeft: hij zag en geloofde staat er in het Paasverhaal. En toch is het Petrus op wiens schouders de verantwoordelijkheid wordt gelegd. Hij krijgt de sleutels, vandaag zouden we zeggen: de inlogcode. Net zoals bij Eljakim, de zoon van Chilkia, uit de eerste lezing. Wat ge zult binden op aarde, zal in de hemel gebonden zijn. Een grote verantwoordelijkheid. Jezus neemt wel veel risico.

Hij kan niet anders wil hij de vrije wil van mensen respecteren. Zo zal het blijven in die nieuwe gemeenschap die zijn Kerk is. We moeten leren leven met het gegeven dat ieder verband, iedere parochie, iedere gemeenschap gedragen wordt door mensen die tekort schieten, die de zaak soms in diskrediet brengen, die tot grote hoogte kunnen klimmen maar ook heel diep kunnen vallen. En dat is allemaal kerk. Het is geen gemeenschap van zuiveren, hoewel die verleiding altijd op de loer ligt. Mooi met een kleine rest verder, maar ook dan speelt de beperktheid van mensen een rol. God en Jezus zijn een gok aangegaan en het antwoord erop is – denk ik – vertrouwen dat het met de hulp van Boven uiteindelijk goed komt. Met vertrouwen leer je ook om met de ups en de downs om te gaan. Om met de ons toevertrouwde verantwoordelijkheid om te gaan. Binden en ontbinden, en de hemel staat garant…

De hemel, God met zijn engelen en heiligen en met allen die ons in de dood zijn voorgegaan, lossen het dus niet voor ons op. De opdracht die Jezus aan Petrus meegeeft: wat je zult binden of ontbinden op aarde zal ook in de hemel gebonden of ontbonden zijn, komt letterlijk van de rabbijnen van zijn tijd. Jezus heeft het van een ander. Het is de uiterste consequentie van het toevertrouwen van de sleutels voor die nieuwe wereld, dat Rijk van God. Alles wat wij hier in het ondermaanse doen, bouwen en afbreken, uitnodigen en verstoten, gastvrij onthalen en elkaar de tent uitvechten, het wordt niet aangevuld of goed gemaakt of met verzachtende omstandigheden omkleed. Wat we doen aan goed of aan kwaad – en de hele ‘range’ er tussenin – heeft zijn weerslag op het meest fundamentele vlak: de hemel, die Ruimte en Liefde van God. En dat met al onze onafheid, onze kwetsbaarheid. Grandeur et misère, grootheid en ellende van de mens.

Petrus heeft de sleutels ontvangen, de inlogcode, en als een eindverantwoordelijke slim is dan delegeert hij of zij. In ieder geval worden wij medeverantwoordelijk gemaakt voor Gods nieuwe wereld, zoals een Bijbelvertaling het Rijk van God verwoordt. Een nieuwe wereld van God die steeds vernieuwd moet worden. Wij zijn dus met z’n allen aan zet.

Ik denk dat die gok van God, het risico dat Hij met ons neemt, een gecalculeerd risico is. Hoe verschillend we ook zijn, Hij heeft ons wel de tools, de sleutels, in handen gegeven om verschillen om te buigen tot aanvulling van elkaar. Verschillen kunnen uiteendrijven of kunnen juist zorgen voor verrijking van elkaar. Maar de verantwoordelijkheid voor die nieuwe wereld van God daagt ons uit.

**Deuren waar dringend nieuwe sleutels en goede portiers moeten voor gezocht worden**

***Deuren van opvangcentra voor asielzoekers,***

***Deuren van woon-en-zorgcentra***

***Deuren van vrouwenhuizen en vluchthuizen***

***de dubbelafgesloten deuren van de eenzaamheid***

***Deuren die bescherming bieden aan de weerloze***

***Deuren die de vluchteling behoeden***

***Deuren die niet ingetrapt mogen worden***

***Deuren die de vreemde gastvrij ontvangen.***

***Deuren die weet hebben van barmhartigheid.***

***Deuren die opengaan voor de ontheemde***

***Deuren die brood aanreiken aan de hongerige***

***Deuren die niet eerst kijken of je christen of moslim bent.***

***Deuren van huizen, scholen en gemeenschapshuizen***

***Deuren waar mensen aankloppen met hun vragen***

***Deuren waar mensen veilig hopen te zijn***

***Deuren die nieuwe ruimte aanbieden.***

***Deuren die in mijzelf zitten***

***Deuren die ik kan openen***

***Deuren die drempels naar de ander verlagen***

***Deuren van hoop die angst en wantrouwen ontgrendelen.***

Ken je dat oude kinderliedje?

 **‘Witte zwanen, zwarte zwanen
 wie wil er mee naar Engel-land varen?
 Engel-land is gesloten,
 de sleutel is gebroken.
 Is er dan geen smid in ’t land
 die de sleutel maken kan?**

 **Laat doorgaan, laat doorgaan,**

 **wie achter is moet voorgaan!’**

Bij dat liedje hoort ook een dans. Er wordt een soort poort gemaakt door twee kinderen, met hun armen omhoog. Iedereen moet er onderdoor en soms gaat de poort ineens dicht. Bij dit kinderspel en liedje dacht ik als kind altijd aan het varen met een boot naar Engeland. Later ontdekte ik echter, dat het hier eerder gaat over Engel-land, met dubbele ‘l’, en dat ‘varen’ in de Oudnederlandse taal betekent: ‘gaan’. Zo spreken we ook nog steeds over ‘hemelvaart’…

Maar het liedje gaat natuurlijk niet over Engeland, aan de overzij van de Noordzee, maar wel over Engel-land, het land van de engelen, de hemel-op-aarde, het Rijk Gods of het ‘leven in overvloed’, zoals Johannes dat noemt (Joh. 10,10). Het liedje vraagt zich af hoe je daar ooit komt en wie op deze aarde de sleutel ervan in handen heeft.

Er zijn verschillende versies van dit kinderliedje, maar steeds gaat het daarin om de gebroken sleutel, die dringend gemaakt en hersteld moet worden. Is Jezus van Nazareth misschien die gezochte man – geen smid, maar dan toch de Zoon van de timmerman! - ‘die de sleutel maken kan’?

In het laatste zinnetje (*‘wie achter is moet voorgaan!’*) zit het geheim en de ‘moraal van het verhaal’. De Zoon van de timmerman heeft ons geleerd: ‘*De laatsten zullen de eersten zijn’,* en ook nog: *‘Vele eerste zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten…’* (Matt. 19,30 en Luk. 13,30).

De levenshouding en –praktijk van Jezus hebben dat laten zien. Bij hem is de sleutel te vinden. Je moet doen wat hij heeft gedaan, zegt het evangelie voortdurend. Je moet zijn agenda, zijn programma uitvoeren. Dan komt ‘Engelland’ voor zeer veel mensen op zoek naar toekomst en leven zienderogen dichterbij…

God, de grote Smid van alle mensendorpen in de wereld,

vertrouwt ons vandaag de sleutels toe tot leven en samen-leven.

Met die sleutels van solidariteit, verbondenheid en mededogen,

van recht en van gerechtigheid,

mogen wij sleutelen

aan onszelf, aan onze kerken en gemeenschappen,

aan onze wetten en structuren.

‘Want ik ben gekomen opdat alle mensen

 leven zouden hebben –

 en wel: leven in overvloed’… (Joh. 10, 10)

Hier willen we bidden
tot de grote Smid van het leven
dat Hij zich zou ontfermen
over al onze gebroken sleutels,
over alle sloten die daardoor niet meer open gaan,
over al ons afsluiten, opsluiten, buitensluiten…

Ik vraag me af, lieve mensen:
de sleutels uit de twee verhalen
die we vandaag in de lezingen hoorden,
die van Eljakim en die van Petrus,
wat voor sleutels zouden dàt geweest zijn?

Stokoude verroeste exemplaren
van al even verroeste sloten
op deuren die al veel te lang gesloten bleven?
Sleutels dus die
om dringende renovatiewerken vragen
in de kerk en in de wereld?
Zijn het passe-partouts misschien,
lopers die àlle poorten en vensters openen,
frisse wind laten waaien,
die iedereen vrij maken en welkom heten?
Of zijn het van die kleine, venijnige sleuteltjes
die passen op één van de honderden kleine bewaarkluisjes van een locker

– zo’n grote metalen kast met allemaal aparte vakjes om je spullen in op te bergen,

Een kerk vol theorieën en wereldvreemde dogma’s
waarin je mensen veilig op kan sluiten?

Of is het de sleutel van een geheimschrift,
de code om bij de schat uit te komen,
waardoor de puzzelstukjes
plots in elkaar lijken te passen,
en er een nieuw licht valt
op de mensen en de wereld en de dingen?

Wat voor sleutels zouden dat toch geweest zijn?
Van Eljakim weet ik het niet zeker,
maar die sleutels van Petrus
waren in elk geval niét
van een sleutel-op-de-deur-kerk,
zo’n kant-en-klaar-en-opgepoetst geheel…
Hij had nog flink wat sleutelwerk aan die kerk,
onze Petrus,
maar hij had een goeie alaambak meegekregen,
en ’t was de zoon van een timmerman
die hem de stiel had geleerd.
Hij kon er dus wel tegen!

En wij?

Wij krijgen vandaag op onze beurt de sleutel in handen.

En het wacht-woord, de code om het slot open te maken

wordt verderop in het evangelie van Matteüs

nog eens extra meegegeven, in zijn 25° hoofdstuk.

De code is verborgen in het antwoord op vragen als:

‘Ik had honger, ik had dorst… Heb je mij gezien? En wat heb je gedaan..?’

Maar daar staat iets tegenover.

Als wij zoals Petrus durven belijden

‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’,

dan mogen wij niet alleen ‘sleuteldragers’

maar ook ‘sleutelkinderen’ zijn:
mensen die op om het even welk uur
thuis mogen komen
in dat huis waar Petrus de sleutels van kreeg.
Er ligt minstens altijd
een sleutel onder de mat
of op het afgesproken geheime plekje.
Binnen ligt er een briefje op tafel
met een warm WELKOM erop,
én de opdracht
om dat ook voor àndere thuiskomers te zijn,
voor àlle andere vroege of late thuiskomers van overal…

Zo moge het zijn.

**Gebed om ontferming**

Waar mensen de deur voor elkaar openzetten,
JA zeggen en liefde tastbaar maken,
daar kan ook God een beetje thuiskomen.
Daar willen we aan denken.
Daar willen we voor bidden.
Daar willen we aan werken.

Om troost ook voor wie verdriet heeft,
om kracht voor wie ziek is of moe,
om thuiskomst voor wie gestorven is.

God, Onnoembare,
de hoop die ons bezielt leggen we Jou voor,
in naam van Jezus
die ontelbare deuren heeft geopend
naar nieuw en voluit leven.
Laat ze een uitnodiging zijn
om mee te sleutelen aan jouw droom,
vandaag, morgen en elke dag van ons leven.
Amen.

**Voorbeden**

Voor onze politiekers,

dat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid

en zich inzetten voor een menswaardige samenleving.

Laat ons bidden.

Voor mensen in verantwoordelijke posities,

dat zij steeds ten dienste staan

van mensen en groepen in deze samenleving.

Laat ons bidden.

Voor kerkelijke verantwoordelijken en voor onszelf,

dat wij nooit nalaten het visioen

van een nieuwe wereld en een nieuwe aarde te verkondigen,

nooit nalaten te strijden voor gerechtigheid,

nooit de zorg voor weduwe en wees opgeven,

en altijd vol liefde en barmhartigheid zouden zijn.

Laat ons bidden.

God, Vader van alle mensen,

draag en voed ons engagement,

beweeg ons tot daden van liefde,

wees onze toekomst,

dit vragen wij u door Jezus, de Messias en onze Heer.

Amen.

samenstelling: geert dedecker