**VIERING 10de ZONDAG DOOR HET JAAR**

**Zaterdag 10 juni 2023**

**GEVANGENIS PCB BRUGGE**

**Bij wijze van Toespraak…**

**Evangelie: Mt. 9, 9-13**

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

In die tijd trok Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: 'Volg Mij'. De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: "Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?" Jezus hoorde dit en zei: "Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”



**Waarom kom je hier op zondag je tijd verliezen met ons?**

Gisteren was ik te gast in de gevangenis van Ruiselede. Ik ging daar in gesprek met 25 gedetineerden en 20 mensen die van buiten kwamen. Ik werd gevraagd om te vertellen over mijn eigen verhaal. En in alle eerlijkheid gezegd: ik had het hier moeilijk mee. Ik wilde niet de 'succesvolle, geslaagde gast' uithangen voor mensen die in gevangenis zaten. Waar ik vandaag sta, dat heb ik niet zozeer aan mezelf te danken, maar aan mijn familie, mijn vrienden, mensen die mij hebben gesteund, de maatschappij die mij bepaalde kansen heeft gegeven - en vooral: ik heb veel geluk gehad.

Het werd uiteindelijk een geanimeerd gesprek met de mensen in de zaal. Tijdens het tweede deel van de namiddag moesten de gedetineerden aan tafels het gesprek aangaan met de mensen van buiten en reflecteren op wat ik zei en een aantal vragen voor mij voorbereiden.

De eerste vraag die ik kreeg kwam van een gedetineerde: "Waarom kom jij in godsnaam naar hier op een zondagnamiddag, om met ons in gesprek te treden? We dienen toch voor niets in de samenleving, en hebben geen stem. Waarom toch je tijd verliezen met ons?"

Ik zei: "Normaal gezien is mijn zondag heilig en voorbehouden voor de familie, maar net omdat ik hier mocht komen spreken heb ik toegezegd. Ik wil het gesprek aangaan met jullie, want jullie zijn ook een deel van deze samenleving, van mijn samenleving. Net zoals jongeren die uitgesloten worden; mensen in armoede; alleenstaande moeders enzovoort. Ik aanvaard niet dat we mensen opgeven. Integendeel zelfs, ik zie het als mijn taak om er te zijn voor mensen die uitgesloten worden. Bovendien ik ben vandaag een vrij mens en jij een gedetineerde, maar misschien kom jij ooit vrij, en geraak ik onherroepelijk vast in mijn bestaan..."

Verschillende gedetineerden kwamen achteraf naar mij toe, om te zeggen dat ze mijn inbreng inspirerend vonden. Ik liet hen weten dat ik zelf ook inspiratie bij hen had opgedaan. Ze hadden eerst zelf een half uur lang uitleg gegeven over het leven in de gevangenis. Ze hadden alles voorbereid en klaargezet voor mijn lezing, en ze zorgden voor koffie en taart voor iedereen.

Toen ik gedaan had met spreken kwam er een lang applaus en er gebeurde zelfs iets bijzonders voor mij. Eén persoon stond op en bleef maar applaudisseren. Hij keek links en rechts achter zich en zag dat hij als enige rechtstond en toch ging hij niet zitten. Hij bleef maar knikken en applaudisseren – stel je voor: allemaal speciaal voor mij…

Na het applaus ging ik achter de boekenstand staan en de mensen kwamen boeken kopen. De gedetineerde die daarnet zo lang bleef applaudisseren wam er ook bij staan. Hij wilde heel graag een boek kopen, maar hij had geen geld bij. Net achter hem zat een dame die hem zei dat ze heel graag een exemplaar voor hem had willen kopen. Hij wilde dat niet aanvaarden, maar ze bleef aandringen. Ik zag dat de gedetineerde geraakt was door deze kleine oprechte geste.

Voordat ik richting Brussel vertrok moest ik mijn identiteitskaart afhalen aan het onthaal. Daar zat een groepje van de mensen ook te wachten om hun identiteitskaart af te halen. Ik zag een dame die duidelijk emotioneel was. Ik kwam dichtbij haar en ik zei: "Dat doet iets met een mens hé, een ontmoeting met gedetineerden? En zeggen dat wij nu naar huis trekken, en dat zij hier achter blijven."

“Ik ben diep geraakt in mijn hart door wat ik hier vandaag heb meegemaakt", zei ze terwijl ze haar hand op haar hart drukte en intussen de tranen niet meer kon inhouden. Ik omhelsde haar en zei: "We hebben het vandaag nog een keer mogen ondervinden wat Martin Buber ooit heeft gezegd: “Er bestaan geen vreemde mensen – er zijn alleen maar mensen die wij nog nooit hebben ontmoet…"

(gelezen op de Facebookpagina van Bleri Lleshi - een in België wonend filosoof, schrijver en spreker van Albanese afkomst. Hij was op zondag 29 april 2018 te gast in het Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede voor het project Rondom Prison)

geert dedecker

vrijwilliger-aalmoezenier in de gevangenis PCB Brugge