**ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C**

**GODELIEVEPAROCHIE ROESELARE – 27 / 28 juli 2019**

**Lezingen: Gen. 18, 20-32 en Lc. 11, 1-13**

**Inleiding op de lezingen**

Gode-lieve mensen,

zoals iedereen weet: God gaat in de wereld Zijn ongekende en eigenzinnige gang. Hij laat zich niet interviewen. Er is geen Rekenhof dat Hem narekent of controleert, geen kritische journalist die Hem bestookt met lastige vragen, geen Raad van State die Hem terug kan fluiten. Nooit legt God rekenschap af van Zijn doen en laten. Hij houdt geen vragenuurtje in de Kamer en geen zitdag op kantoor. Hij laat zich zelden of nooit zien op het wereldtoneel en ook niet op ons persoonlijk plankiertje. Als het er op aankomt om verantwoording af te leggen van Zijn beleid, laat Hij het afweten. En wij hebben het daar moeilijk mee…

Als God nu eens iedere week op een vast tijdstip een persconferentie zou houden, dan konden wij Hem tenminste vragen stellen over Zijn beleid. Waar bent U zoal actief, Here God? Hoe denkt U uw plannen uit te voeren? Waarom gaat alles dag na dag in de wereld zoals het gaat..? Wanneer grijpt U eindelijk eens in?

Of toch..? Moet je horen naar de eerste lezing van vandaag. God moet (zoals elke werknemer) op functioneringsgesprek – en wij mogen even mee luisteren. En jawel, het is een mèns, Abraham met name, die de vragen mag stellen en de grenzen van Gods beleidsplan mag aftasten. God als werknemer, en de mens als Zijn werkgever… - dat is waarempel de wereld op zijn kop. Typisch bijbels, in elk geval.

In de evangelielezing van vandaag wordt ons gebedsleven gescreend en doorgelicht. Bidden wij soms – en zo ja: hoe doen we dat dan? Hoe functioneert dat; wanneer werkt het wel en wanneer niet? Haalt het iets uit als we bidden? Krijgen we dan wat we vragen, en worden we altijd op onze wenken bediend? Waarom werkt het de ene keer wel en de andere keer niet? Zeer interessante vragen alleszins… We mogen horen hoe Jezus met die vragen omgaat.

**Homilie**

Dat stukje uit Genesis 18 over Abraham die met God op de markt staat, en daar ongegeneerd bij Diens goddelijke ‘santekraam’ begint af te bieden, dat is voor mij één van de mooiste en meest ontroerende stukjes uit de hele Bijbel. Stonden zulke verhalen er niet in, dan hoefde het hele Boek voor mij eigenlijk niet. Maar enkele passages van dat kaliber zijn genoeg, om de Schrift geloofwaardig en onmisbaar te vinden in mijn leven – en de God waar het in die Bijbel over gaat, al evenzeer...

Dat je als pleitbezorger van kleine, rechteloze mensen tegen deze God mag 'zagen’ en Hem mag lastig vallen. Dat je bij Hem je dossier zoveel keren op-nieuw mag indienen als je dat noodzakelijk vindt, totdat recht is geschied… Dat je die God zelfs mag aanklagen bij de Raad van State wegens te weinig luisterbereidheid, of wegens te hardvochtig, te veeleisend, te ongenadig, te weinig betrokken, te ‘objectief’ in zijn eerste oordeel en voor-oordeel…

De tekst zegt onomwonden: deze maatschappij van ‘Sodom en Gomorra’ - in het klein of in het groot, deze (dat is: onze!) wereld van gisteren en vandaag is inderdààd een goddeloze wereld, heeft God niet nodig, wil Hem er liefst buiten laten, heeft van Hem nog nooit gehoord of heeft er meer dan genoeg van. Dat is zo, behalve voor een paar uitzonderingen zoals Abraham - die een Stem heeft gehoord, die van méér weet (of zich dat misschien inbeeldt?); die van een ander land droomt achter de horizon, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – en die daarvoor zijn hele hebben en houden heeft achtergelaten, om op zoek te gaan, om zelf een vreemdeling te worden, een ontheemde; om te hopen en te leren geloven...

De verteller laat horen hoe Abraham dan, bij het horen van Gods harde oordeel, én bij de mogelijkheid om daar in extremis toch nog tegen in beroep te gaan, als een echte oosterse sjacheraar bij God begint af te pingelen: ‘O Heer, zou U de stad niet willen sparen als er nog vijftig rechtvaardigen in Sodom zouden zijn? En als er nog slechts veertig waren? Dertig? Twintig? Of tien misschien..?’ Het is een intens, volgehouden en gedurfd pleidooi van de oude patriarch - tot zes keer toe blijft hij maar pleiten, en de zevende keer laat hij wijselijk open voor God, Die hij toch gaan-de-weg heeft leren kennen als de grote Advocaat voor elke kleine mens.

Abraham doet al het mogelijke, hij beweegt hemel en aarde omwille van enkele mensen waarin hij rotsvast gelooft. Hij telt ongegeneerd af tot ‘tien’, zoals wij vroeger deden bij het verstoppertje spelen. En wie niet weg is… die mag in Sodom en Gomorra blijven wonen – stel je voor!

Dat is de functie van de Kerk in deze wereld: die harde mentaliteit van het recht van de sterkste telkens weer om te keren in zijn tegendeel. Zorgen dat we minstens met tien zijn om het aan te kunnen (al is het natuurlijk niet verboden om met tien maal tien te zijn - met duizend eventueel om het nog beter aan te kunnen...) Want we hebben elkaar nodig om solidariteit te beoefenen, elkaar vast te houden, de kwade machten te weerstaan. Wanneer je met tien bent... is dat eigenlijk in principe reeds voldoende!! Tenminste, dat vond Abraham toch, en dat vond tenslotte na enig nadenken ook God.

Zo concretiseert zich in dit merkwaardige hoofdstuk 18 uit het ‘Boek van de menswording’ (want dat betekent ‘Genesis’) gaandeweg steeds meer de roeping van Abraham (dat is: van elke gelovige, van jou en van mij!): gastheer zijn voor de vreemdelingen, advocaat ‘pro Deo’ worden van degenen die dreigen ten onder te gaan in de ‘verziekte’ goddeloze steden der mensen, uitsluiting en onleefbaarheid met man-en-macht tegengaan (in plaats van alleen maar met de eigen toekomst en overlevingskansen bezig te zijn en – wanneer die verzekerd zijn – dan gelukzalig in slaap vallen op de middag bij de ingang van je eigen tent, zoals Abraham eerst dreigde te overkomen…)

Alles heeft te maken met 'inlevingsvermogen', met 'er leren mee in zitten', met 'barmhartigheid' en 'mededogen'. De hele kwestie is: hoe KIJK je naar die 'goddeloze maatschappij' van Sodom en Gomorra? Hoe kijk je naar de 'goddeloze' mensen die daar vanouds wonen en leven (dat wil zeggen: 'mensen-zonder-god', niet allemaal sléchte mensen of 'zondige mensen' - maar vaak mensen die nog nooit iets van God hebben mogen ervaren - cfr. die clochard die tegen abbé Pierre zei: als jouw God is zoals jij doet, dan wil ik maar al te graag in Hem geloven…) En hoe kijk je naar de verliezers binnen die maatschappij, de slachtoffers, de ‘afvallers’, de rechtelozen..?

Mijn bezinnen, mijn mediteren en bidden bij zo’n schriftverhaal als dit is: op zoek gaan in mijn geheugen en ervaring naar die enkele rechtvaardigen, die als het ware 'van nature' gewend zijn van ànders naar mensen te kijken (enfin, dat denk ik toch, dat die mensen daar als het ware mee geboren zijn, met die blik van mededogen – al zullen zij het natuurlijk ook wel gaan-de-weg hebben geleerd met vallen en opstaan, zoals Abraham…) Als je Chris Saelens er bij zou roepen en Daniël Alliët, Didier Vanderslycke en Jef Devisscher, Mgr. Romero, Rudy Vranckx en Jacques Gaillot, de vrijwilligers van Huizen van Vrede en Zuster Noëlla van Integraal in Brugge, de mensen van ’t Hope en van De Kerit in Roeselare, van ASKOVI in Izegem en Karibu in Anzegem… (je hoort het, ik ben al gauw aan méér dan tien!) en al die andere mannen en vrouwen, priesters, religieuzen, diakens, pastoraal werkenden en leken die zich rusteloos inzetten om iets meer recht af te dwingen voor iets meer mensen..? Wat zouden zij zeggen over die maatschappij van Sodom en Gomorra, over de mensen die daar dreigen verloren te gaan, én over de rol van kerkmensen zoals u en ik daarin?

Mijn bidden is in deze zeer concreet: bescheiden maar vastberaden in de leer gaan bij dergelijke mensen, en steeds weer het gezelschap opzoeken van deze (tien? twintig? - ik kom toch al gauw in mijn meditatie aan zo’n aantal van rechtvaardigen die ik bij name ken!) en hen bij God aanbevelen, en vragen dat zij 'staande zouden blijven in ons midden'. En dat ik zelf misschien ooit een beetje op hen mag beginnen te gelijken...

Zij zijn die ‘Advocaten pro Deo’, die recht-vaardigen, die ‘vaardigen in het recht’ die zich hartelijk en begripvol, onderlegd en toegewijd inzetten voor armen, kanslozen, uitgeprocedeerden… Zij weten: we moeten mensen altijd de kans geven om op-nieuw te beginnen. Het zijn stuk voor stuk mensen die het niet over hun hart kunnen krijgen om weg te lopen van een ander mens die hen nodig heeft.

Bij deze dus: kort verslag van het functioneringsgesprek van God met Abraham: Jawel – God heeft een beleidsplan, een duidelijke visie (zij het lichtelijk utopisch) en een regeringsprogramma. In één woord, in één verkiezingsslogan samengevat l: ‘Mededogen’. ‘Vergeven tot zeven maal zeventig maal…’ En voor de uitvoering daarvan heeft hier op aarde ook een uitstekend advocatenbureau ter Zijner beschikking. Die werken allemaal zeer toegewijd en onvermoeibaar…’pro Deo’.

Ook dàt is goed nieuws voor ons vandaag: dat er altijd mensen zullen zijn die bereid zijn om te pleiten voor mensen. Er is altijd ergens in de wereld een verborgen gemeente, een onzichtbaar draagvlak voor een nieuw begin; een naar omvang niet te schatten maar werkelijke kerkgemeenschap. Wie erfgenaam is van de joodse profetische traditie is daar grondig van overtuigd.

Met het Onze Vader bidden dat ‘Uw wil geschiede’, is hopen en smeken dat die recht-vaardigen in de wereld nooit zullen ontbreken. Is vragen dat één van hen soms ook een beetje in onze omgeving en in onze ‘invloedssfeer’ zou mogen verblijven. Is stilletjes hopen dat ik zelf ook stilaan een beetje op één van hen zou mogen gelijken… God geve dat het waar mag zijn! Want uit zulke mensen worden de ‘kinderen van Abraham geboren, de ware gelovigen…

En dan nog even naar het evangelie van vandaag. Ik citeer daarvoor uit het dagboek van Piet Declercq zaliger (nog zo’n onvermoeibare en onwrikbare advocaat pro Deo voor kleine mensen!) in Centraal Amerika-Info – 6 juli 1985:

*‘Wat hebben we toch slecht leren bidden! We hebben leren vragen, maar nooit om de Heilige Geest. We hebben gebeden om de loterij te winnen. Ik herinner me nog dat ik als kind bad dat onze lokale voetbalploeg zou winnen. Maar terzelfdertijd realiseerde ik me toen al dat er misschien nu ook iemand aan het bidden was dat de tegenstrever het zou halen. Ik ging dus niet akkoord met mijn eigen gebedje. Maar ik deed het toch maar. Op die manier heeft men ons dus leren bidden.*

*Veel jaren later, in het seminarie van Brugge, stemde ik volledig in met een woord van één van onze professoren: “Wat doet ge daar in het gebed? Een beetje tegen jezelf praten?” Maar een écht alternatief werd ons niet aangeboden. Niemand zei ooit tegen mij: “Je moet de Heilige Geest vragen dat hij je bekwaam maakt om een antwoord te geven op situaties die te maken hebben met gerechtigheid.” Inderdaad, nu besef ik dat beter. Al jaren heb ik moeilijkheden met het traditionele bidden. Nu besef ik beter wat ik moet vragen: de Heilige Geest om het volk te animeren, om sterk te staan, om te durven. Dat zie ik nu klaarder. Godzijdank.’*

Gode-lieve mensen,

wie weet, als ’t God belieft (‘Uw wil geschiede…’, bidden wij…) – worden de steden ‘Sodom en Gomorra’ van onze dagen ooit leefbare mensensteden, plekken waar alle mensen thuis kunnen komen. God geve dat het waar mag worden. Amen.

**Voorbeden**

 ***Litanie van de profeten van deze tijd***(Tekst & Muziek Carlos Desoete)

*Oscar Arnulfo Romero, verdediger van de armen,* ***ga voor ons uit.***

*Bartholomé de las Casas, apostel der indianen****, ga voor ons uit.***

*Leonidas Proaño, herder van de indígenas,* ***ga voor ons uit.***

*Dom Helder Camara, profeet van een nieuwe wereld,* ***ga voor ons uit.***

*Moeder Teresa, van de minsten in Calcutta,* ***ga voor ons uit.***

*Mahatma Gandhi van India, strijder zonder geweld,* ***ga voor ons uit.***

*Steve Biko in Zuid-Afrika, martelaar van de apartheid,* ***ga voor ons uit.***

*Marianella García, mensenrechtenkind,* ***ga voor ons uit.***

*Moeders van Buenos-Aires, uw kinderen zullen weer leven,* ***ga voor ons uit.***

*Victor Jara, vermoord om uw lied,* ***ga voor ons uit.***

*Maximiliaan Kolbe, vermoord om een leven te redden,* ***ga voor ons uit.***

*Anne Frank, Dietrich Bonhoeffer, stemmen van hoop in de Holocaust****, ga voor ons uit.***

*Martin Luther King, vermoord om het recht van de zwarten,* ***ga voor ons uit.***

*Franciscus van Assisi, arm met de armen geworden,* ***ga voor ons uit.***

*Jezus van Nazareth, licht van de wereld,* ***ga voor ons uit.***

Geert Dedecker