HOMILIE
**Gods feest**

Matteüs 22,1-14 en Jesaja 25,6-10a

**11 oktober 2020**

*Pol Hendrix*

Net zoals u had ik het vroeger ook moeilijk met deze parabel. Die koning, die de mensen van de straat naar zijn feest laat komen en dan iemand verwijt dat hij er niet op gekleed is. Hoe evangelisch is dat?

Stel je voor: ge zijt een arme bedelaar en ge zit op een hoek van de straat te wachten op verbetering, zoals ge dat elke dag doet. Ineens komt daar een bende bedienden van ’t hof langs en die sleuren u mee naar ’t paleis. Ge ziet daar een rijkelijk gedekte tafel. Ge wilt gaan aanzitten aan het banket. Maar dan komt de koning binnen, die ziet u en vraagt waarom ge er niet op gekleed zijt. Ge wordt met stomheid geslagen, want wat is dat nu voor een vraag – vijf minuten geleden hadt ge er nog geen vermoeden van dat ge nu hier zoudt zitten. Voor dat ge ’t beseft, zijt ge vastgebonden en ligt ge in het cachot te kermen. Wat is dat nu voor een spelletje?

Maar misschien herinnert u zich ondertussen wel, van een van de vorige keren dat ik dit evangelie heb uitgelegd, wat de oplossing is voor dit raadsel. Jezus vertelt immers twee aparte gelijkenissen: die van de onwillige genodigden en die van de man die er niet op gekleed was. De evangelist heeft ze hier zondermeer achter elkaar geplaatst omdat ze verwant zijn, maar hij had dat voor de duidelijkheid misschien beter niet gedaan. Daarom zal men in vele kerken vandaag dat laatste stuk niet lezen om geen verwarring te stichten. Maar ik dacht: waarom gemakkelijk doen als ’t moeilijk ook kan …!

Merk op dat we ook in de eerste lezing over een feest hoorden vertellen, een feest dat God aanricht op zijn heilige berg, een feest waar iedereen op uitgenodigd wordt. Ook in de eerste parabel van Jezus staat de figuur van de koning voor God. In beide gevallen een visioen van God die voor de mensen geluk en overvloed wil, een God die een verbond wil sluiten met de mensen. Een maaltijd sticht meestal gemeenschap en een verbondssluiting gaat dikwijls gepaard met een maaltijd. En in dit verbond is er volgens de profeet geen plaats meer voor verdriet of zelfs voor de dood.

God is diegene die uitnodigt, Hij komt naar ons toe, zonder onderscheid. Ieder die Hij ontmoet mag mee feesten. Zo gaat het in het Rijk Gods: iedereen is uitgenodigd, onvoorwaardelijk, al worden we verondersteld ervoor open te staan en bereid te zijn om vanaf nu mee te vieren. En het is juist om dit laatste te illustreren dat die tweede gelijkenis wordt verteld. De man die geen feestkleed heeft aangetrokken staat voor diegenen die wel willen meevieren, maar zonder bereid te zijn om de consequenties van dit vieren op te nemen, zonder dat zij bereid zijn om God lief te hebben met heel hun hart en hun naaste als zichzelf, zonder dat zij bereid zijn tot bekering, tot gerechtigheid. Zonder dat zij bereid zijn zich te bekleden met de nieuwe mens, zoals een van onze liturgische liederen het vertolkt: “Bekleed u met de nieuwe mens en houd u naar de Heer gewend … verdraag en steun de zwakken maar, vergeef elkaar … zo doe dan heden aan de tijd gerechtigheid”.

Zo hebben we dus al twee boodschappen in deze teksten gevonden. De eerste is dat de wijze waarop God zich tot de mensen verhoudt een is van een feestelijk verbond waarvan niemand wordt uitgesloten; een verbond trouwens dat van God uit overvloedig wordt ingevuld. De tweede is die van onze bekering: Gods overvloedige liefde is wel onvoorwaardelijk, in die zin dat we er niet eerst van alles voor moeten doen om ze te verdienen, maar het is een liefde die alleen maar in ons zichtbaar kan worden; dus God belijden als een liefdevolle God kan maar echt door zelf lief te hebben.

Er is ook nog een derde bedenking te maken bij deze lezingen. Ik kan die best inleiden met een oud Joods verhaal. De Joden zijn altijd goede vertellers geweest – Jezus is daar het beste voorbeeld van. Het verhaal gaat zo:

*Een jongetje loopt voortdurend weg van school. Zijn vader straft hem er iedere keer weer voor, maar dat helpt allemaal niet, telkens weer loopt hij weg. De onderwijzer dacht: waar loopt ie toch telkens weer naartoe, wat steekt ie toch uit? En op een dag besluit hij het jongetje te volgen. Het jongetje blijkt het bos in te trekken en op een open plek aangekomen, blijft hij staan, heft zijn handen omhoog en roept: “Sjema Jisraëel, de Heer is onze God, de Heer is één”. Dit is de centrale geloofsbelijdenis van het Joodse volk. Onder de indruk van de vroomheid van het jongetje gaat de onderwijzer aan zijn vader vertellen wat hij heeft gezien. Daarvoor hoeft die jongen toch niet gestraft te worden? Maar waarom loopt hij weg van school, waar hij toch moet leren? De vader roept dus zijn zoontje bij zich en vraagt hem: “Waarom ga je naar die open plek in het bos om te bidden? God is toch overal?” “Ja, vader, God is overal.” “En God is overal dezelfde.” “Ja, vader, God is overal dezelfde”. “Maar waarom ga je dan toch naar die plek?” “Wel, vader, ik ben niet overal dezelfde” …*

Zoals mensen in het visioen van de profeet naar de berg van God trekken en in de parabel naar het feest van de koning, zo trekken mensen nog altijd naar een bepaalde plek, bijvoorbeeld naar een kerk. Om te bidden en te zingen. Om te vieren. Om op verhaal te komen. Op het verhaal van God. Sommigen worden nog aangesproken door wat er hier gebeurt; anderen zoeken andere vormen, andere plaatsen om God te vieren. Misschien hebben wij niet voldoende aandacht voor die andere mogelijkheden om in te gaan op Gods uitnodiging. Dit samenzijn hier is goed, zeer goed, maar het is niet de enige manier om Gods liefde te beleven. Laten we dat misschien ook als een boodschap meenemen uit deze viering.