***SORRY***

Een peuter vliegt in de hoek. Hij schreef zomaar met potlood op de muur. Enkele tellen later komt hij met een beteuterd gezicht sorry zeggen. “OK. Als je het maar nooit meer doet”. Intussen verwijdert papa met water en zeep de laatste sporen van de muur. Probleem opgelost. Alsof het nooit gebeurd is.Was vergeven maar altijd zo makkelijk!

Dezelfde peuter vliegt weer in de hoek. Opnieuw schreef hij met potlood op de muur! Opnieuw komt hij sorry zeggen. Is vergeven dan nog zo makkelijk? Wat als dat zeven keer gebeurt? Of zeventig keer? Als we daar al moeten over nadenken, wat dan als iemand over ons roddelt of ons kwetst met woorden? Wat als iemand tegen ons liegt of ons vals beschuldigt van allerlei kwaad? Wat als iemand ruzie stookt en anderen tegen ons opzet? Kunnen we dan nog vergeven? Kunnen we dat zeven keer of zeventig keer?

En dan hebben we het nog niet over machtsmisbruik en bedrog, over moord en geweld, over oorlog en tirannie. Is vergeving dan mogelijk? Al is het maar één keer…?

We kunnen het maar blijven proberen. Bij de peuter, maar zeker ook bij anderen. We blijven proberen, zelfs meer dan vierhonderdnegentig keer! In de hoop dat anderen dat ook voor ons doen…

(bij Mt. 18,21-35)

Anne (Pastorale eenheid Emmaüs)