HOMILIE
**Prioriteit *numero uno*!**

1 Koningen 19,16-21 en Lucas 9,51-62

**26 juni 2016**

*Pol Hendrix*

Waarom heeft Jezus er zo ’n probleem mee dat mensen die hem willen volgen eerst hun vader willen begraven en afscheid nemen van hun gezin? Wel, Jezus zelf zal daar geen probleem mee hebben gehad; hij zal het niet meer dan normaal gevonden hebben dat mensen afscheid willen nemen. Jezus was geen onmens! Ook Elia in de eerste lezing had er geen probleem mee dat Elisa eerst afscheid nam van zijn ouders. Maar de evangelies zijn geen vertellingen over de belevenissen van Jezus. Zij hebben de bedoeling om te verkondigen en zij verkondigen met name Jezus, de verrezen Christus, en de totstandkoming van het Rijk Gods. Uit zowat alles wat we in de evangelies lezen blijkt dat het Rijk Gods prioriteit *numero uno* is! Er is niets belangrijker dan dat en al zeker geen *uitwuiffuiven* en zelfs geen begrafenissen! Maar het is niet omdat iets absolute prioriteit heeft dat al het andere dan niet meer moet gebeuren. Het zou maar erg zijn als iedereen alles liet vallen! Het gaat zelfs niet eens over agenda’s en tijdsbesteding, maar wel over een ingesteldheid.

Als ik aan een jong koppel dat op ondertrouw komt, vraag wat zij belangrijk vinden in het leven, zonder dat verder toe te lichten, dan zal uit hun antwoord blijken hoe zij elkaar het belangrijkste vinden. Hun liefde voor elkaar, dat is hun Rijk Gods. Daarvoor gaan zij hun job niet opgeven of met hun familie breken of stoppen met hun hobby’s. Nee, hun liefde maakt al die dingen zelfs nog sterker. Hun liefde maakt hen tot betere mensen. Hun verbond creëert ook nieuwe mogelijkheden, kinderen onder andere! Het gaat over geloof in de toekomst. En het Rijk Gods is met name een toekomstvisioen! Geen verre toekomst, want de boodschap is: het Rijk Gods is nabij! Het is er zelfs al, maar ons geloof is te klein om het te kunnen zien. Dat komt ervan, als je van het Rijk Gods NIET je eerste prioriteit maakt! Ook al is het dan niet iets dat je moet doen naast al het andere, iets waarvoor je geen tijd hebt. Nee, zoals ik al zei, het is een ingesteldheid. Het is de manier waarop je doet wat je doet, zegt wat je zegt, denkt wat je denkt. Het is de gerichtheid van dat alles. Het heeft ook met roeping te maken.

Heb je gehoord hoe in de eerste lezing de profeet Elia, bij wijze van aanstelling, zijn opvolger Elisa zijn mantel toewerpt? Alsof hij wil zeggen: trek het je aan. Het is Gods wil dat jij mij opvolgt en ten teken daarvan kan je maar beter mijn kameelharen mantel aantrekken. De mensen herkenden Elia immers meteen aan zijn kameelharen *frak*. God had nochtans aan Elia gezegd dat hij Elisa moest *zalven* tot zijn opvolger. Gezalfd met een frak in plaats van met olie, het moet kunnen … Het is trouwens een mooi beeld heel die roeping van Elisa, iets voor een schilderij. Met twaalf paar ossen is hij aan het ploegen. Dat moet daar harde grond zijn geweest! En ineens vliegt daar een kledingstuk door de lucht. ‘Hé,’ roept Elisa en dan ‘ho’ tegen de ossen. Terwijl die blijven staan en snuivend en stampend om zich heen kijken, loopt Elisa achter Elia aan, met dat kameelharen geval in zijn armen. ‘Wacht nâ ‘ns efkens!’ roept hij naar Elia, want je gaat mij niet vertellen dat Elisa zomaar zonder enige uitleg meteen bereid is om profeet te worden. Zes jaar seminarie heb ik moeten doen vooraleer ik tot priester werd gewijd en een kazuifel over me heen kreeg.

Die mantel van Elia en ook deze kazuifel spreken op hun manier over het Rijk Gods. Het gaat immers niet om de mens die eronder zit, maar om datgene wat hij vertegenwoordigt. Elisa en ik, wij zijn geen *stand-up comedians* die hun ding doen om de mensen te amuseren. Wij zijn slechts *werktuigen in Gods hand*, zoals Franciscus het zou zeggen. Wij verkondigen het Rijk Gods, in woorden en daden. Dat is onze prioriteit. Elia en Elisa deden het in hun tijd, in hun situatie, zoals dat toen nodig was. Ik doe dat in onze situatie volgens mijn mogelijkheden en inzichten en vooral volgens mijn opdracht als priester. Ik ondervind daarbij dat het heel moeilijk is om in deze tijd over het Rijk Gods te spreken, omdat mensen niet weten wat zich erbij voor te stellen. Toch doe ik niet anders, ook al neem ik het begrip ‘Rijk Gods’ niet altijd in de mond. Zoals ik al zei, gaat het over een ingesteldheid, een levenshouding, een manier om je geloof te beleven. Dat creëert een openheid die de dynamiek van het Rijk Gods toch soms zichtbaar maakt. Dan gaan je ogen open en besef dat je het Rijk Gods prioriteit *numero uno* is!