**EVANGELIE en TOESPRAAK BIJ**

**DE UITVAART VAN JAN DE WANDEL**

**Parochiekerk St.-Pietersbanden – Merelbeke Centrum**

**Zaterdag 9 januari 2016 om 11 uur**

**Kajottersgedachten bij het evangelie**

*Drie keer ‘Jan’ in het evangelie - Drie keer ‘Jan’ in het leven van ons allemaal…*

1. **JOHANNES, ‘JAN’ DE DOPER, DE KAJOTTER, DE MENSENVISSER** - die er zelfs vanuit zijn woestijn in slaagde om mensen te blijven ‘roepen’ en op te roepen, een appèl te doen op het beste in elk van hen.

* Wie was ooit jouw ‘Johannes de Doper’? Wie heeft (voor het eerst?) iets in jou gezien, in jou geloofd, jou iets gevraagd, jou verantwoordelijkheid gegeven, jou (op)geroepen?
* Wie heeft jou ooit ‘boven water getrokken’, opgevist uit zeven zeeën van ellende en verdriet? Wie heeft jou grond onder de voeten gegeven, jou gepromoveerd tot de mens die je nu bent?
* Wat hou je over van de KAJ en van de spirit van Cardijn in jouw manier van leven en bezig zijn?

Heer Jezus,

maak mij visser van mensen.

Leg mij de goede woorden in de mond:

Uw blijde boodschap.

Leer het mij:

van wal steken met mensen,

diepgang te zoeken,

vertrouwen te hebben in het leven.

Neem de angst van mij weg

dat ik Uw wegen mag gaan,

vandaag

en iedere dag

dat ik leef.

Amen.

1. **JOHANNES, ‘JAN’ DE LEERLING, DE VRIEND, DE BRUGGEMAN, DIE ZORGT VOOR MENSEN EN HEN IN BEWEGING BRENGT NAAR ELKAAR** **TOE** – de enige leerling die niet weggelopen is van bij het kruis, en daar verantwoordelijkheid kreeg om voor Jezus’ moeder te zorgen: ‘Vrouw, zie daar uw zoon – zoon, zie daar uw moeder…’

* Voor wie zorg jij? Met wie zit je in? Voor wie voel jij je verantwoordelijk?
* Wie draag jij? Wie draagt jou? Hoe werk jij mee aan een ‘breder draagvlak’ van verbondenheid en solidariteit in deze wereld?
* Hoe probeer je mensen in beweging te brengen en gemeenschap te stichten, verbondenheid te creëren tussen mensen en groepen, tussen religies, rassen, nationaliteiten en culturen?

**Duimen voor een warme samenleving**

Wij zoeken:

Mensen die verbanden leggen,

verbanden die genezen

of op zijn minst de pijn wat verzachten.

Verbanden die verwarmen wat koud

en levenloos is gemaakt.

Mensen ook die zichzelf willen verbinden

met het lot van een ander

- vooral van de gekwetste, ontheemde,

hulpeloze mens -

en die van hieruit in beweging komen,

stappen zetten in engagement.

Mensen die willen opkomen

voor de rechten van gekwetste mensen

en die allen

die geen toekomst zien

te-recht willen brengen

in een Huis waar plaats is voor zeer velen...

1. **JOHANNES, ‘JAN’ DE SCHRIJVER VAN HET VIERDE EVANGELIE EN HET BOEK DER OPENBARING. MAN VAN HET WOORD EN VAN HET ‘GOEDE NIEUWS’; DROMER VAN EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE; MAN MET EEN MISSIE EN EEN VISIE -** die heel zijn ‘levensfilosofie’ samenvatte met de woorden: ‘Heb elkander lief…’ en ‘Wees elkaar van dienst…’

* Waar zie jij mededogen en ‘compassie’ groeien in onze maatschappij? Waar groeit de ‘dienstbaarheid’, waar neemt ze zienderogen af?
* Waar zie jij iets van ‘kleine goedheid’ gebeuren bij collega’s, familieleden, buren, mantelzorgers, verzorgenden, opvoeders, jongerenbegeleiders enz..?
* Hoe zit het met jouw persoonlijke dromen en jouw ‘visie’? Vanuit welke visie en ‘missie’ wordt er bij jullie gewerkt in de organisatie, beweging, instelling, sociaal werk, politiek, pastoraal, Kerk..? Moet daar aan gesleuteld worden? Hoe begin je daaraan? Samen met wie?

Ik citeer nu een stuk uit de ‘Kerstpreek’ die Jos Jacobs – Kajotter en Vriend van Jan - elk jaar geacht wordt te houden voor zijn moeder en zijn familie, en zeker voor de jongere generatie van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dit jaar had hij het daarin ‘toevallig’ (en nog voordat Jan gestorven was!) over het Johannesevangelie (het evangelie van ‘Jan’ dus)…

Jos vraagt in die ‘kerstpreek’:

Evangelist Johannes, heeft het leven zin? Heeft wat we doen en zijn enige betekenis? Welke boodschap hebt ge dan als evangelist voor de christenen uit uw en onze tijd? Met dat van die herders en engelen moet ge al lang niet meer afkomen.

Luister, zegt Johannes, zegt ‘Jan’: op één van de donkerste en somberste momenten in onze geschiedenis van het christendom heb ik tegen beter weten in voor jullie dit kerststukje neergeschreven in de proloog van mijn evangelie – hoofdstuk I,. Misschien deed ik het zelfs met de moed der wanhoop…

Zo gaat het ongeveer, mijn kerstevangelie:

“*En toch heeft het leven in wezen zin. In den beginne, in beginsel, in principe heeft het leven zin.*

*Die zin komt van God, die zin is God.*

*Alles is ervan doordrenkt.*

*De zin van het bestaan is als licht voor ons. Dat licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen.*

*Die zin komt wel uit de hemel, maar heeft midden onder ons gewoond. Die zin is vlees geworden. Vol tastbare goedheid en waarheid is die zin. De wereld is uit die zin ontstaan, maar heeft Hem die aan deze zin vlees en bloed gaf niet herkend.*

*Maar wie die zin ontdekt staat in het volle licht, en is een kind van het licht.”*

De evangelist Johannes, ‘Jan’ dus, begint zijn verhaal met de duidelijke stelling dat het leven zin heeft en dat die zin onder ons heeft gewoond. Kerstmis betekent: het leven heeft zin. Dat is de essentie van Kerstmis. Dit ‘kerstevangelie’ is op de buik geschreven van onze huisgenoot Koen Blieck die het voorbije jaar stierf. Hij zou het anders zeggen. In het Gents: “Nie pleue!”. Al deelt het leven kletsen uit: “Nie pleue!”. Lijkt het leven zinloos, geef het dan zelf zin. Doe het met tastbare goedheid - een andere zin is er niet.

Er worden van ons geen heldendaden verwacht. Kleine goedheid is ook al heel verdienstelijk. De Frans-Joodse filosoof Levinas schreef het zo:

*“Het enige wat levendig overeind blijft is de kleine goedheid van het dagelijks leven. Ze is fragiel en voorlopig. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’, die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegenover de machten van het kwaad. De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ – maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, maar ze wordt ook nooit overwonnen!”*

Voor het nieuwe jaar 2016 geef ik jullie nog gauw een paar tips van Jezus himself omtrent die tastbare goedheid:

Als ge genoeg hebt voor uzelf, geef dan de rest weg.

Geef eten aan wie honger heeft.

Geef drinken aan wie dorst heeft.

Geef kleren aan wie in de kou staat.

Begraaf en gedenk liefdevol uw doden.

Bezoek wie terecht of onterecht gevangen zit.

Verzorg de zieken.

Geef vreemdelingen en vluchtelingen onderdak.

Dat lijkt wel erg zinvol om te doen in deze tijd.

Lieve mensen hier aanwezig,

‘Wie zal zeggen

of dat wat we hopen bestaat?

Het is ermee

als met de wegen op aarde:

eerst zijn er geen wegen,

maar ze ontstaan

als mensen

in dezelfde richting gaan…’

(lee sjuun)

Ja, er zijn altijd weer mensen die gààn en die ons blijven voorgaan op die weg van de Hoop, die weg van het koppig blijven doorgaan en van ‘Nie pleue’, die weg van opstandigheid en telkens weer ‘opstaan’ uit alle vormen van onmacht en dood, die weg van de Verrijzenis en van Pasen.

Want overal zie je mensen,

die stand houden in het goed-zijn:

toegewijd aan elkaar:

koffie maken, een tafel dekken,

wonden verbinden, de moedeloosheid bezweren,

terugvechten, de dood weerstaan,

stille voortdoen, de ‘coerage’ niet verliezen…

En waar de een zegt: ''We kunnen niets meer doen ..."

zegt een ander: ''We kunnen nog veel betekenen."

Waar de een zegt: "Dit is het einde..."

zegt een ander: "Hier is een nieuw begin."

Zet meer komma's dan punten.

Er is meer licht dan je weet.

*(Marinus van den Berg)*

Mensen gaan.

Zij zorgen en koesteren.

Zij gaan

en gaan naar morgen

en overmorgen.

Waar halen wij het

in godsnaam in ons hoofd

om het vol te houden

in duistere en moeilijke tijden?

Bij klaarlichte dag

zien we anderen,

mannen en vrouwen.

Onze weg voegt zich

bij alle mede-leven,

bij alle solidariteit.

Het is mateloos gaan

op zoek naar leven.

Er lopen wegen van trouw,

grenzeloos vlechtwerk van mensen.

Zij reiken verder

dan hun eigen bestaan.

(Roos Maes)

Lieve mensen,

Roger Ponseele, die al meer dan vijfenveertig jaar in El Salvador als priester werkzaam is tussen de armen, zei in de laatste kerkasielwake ‘Armoede, we nemen er geen vrede mee! (Langemark, 1 maart 2015): ***‘Er is een negende zaligspreking: Zalig de koppigaards die altijd voortdoen!’***

En Griet Op de Beeck schreef in haar wekelijkse column op DeMorgen.be van 4 april 2015:

***‘Ik wil ze bedanken en eren. Al de doorbijters. De koppigaards. De durvers. De moedigen. De believers. De stemverheffers. De actie-ondernemers. De van-antwoord-dieners. De voor-hun-overtuiging-opkomers. De verder-kijkers-dan-het-eigenbelang. De kleine en de grote. Die van vroeger en die van nu…’***

**Voor al die koppigaaards, die rechtopstaande en opstandige mensen, die Paas- en verrijzenismensen, die mensen van ‘Nie pleue!’ zoals Jan,**

**nog dit verhaal als epiloog: “Daar ben ik tegen…”**

Op een keer waren alle dieren van het bos in een crisiszitting bijeen, omdat de ekster al een paar dagen spoorloos verdwenen was. Al vaak had de ekster gedreigd: “Ik ga weg en ik kom niet meer terug”, maar altijd was hij weer gewoon teruggekomen. Maar deze keer was het anders, hij was en bleef weg. Aanvankelijk hoopte iedereen nog dat hij misschien de volgende dag terug zou komen. Maar nee hoor: van de ekster was geen spoor te bekennen. De dieren spraken af om samen heel hard te roepen om de ekster, maar er kwam geen geluid als antwoord. Toen besloten ze brieven te schrijven om de ekster te vragen zo snel mogelijk terug te komen. De lucht zag zwart van de brieven, maar de ekster bleef weg.

Niemand had enig idee, hoe ze verder moesten komen in deze moeilijke situatie, tot de mier zei: “Ik stel voor dat we de moed opgeven”. Er ging een zucht van verlichting door de zaal omdat ieder dat een geruststellende gedachte vond.

Toen stond op de achterste rij iemand op die zei: “De moed opgeven? Daar ben ik tegen”.

Dat was de ekster.

(Toon Tellegen)

Beste mensen hier aanwezig,

in het jaar dat pas begonnen is, wil ik zelf ook proberen om een beetje die ekster te zijn. Helemaal in het spoor van de ‘Jan’ uit het evangelie en van de ‘Jan’ uit het leven van ons allemaal die we vandaag uit het leven wegdragen, naar de overkant, waar het altijd ‘Pasen’ zal zijn… ‘Ekster Jan’, die opstandige ‘vreemde vogel van de Hoop’ die steeds weer in mensen ‘opstaat’ en altijd weer zegt, te midden de ontmoediging die de andere vogels in de zaal verlamt: “De moed opgeven – daar ben ik tegen…”

En ik hoop van ieder van jullie hetzelfde…

‘Plus est en vous’, zou Jan gezegd hebben bij dit afscheid (want hij wilde toch graag altijd het laatste woord hebben…)

Amen, zeggen wij daarop. Het zij zo. ‘Van U is de toekomst, kome wat komt…’

geert dedecker