HOMILIE

**Ik voel me vreemd**

Lucas 23,35-43

**24 november 2019**

*Pol Hendrix*

Ik voel mij nu heel vreemd. Nee, niet dat ik medische zorgen nodig heb of een beetje water. Maar dit is heel merkwaardig. Het is vandaag het feest van Christus Koning en alsof we het ons niet anders kunnen voorstellen staat vandaag in vele parochies ook de Chiro­beweging centraal. Samen heeft dat precies zoiets van 'tsjing­boem'. En toch staat dat gevoel in contrast met het evangelie van daarnet, waarin Jezus, die we vandaag ‘Christus Koning’ noemen, aan het kruis hangt te sterven, en hoe. Er staat veel volk rond, vooral de leiders van het volk en de Romeinen, die hem bespotten en beschimpen: “Awel, als ge dan toch de messias zijt, kom dan van dat kruis af, dat kan voor u toch maar een kleine moeite zijn!” Maar Jezus, die ‘moved’ niet. Hij zegt niets. Hij lijdt en hij denkt: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”. En in de plaats dat hij op een of andere miraculeuze manier van het kruis afkomt, heeft hij nog aandacht voor de man die naast hem hangt ... Tot op het allerlaatste moment van zijn leven geeft hij voorrang aan zijn medemens en niet aan zichzelf.

Wat een contrast, mensen, met de houding van de leiders. “Red dan jezelf,” zeggen ze, want het is toch normaal dat je eerst aan jezelf denkt, zeker. Zij doen dat toch tenminste. Eerst zien dat we zelf van alles genoeg hebben en met alles in orde zijn, en moest er dan nog wat over zijn, dan zullen we wel zien wie daar eventueel iets van mag hebben. ‘t Is Jezus zijn eigen schuld natuurlijk dat hij daar op dat kruis hangt: hij had maar niet altijd moeten kiezen voor de anderen, maar ook eens aan zichzelf moeten denken. Hij had die levenshouding maar niet zo consequent moeten volhouden. En zelfs nu hij daar hangt, houdt hij nog niet op: met zijn bevrijdend woord voor die tweede misdadiger ...

Dus, als we Jezus als koning vieren vandaag, dan gaat het niet om een koning die macht nastreeft en ‘zichzelf redt’, maar om een dienende koning – zoals trouwens volgens de bijbel elke koning zou moeten zijn – die anderen wil redden en solidair blijft met de minsten ... En als wij onszelf christenen durven noemen dan beseffen we dat wij delen in dat koningschap en dus uitgedaagd worden om ook zo ‘n levenshouding aan te meten, en dat is niet vanzelfsprekend in deze wereld. En toch is het een manier van leven die gelukkig maakt, dat zal iedereen hier al wel uit ervaring weten ...

En nu voel ik mij nog altijd vreemd. Want er is nog een andere reden voor. – En hier moet ik mezelf onderbreken, want deze preek die ik nu voor u sta af te steken, heb ik in mijn archief gevonden en dateert van 1995. Om een of andere reden heb ik deze preek toen niet gehouden. In het volgende stukje vertel ik dat ik mij ook vreemd voel omdat ik naar de bisschop moet om mijn nieuwe benoeming als pastoor van Sint-Fredegandus op te halen. Dat stukje kan ik nu natuurlijk niet meer gebruiken. Na vierentwintig jaar is er wel een en ander veranderd. We hebben ons gereorganiseerd: eerst zijn we een federatie geworden en onlangs een pastorale eenheid. Daarvan kan ik ook zeggen dat het vreemd aanvoelt, vooral omdat ik geen deel uitmaak van het pastorale team. Ze zeggen dat de beste stuurlui aan wal staan en zo voelt het ook aan. Ik zal een van de dagen toch eens wat woordjes moeten wisselen met dat team. Ik heb vanop deze plaats meer dan eens het model van de pastorale eenheid verdedigt, maar ze hebben hun draai precies nog niet gevonden. Misschien kan ik voor wat opwinding zorgen.

Ik geloof dat wij, zelfs met minder middelen en minder mensen, toch de mogelijkheid hebben om een geloofwaardige kerkgemeenschap te zijn die iets kan betekenen voor de mensen van Deurne. Dat vraagt soms moed, maar vooral vrijmoedigheid. En dat hangt niet enkel af van mensen met een wijding, maar van mensen met toewijding. En dan kan ik toch nog eindigen met een zin uit de originele preek, waarin ik zei dat ik rekende op een goede samenwerking “opdat we samen iets van dat dienende koningschap van Christus kunnen waarmaken” en dat “ik me precies al zo vreemd niet meer voelde”.