**Homilie op de 14e zondag door het jaar C: “Op zending met weinig bagage!”**

**(Lc. 10, 1-12.17-20)**

Tielt, 7 juli 2013

Af en toe zien we in het T.V.-journaal beelden van een overzetboot die kapseist omdat hij te zwaar geladen is: te veel mensen, te veel bagage. Dat gebeurt meestal in een Aziatisch of Afrikaans land. De beelden zijn schrijnend: mensen die verdrinken in de onstuimige zee en smeken om hulp.

Sinds lang is het een gemeenplaats de Kerk te vergelijken met een bootje, het bootje van Petrus.

Dat bootje van Petrus werd in de loop der tijden beladen met heel veel ballast, beladen met heel zware discussies en doctrinaire twisten onder theologen. Die onenigheden liepen meestal uit op het afkondigen van een dogma, een kerkelijk leerstuk, dat meestal voor gewone mensen onbegrijpelijk is.

Erger is dat ze dat bootje beladen hebben met veel morele principes en normen, die veelal niets te maken hadden met het evangelie of Jezus’ blijde boodschap. Integendeel! Die blijde boodschap werd een keurslijf, waarin mensen zich ongemakkelijk voelden. Het doet me denken aan het bed van Procrustes. Procrustes was een mythologische figuur met de bijnaam van een rover in Attica. De gevangen reizigers rekte hij uit op zijn bed als ze te kort waren en hun uitstekende ledematen zaagde hij af als ze te lang waren. Uiteindelijk werd hij door Theseus gedood. Te lang hebben de kerkleiders gehandeld als Procrustes. Geen wonder dat vele christengelovigen zich ongemakkelijk voelden en gebukt gingen onder tal van schuldgevoelens. Het geweten was bijzonder negatief en zegt ons vooral wat we niet mogen doen. Weet je dat 6 van de 10 geboden negatief geformuleerd zijn? Het zijn verboden: je mag niet vloeken, niet doden, geen ergernis geven, geen onkuisheid bedrijven, niet stelen of bedriegen, je niet bezondigen aan achterklap en liegen en niemands goed begeren. Vooral inzake het formuleren van seksuele spelregels was de Kerk bijzonder sterk en heel negatief. Je kent de historie van dat vroom kwezeltje dat fier was op het einde van haar leven in de biecht te kunnen zeggen dat ze nooit een slechte gedachte gekoesterd had. Waarop de pientere biechtvader zei: “Juffrouw, heb je ooit in je leven wel een goede gedachte gehad over menselijke seksualiteit? Heb je ervoor gezorgd dat aan jongeren de nodige voorlichting werd gegeven of heb je daarover angstvallig gezwegen en het probleem genegeerd? Heb je je eigen vrouw-zijn ontwikkeld tot schoonmenselijkheid of ben je verschrompeld tot een verwelkte bloem en een dor hart?”

Het geweten werd daardoor herleid tot een soort rood licht: “Opgepast! Er is gevaar!” Of het loerende oog van God, zoals je het nog kunt zien op oude prenten: “God ziet mij. Hier vloekt men niet!” Terwijl ons geweten veeleer Gods Geest moet zijn, die ons leidt naar wat God van ons verwacht: een spirituele G.P.S. Dat alles heeft veel onheil gesticht, heel veel scrupulositeit verwekt, vooral bij getrouwde mensen. Wij moeten dat betreuren. Je kunt nochtans vanuit het evangelie zoveel zinvols zeggen over de relatie van man en vrouw in het huwelijk: respect voor elkaar, vergevingsgezindheid, tederheid in de omgang, gezamenlijke bekommernis voor elke mens op je levensweg. Dat alles is zoveel zinvoller dan de bedmoraal, waaraan kerkelijke moralisten zich bezondigd hebben.

Te veel dogma’s, te veel verboden! En met een rugzak, zwaar van dogma’s en verboden, is het moeilijk lopen.

Misschien hebben we dat bootje van Petrus, de Kerk, ook te zwaar beladen met machtige structuren en met pracht en praal. Geloven en christen zijn kreeg zoveel toeters en bellen dat de kern van de evangelische boodschap nog maar nauwelijks werd gehoord en gezien. Gelukkig hebben we nu een nieuwe paus, die een heel andere koers vaart: los van uiterlijk vertoon, terug naar de kern van het evangelie. Terecht! Net als Luther in de 16e eeuw komt paus Franciscus op voor versobering en durft hij reageren tegen de misbruiken in de Kerk, zelfs in de Curie van het Vaticaan. Hij heeft de moed afstand te doen van wat de kerk zich in de loop der eeuwen ten onrechte toegeëigend heeft, maar wat haar niet toekomt: macht, aanzien, het monopolie van de waarheid, het altijd beter weten, enz… We moeten terug naar af, terug naar wat essentieel is, terug naar de zending die Jezus aan de 72 leerlingen gaf in het evangelie dat we zopas beluisterd hebben. Hij vroeg hun dat ze geen solospelers zouden zijn maar dat ze samen erop uit zouden trekken, zonder beurs, zonder reiszak: niet uit zijn op profijt, op geld, op invloedrijke relaties waardoor je misschien gemakkelijker een plaatsje krijgt in een katholieke instelling. Dat is reeds een sterke boodschap voor de mensen op onze dagen, die niets meer gratis willen doen. Ik hoor dat in sommige gezinnen kinderen betaald worden om hun kamer in orde te brengen of mee te helpen aan de afwas. En meer en meer hoor ik klagen dat sociale verenigingen geen vrijwilligers meer vinden, want ze worden er niet voor betaald.

Jezus zei ook aan Zijn leerlingen dat hun eerste woord moest zijn: Vrede aan dit huis! Wat een belangrijke boodschap! Er is zoveel onvrede, zoveel jaloersheid, zoveel oorlog en ruzie in onze wereld: in de politiek, in de gezinnen, in de wijde wereld. Wie door Jezus gezonden is moet de moed opbrengen te reageren tegen de vele boze geesten, die de maatschappij verpesten.

Jezus geeft aan Zijn leerlingen ook de opdracht de zieken te genezen. Ook in onze tijd zijn er veel zieken, meer dan dokters en verpleegsters aankunnen. En veel gezonde mensen worden ziek omdat onze maatschappij ziek is.

Om iets van Gods goedheid en vrede te brengen hoef je geen zware opleiding of training te hebben, wel een rugzak vol godsvertrouwen en apostolische ijver.

En dan komt op het einde dat prachtige woord van Jezus: verlies de moed niet als je boodschap niet aanslaat, als de mensen niet luisteren: “Schud dan het stof van je voeten”, zegt Jezus. D.w.z. veeg er dan je voeten aan. Je hebt geprobeerd. Je hebt je best gedaan. Maak je dus geen zorgen over het resultaat.

Dat is een troost ook voor elke predikant als hij vaststelt dat de mensen niet naar zijn sermoen luisteren.

Gabriël Buyse, pastoor-deken em. Tielt