GEROEPEN. EN UITVERKOREN?

Wat een fijn vooruitzicht, zeker in deze contactarme coronatijden: we worden uitgenodigd op een bruiloftsfeest! Er worden kosten nog moeite gespaard om er een prachtfeest van te maken. Het mooiste servies en de fijnste maaltijd staan klaar. Maar er is iets niet pluis… niemand komt opdagen! Hoe is dat mogelijk? Waarom laten de gasten het afweten? Zijn ze bang? Hebben ze geen zin? Hebben ze het te druk met andere zaken? Hebben ze het hoog in hun bol en denken ze dat het maar een flauwe bedoening zal worden?

De gastheer vindt het maar niets. Maar niet getreurd, hijn roept de mensen van op straat bijeen, zonder onderscheid van rang, stand of huidskleur, en laat de zaal volstromen. Wat een meevaller: zomaar mogen aanzitten aan een rijkelijk feestmaal! De gastheer begeeft zich tussen de mensen en merkt een vreemde eend op: “ Jij hoort er niet bij. Maak dat je wegkomt uit deze zaal!” Wat een onverwachte , bijna choquerende wending… Wij die dachten dat iedereen welkom was in het Rijk Gods. De armsten en de verschoppelingen het eerst.

De Gastheer benadrukt dat velen geroepen zijn maar weinigen uitverkoren. Wie niet de juiste ingesteldheid bezit om aan de feestdis deel te nemen, is niet welkom. Wie enkel grote woorden spreekt, maar die niet in daden omzet kan niet uitverkoren zijn. Wie niet bereid is om mee op weg te gaan met het lijden van zijn broer, vriend, collega, komt er niet in. Woorden en daden, houding en gedraging moeten op elkaar afgestemd zijn, moeten op een lijn zitten. Zo niet wordt je van de feestmaaltijd weggestuurd…

En wij…, wij kunnen het zo goed uitleggen. Ons oordeel is soms heel rap geveld. We denken dat we bij de uitverkorenen zijn. Is dat wel zo?

(bij Mt,22,1-14)

Greta (Patorzale eenheid Emmaüs)