**TOESPRAAK BIJ HET AFSCHEID VAN PIETER-JAN STAELENS**

**IN DE PAROCHIEKERK VAN CHRISTUS KONING BRUGGE**

**ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2018**

Als evangelie werd gekozen voor Matteüs 25,31-40: ‘Al wat gij gedaan hebt voor een van de minsten van mijn broeders, dat hebt gij voor Mij gedaan.’

Advocaat Pieter-Jan Staelens, links op de foto na de terugkeer van de uitgewezen Navid Sharifi. Foto: rr

Goede mensen,

in het evangeliefragment dat voor dit afscheidsgebeuren gekozen is, openen we als het ware het ‘testament’ van Jezus van Nazareth, Zijn ‘laatste wilsbeschikking’, opgeschreven door notaris-en-evangelist-van-dienst Matteüs. Hij heeft die laatste wilsbeschikking van Jezus met zorg en grote nauwkeurigheid opgetekend naar het einde toe van zijn evangelie, vlak voor hij het tragische verhaal gaat vertellen over Zijn lijden en dood.

Dit staat in dat testament te lezen:

“Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Koninkrijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.

Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen, Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien, Ik was in de gevangenis en jullie hebben mij een bezoek gebracht.

Al wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van mijn broeders, dat hebben jullie voor mij gedaan. “ (Matt. 25, 34-36. 40)

Beste mensen,

Jezus van Nazareth was een merkwaardige meester en een eigen-aardige onderwijzer en leraar. Hij hield namelijk altijd alleen maar open-boek-examen. En Hij zette enkel maar punten op dagelijks werk, op oefeningen en praktijk. Straffer nog: Hij speelde altijd alle examenvragen open en bloot zomaar van te voren aan zijn leerlingen door. In feite was er bij elk examen dat hij opstelde (en dus ook bij het eind-examen van het ‘laatste oordeel’ waar het hier vandaag over gaat) maar één grote vraag, verdeeld in enkele kleinere puntjes: wat heb je gedaan voor de kleinste mens, voor de mens in nood, voor de stemloze en de rechteloze, voor hen die uitgesloten waren of zichzelf hadden uitgesloten. Heb je hen gezien? Heb je hen herkend? Heb je hen bezocht, heb je met hen gesproken? Heb je met hen naar recht gezocht? Heb je voor hen gepleit en gevochten, als een echte ‘advocaat pro deo’? En heb je in hun ogen, in de confrontatie met hen van aangezicht tot aangezicht, iets van Mij herkend..? Zo ja, dan ben je er door met grote onderscheiding. Zo neen, dan ben je grandioos gebuisd.

De Joodse filosoof Emmanuel Levinas heeft over dit evangeliefragment prachtig geschreven. Er is niets zo naakt als het menselijk gelaat, zegt hij. Het gelaat van de andere is ‘la nudité totale’ - naaktheid ten top, onbedekt en kwetsbaar. Het heeft in feite niets om het lijf, het is berooid en haveloos. En in zijn naaktheid kijkt het me aan en stelt me een vraag (‘Cela me regarde’ heeft in het Frans de twee betekenissen van ‘ik word aangekeken’ en ‘ik word aangesproken’, ‘het gaat mij aan’…)

De weerloze ogen van een ander mens roepen mij op en richten een dwingende eis tot mij: ‘Laat mij leven. Laat mij vrij zijn. Dood mij niet. Hou toch voor mij een laatste rest van eerbied. Doe mij recht en acht mij hoog…’ Die weerloze ogen zeggen mij: ‘Ik ben jouw gelijke, jouw broer, jouw zus. Kom naast me staan. Zie me. Probeer me te verstaan. Wees mij nabij, herken mij, ontdek mij als je lotgenoot. Veracht mij nooit, geef mij niet op.’ Elk gelaat van een ander mens spreekt mij toe met de aloude woorden uit de decaloog: ‘Gij zult niet doden’.

De diepste behoefte van élke mens is: door iemand gezien te worden. Wij moeten zo leren leven en samen-leven dat we elkaar oprecht in de ogen kunnen blijven kijken. Zo, dat niemand een nummer moet zijn, een geval of een dossier, maar altijd zijn menselijke waardigheid behoudt, een aangezicht heeft en respect krijgt. De Joodse traditie leert dat het studeren van theologie, het van buiten leren van bijbelteksten, het strijden over dogma’s, het tot in alle details uitvoeren van de juiste rituelen enz… in de godsdienst eigenlijk allemaal vrijetijdsbesteding is. Terwijl het aankijken van de ander een full–time opdracht is voor elke gelovige. Want…‘in de ogen van een mens staan meer woorden te lezen dan in alle boeken samen…’, zeggen ze.

# De God waar het in het evangelie over gaat, wordt alleen ‘ontdekt’ in de ontmoeting met de kleinste mens, de mens in nood. De blik van de weerloze mens is de plek van openbaarwording van God. Ja, het is zelfs de enige écht heilige plaats in heel de wereld. In elk aangezicht dat eenzaamheid, wanhoop, angst, vreugde of vervulling laat zien, ervaar ik een onbetwiste soevereiniteit. God is in het gelaat van elk ander die op mij een appèl doet. Hij is echt nergens elders te vinden of te lokaliseren dan in de absoluutheid van die blik. Die ultieme openbaring roept op tot mededogen en ontferming, tot eerbied en vertroosting.



Beste mensen,

vanuit mijn beschouwingen bij dit evangeliefragment kom ik direct terecht bij het leven en de dood van Pieter-Jan Staelens van wie wij hier vandaag node afscheid moeten nemen.

Eerst en vooral dit: niemand kan vooraf zeggen hoe hij zal sterven of wanneer, of het door ziekte of ouderdom zal zijn, door het noodlottige toeval of door het geweld van kwade machten om hem heen. Maar iedereen kan wel bepalen hoe hij wil leven en hoe hij leven wil geven in dienstbaarheid.

Pinchas Lapide, ook al een joodse filosoof, zegt ergens:

"Te allen tijde dient de mens de wereld zo te beschouwen, als ware ze voor de helft rechtvaardig en voor de helft schuldig. En die ene daad, die jij op dit moment op het punt staat uit te voeren, geeft de doorslag of de wereld rechtvaardig of schuldig verklaard zal worden, Op jou en je daad komt het aan, hier en nu. Daarvan hangt het af, wat er van de wereld wordt, van de zee en van het land, van de hemel en van de aarde en alle planeten samen."

Of, met de woorden van Huub Oosterhuis:

Zoveel is zeker:

sterven zullen we allen ooit.

Maar vandaag

en god weet morgen

kunnen we leven en graag zien

iemand voor iemand zijn

misschien

en het verschil maken, toch,

tussen onverwisselbaar uniek

en om het even

tussen dood en leven.

(Huub Oosterhuis)

Je hebt van je ouders een prachtige voornaam gekregen, Pieter-Jan. Een échte ‘roep-naam’ eigenlijk. Met die schitterende combinatie en evangelische connotatie van enerzijds de sterke rots die Petrus-Pieter was (een man op wie je een kerk kon bouwen, en aan wie je zonder voorbehoud de sleutels van het Rijk Gods durfde toevertrouwen), en anderzijds met iets van de zachte ogen en de trouwe vriendschap van de jongste leerling Johannes – Jan, de enige die op het einde niet weggelopen is van onder het kruis.

En in je werk als advocaat was je dan helemaal jezelf en op je ‘paasbest’ – je was daar zondermeer een ‘Staelens’, ‘als van staal’ dus: onwrikbaar en onverzettelijk wanneer het aan kwam op het zoeken naar rechtsbijstand voor vluchtelingen, vreemdelingen en afgewezen asielzoekers. Je hebt soms dag en nacht gezocht naar het kleinste gaatje in het ingewikkelde net van regels en reglementen die het voor mensen moeilijk maakten om hier te mogen zijn en hier te mogen blijven – je was op jouw manier een ‘mensenvisser’, een opstandige ‘paasmens’, een vechter en een vastbijter, die weerloze mensen recht hielp en recht gaf – een serieus ‘Block’ bij momenten aan het been van de politieke macht en de publieke opinie.

Ik heb zelden een eenvoudiger en meer bescheiden advocaat ontmoet als jij, Pieter-Jan. Man van niet veel woorden (wat ‘raar’ is voor een advocaat), met iets van een dromer in je hoofd en van een zwerver in je baard en in je haren, ontroerend jong in je verschijning, en tegelijk adembenemend volwassen in je denken en doen. Zo kinderlijk-naïef gedreven in je idealen, en tegelijk zo stiel-vaardig en beroepsbekwaam in je strijd en inzet.

Zelf heb ik je nauwelijks enkele keren ontmoet – maar dat was genoeg om te weten wie je was en waar je voor stond. Je bleef voor mij – ook van op afstand - een bondgenoot en een vertrouwenspersoon, een houvast en referentiepunt in mijn eigen (bescheiden) dienstwerk voor Diaconie en ORBIT West-Vlaanderen.

Pieter-Jan, het is tragisch wat met jou is gebeurd. Maar hoe dan ook - je hebt waarachtig niet voor niets geleefd, en je bent niet voor niets gestorven… ‘In het vaderland van de solidariteit zijn er geen vreemdelingen’, zegt de Urugyaanse schrijver Eduardo Galeano ergens. Naar dat vaderland ben jij nu voorgoed vertrokken.

Bedankt voor wie je was en bent en blijven zult,. En wij doen voort – je mag er vast op rekenen. Met in ons geweten de rusteloze Stem van ieder mens die roept om hulp en zoekt naar recht – de Stem die ook tot op het laatst als een specht aan jouw gehoorbeen heeft geklopt. En met hopelijk in ons hart iets van de wijdsheid en de rust van de natuur in Zuid-Afrika,waar jij je wilde aan laven af en toe, tot in je laatste uur. Wij die hier nu wat verweesd achterblijven, wij beloven jou ten stelligste dat we - meer dan ooit – zullen blijven zoeken naar recht en zullen blijven investeren in verbondenheid.

Mag ik deze toespraak beëindigen met de tekst van een lied van Stef Bos, die andere halve ‘Zuid-Afrikaner’:

**Wiegelied Van Die Weskaap – Stef Bos**

Jaag de schaduw van de muren
Jaag de spoken uit mijn hoofd
En laat alles eeuwig duren
Wie ons liefheeft gaat niet dood

Hou de wolven op een afstand
Hou het vuur aan in de nacht
Maak van al mijn woorden stilte
Jaag de onrust uit mijn hart

En de storm die om het huis huilt
Zeg haar dat ik slapen wil
Maak een hemel vol met sterren
Maak de hele wereld stil
En sluit mijn ogen toe
Maak de oorlog blind
En laat mij slapen
Laat mij slapen
Laat mij slapen als een kind

Maak vergeten van het weten
Laat de deur staan op een kier
En laat alle sterren vallen
Voor iemand ver van hier

Laat mij rusten tot de morgen
Tot de nieuwe dag begint
Draag mijn lasten en mijn zorgen
Laat mij licht zijn als de wind

En de storm die om het huis huilt
Zeg haar dat ik slapen wil
Maak een hemel vol met sterren
Maak de hele wereld stil
En sluit mijn ogen toe
Maak de oorlog blind
En laat mij slapen
Laat mij slapen
Laat mij slapen als een kind

A-dieu, Pieter-Jan. God zegene en beware je. Van Hem is de toekomst, kome wat komt! Zo moge het zijn. Amen.

geert dedecker