**HOMILIE bij Lucas 9, 1-6**

**Blankenberge (URV) - woensdag 25 september 2024**

Jezus stuurt de twaalf de wereld in.

Nadeloos sluit het evangelie van deze doordeweekse dag aan

bij het thema van onze samenkomst.

Hoe staan wij als religieuzen in de wereld? In de tijd.

Met een handvol ideeën weten deze enkele verzen uit Lucas’ blijde boodschap

ons te inspireren.

Hoe staan wij in de tijd?

Vooreerst. Door Jezus gezonden.

Dus niet zomaar uit eigen beweging, maar altijd opnieuw bewogen door het Jezusverhaal.

In discussies over identiteit en toekomst

– geliefde onderwerpen die zich opdringen en al lang niet meer weg te denken zijn

in de overvolle kerkelijke vergaderagenda’s –

is dat wezenlijke gegeven ‘gezonden te zijn’ al te vaak een vergetelheid.

We worden gezonden, dus Jezus plaatst ons in de tijd.

Wij nemen niet zomaar onze eigen plaats

maar de plaats die Hij ons aangeeft.

Willen wij die plaats zoeken? Durven wij die plaats vinden?

Daar, op die plaats, hebben we een heel duidelijke missie:

te verkondigen en te genezen.

Andermaal, ook daarbij gaat het niet en nooit om onszelf.

Wel om het Rijk Gods en om wie ziek zijn.

Ziek-zijn in de zovele betekenissen van het woord: van eenzaamheid tot gewelddadige haat

en alles wat daar tussen staat, alles wat aan mensen leven ontzegt.

En ook de opdracht te verkondigen heeft niets te zien

met ons recht op een mening zomaar vrijuit te manifesteren,

daar zijn in onze tijd overigens media genoeg voor.

Laat het wel onze mening zijn om Gods liefde verkondigen.

We genezen daarom ook niet met om het even welk doktersvoorschrift.

We hebben maar één medicijn en geen ander: de liefde.

Liefde is de remedie, het ware en unieke antigif tegen alle ellende in onze tijd.

Zou er nog haat zijn? En pesterijen? En oorlogen? En misbruiken

wanneer alles in mensen over liefde zou spreken?

Dat is dus het tweede waartoe het evangelie ons inspireert:

met liefde in de tijd staan. Liefde verkondigen. Om met liefde te genezen.

En er is nog iets evangelisch te zeggen over onze plaats in de tijd:

wie door liefde gezonden wordt is altijd onderweg.

Enkel gaandeweg kunnen we liefhebben.

Gaandeweg een verblijf zoeken en vinden

op de plaatsen waar liefde voor mensen leven betekent.

Maar precies op die plaatsen ook durven weggaan.

Niet alleen wanneer de liefde ergens niet begrepen, niet aanvaard, niet verdragen wordt.

Maar ook om steeds nieuwe plaatsen te ontdekken.

Gaandeweg liefhebben.

Het wil een uitnodiging zijn tot vernieuwing van de grote verscheidenheid aan leven

in onze geloofsgemeenschappen die samen tot Kerk verbonden zijn.

Gaandeweg liefhebben.

Het moge de inspiratie zijn voor iedere gedoopte vrouw en man

Ik wil ook eerlijk en oprecht kritisch met u zijn.

Soms denk ik – en soms is dat zelfs eerder een vrees dan een gedachte –

dat in de tijd hier en nu kerkgemeenschappen en heel onze kerkorganisatie

alsmaar meer lijken

op de stok van de macht en de invloed die we niet durven achterlaten,

op de reiszak van tradities en gewoontes die we toch liever meesleuren,

op het voedsel en het geld en de dubbele kleding

van de kleine zekerheden die ons wantrouwen camoufleren.

Om in de tijd te staan, op de plaats waar Jezus ons zendt,

kortom: omwille van de liefde

vraagt Jezus ons

stok en reiszak, voedsel en geld en dubbele kleding achterwege te laten.

Het onderweg is onze nieuwe gemeenschap.

Onderweg om gaandeweg lief te hebben.

En zeg nu niet:

*‘Daar is onze tijd van door.’*

*‘Dat is niets meer voor onze leeftijd.’*

 *‘We kunnen het toch allang niet meer.’*

Liefde vindt altijd een weg in ons leven,

als we ons, nog voor we ons zorgen maken of angstig voelen,

altijd opnieuw

als gelovigen, als gedoopten, als God-gewijden en mens-toegewijden

gezonden durven weten door Jezus.

Laten we daarom ook als religieuzen zo in de tijd staan:

durven gaandeweg lief te hebben.