**15 – 10 – 2017 Achtentwintigste zondag door het jaar A Dadizele**

 Goede vrienden,

Uitgenodigd worden op een feestje : *iedereen heeft dat graag,* zeker als het gaat om een uitnodiging die niet verwacht werd. Dan is ons reactie: *“ Ha, ze hebben toch aan mij gedacht, ze zijn me niet vergeten ! “* En dat is belangrijk: dat we niet vergeten worden,

**Dat iemand aan ons denkt.**

*En dan kijken we even naar de parabel die Jezus vandaag vertelt.*

De koning geeft een bruiloftsfeest voor zijn zoon, zijn dienaren nodigen honderden mensen uit, maar niemand wil komen.

Ze hebben geen tijd of geen zin, en sommigen mishandelen en vermoorden zijn dienaren zelfs.

 **Het is duidelijk wie die koning is** en welk feestmaal Hij geeft: **het is God de Heer,** en het feestmaal is, dat Hij zijn Zoon naar de wereld zendt om zijn Koninkrijk van liefde en vrede **te verkondigen** **en te beleven.** Maar het volk wil helemaal niets met zijn Zoon en zijn feestmaal te maken hebben, en daarom zendt Hij zijn dienaren er opnieuw op uit, deze keer naar de kruispunten van de wegen, waar ze zeker mensen zullen vinden die wél willen ingaan op zijn uitnodiging.

 *En als we dat verhaal vertalen naar vandaag ,* dan weten we welke mensen die dienaren op de kruispunten zullen aantreffen. Mensen die de weg zijn kwijtgeraakt, die het niet meer zien zitten. Mensen die niet meetellen, die voorbij gelopen worden.

 Vreemdelingen, armen, daklozen, zieken, eenzamen…

**Maar ook wij staan soms op zo’n kruispunt.**

Geen kruispunt op de weg, maar een kruispunt in ons leven.

Ook wij weten soms niet waarheen of waar naartoe.

We hebben problemen in ons gezin, in onze relatie, op ons werk, in onze omgeving. We weten niet wat we moeten kiezen.

Of we hebben te maken met ziekte en dood. We zijn onzeker…

 Op zo’n kruispunt, op zo’n punt waar we geen uitkomst meer zien, **komt God de Heer naar ons toe.** Hij nodigt ons uit aan Zijn tafel.

Hij biedt ons een feestmaal aan in zijn *Koninkrijk van liefde, van hoop, van vertrouwen, van VREDE.*

 Goede vrienden**, GOD HEET ONS WELKOM IN ZIJN HUIS.**

Jullie allen zijn hier welkom ! Elk weekend worden we uitgenodigd *aan de tafel van de Heer.* **HIER ontvangen wij Zijn vrede, Zijn lichaam, Zijn kracht, Zijn Geest !** Maar velen hebben geen tijd meer voor GOD.

 Goede vrienden, ik las deze week in Tertio een mooi artikel van Mark van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van kerk en leven.

*Hij schrijft:*

*“ We moeten naar een denkende kerk in onze verdwaasde wereld.*

**De geestelijke leegte is nooit zo groot geweest.**  Het Christelijke gebed vraagt niet dat God zou doen wat wij willen, maar dat wij Gods wil doen.

**God houdt zich op in de marge.** Daar waar de mens van de mislukking woont. De mens die uit de bocht vloog, die vergeten wordt, in al zijn breekbaarheid**. Ja, de MENS IS BREEKBAAR.**

 Ooit komen we allemaal in de marge terecht: *als we ziek zijn, oud, hulpeloos, of dement worden.* **GOD IS DAAR OM ONS OP TE VANGEN.** Daar moet de kerk zijn , in de rand, de marge, in de kwetsbaarheid. “ zegt Van de Voorde.

“ De kerk geeft ons vandaag onvoldoende geborgenheid, warmte en troost. **DAT MOET ONZE EERSTE PLICHT WORDEN !!**

*Een barmhartige kerk zijn, in een onbarmhartige tijd, een WARME kerk in een kille samenleving, een blije kerk in een droevige tijd, een denkende kerk in een verdwaalde wereld.“* Wijze woorden van Mark van de Voorde.

Goede vrienden,

Straks mogen we aanzitten aan de tafel van de Heer. LOF EN DANK.

Amen; Deo gratias. Diaken Frans Gheysen.