**Zondag 16de week door het jaar A 19 juli 2020 PREEK**

We zitten midden in de zomertijd, de tijd van groei en bloei. Als je nu de velden in gaat dan zie je op vele plaatsen gewassen in volle rijpheid en het zal niet lang meer duren of er kan geoogst worden. Het is zoals in een bekend gedicht: *als ik door de velden ga en daar uw schepping gadesla, dan komt in mij een blij gevoel, het leven krijgt weer zin en doel.* Maar kijk je dan wat meer van dichtbij, dan zie je dat er niet enkel welig opkomend koren op het veld staat, maar ook opschietend onkruid. Op sommige uithoeken van de akker wordt het goede gewas er bijna helemaal door verstikt. Er zijn ook wel gewassen, die bijna geheel onkruidvrij opgroeien, zie b.v. de wijngaarden! Maar vaak zijn er zware chemische middelen gebruikt om ziekten te bestrijden, onkruid of insecten te doden, dikwijls tot schade van vogels en ander gedierte. Beste mensen, we ontkomen er niet aan: het goede in de wereld kan niet bestaan zonder dat het kwade in de buurt is. Wat pril opkomt en wil groeien, wordt al heel snel bedreigd door een ander type planten, die grotere kracht hebben en gemakkelijk de zwakkere overwoekeren. We kunnen ons het ongeduld van de knechten in het evangelie voorstellen om het onkruid onmiddellijk uit te roeien!

Omgezet naar onze leefwereld: zulke knechten hebben in hun gedachte een leven zonder fouten, een perfecte parochie, een heilige kerk, voorbeeldige gemeenschappen, maatschappij b.v. zonder discriminatie. Het zijn allemaal heel eerbare verlangens. Natuurlijk is het goed om zuiveringen aan te brengen, tegen het kwaad te keer gaan. Maar we weten al te goed: uit zulke verlangens zijn ook revoluties voortgekomen, waarbij het middel vaak erger was dan de kwaal. Er werden goede doelen bereikt, maar hoeveel slachtoffers hebben ervoor moeten betalen? Hoeveel vernielingen waren er en hoeveel werd kapot gemaakt? Hoeveel haat ontstond er tussen verschillende groeperingen en het vergde vaak jaren voor er weer verzoening kwam en vreedzaam samenleven.

Jezus wil met zijn woord en zijn gelijkenissen laten zien hoe God zijn Vader hierin staat. We hoorden diens woord, dat gezegd werd tot de ongeduldige knechten: laat tarwe en onkruid samen opgroeien tot de oogst. God heeft geduld, heel veel geduld, niet meteen ingrijpen, geen geforceerde scheiding aanbrengen tussen goed en kwaad. Trouwens, vaak blijkt het kwaad toch ook weer goed in zich te bergen en wat goed lijkt, voorbeeldig gedrag, blijkt ook heel veel onzuiverheid in zich te hebben: kwaad heeft soms de gedaante van de engel van het licht aangenomen! Een bekend gezegde luidt: beter onvolmaaktheid in eenheid, dan volmaaktheid in verdeeldheid. Emeritus paus Benedictus verwoordde het eens zo: de wereld wordt verlost door het geduld van God, en verwoest door het ongeduld van de mensen!

De eerste lezing uit het boek der wijsheid geeft goed de instelling van God weer: *gij echter die over de macht beschikt, met veel zachtheid spreekt gij uw oordeel uit en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid. Gij hebt door zo te doen uw volk geleerd, dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn.* Laten we dus ontzettend opletten met te oordelen, dit aan God overlaten, die de diepte van de harten doorschouwt en weet wat er in de mens schuilt. Ik herinner me hoe ik aan God en zijn macht moest denken bij het gedrag van een medebroeder heel vroeger al eens. Deze had enorm sterke handen. In het voetbalelftal was hij altijd de keeper, omdat hij de bal zo klemvast kon vastpakken. Iedere bal wist hij voor het doel weg te plukken. Maar op een keer wilde hij met die hele sterke handen een klein, hulpeloos vogeltje vastpakken en zonder het te willen, door onhandigheid, drukte hij het dood. Nou zo zag ik God op een gegeven moment: “Gij die over de macht beschikt”, een enorme macht, maar God weet zijn kracht zo in te houden en zich te bedwingen, dat hij niets zal dooddrukken, integendeel het kleine en prille zal beschutten en beschermen, zodat het veilig kan opgroeien! Een mooi woord hiervoor was: weerhoudende liefde.

Ja maar, als God goed en kwaad zo naast elkaar en door elkaar heen laat bestaan, wordt hij dan niet medeschuldig aan alle verschrikkelijke dingen die er in de wereld geschieden? Waarom schiet hij er niet op af om zonden te wreken, om de schandalen uit de kerk te verwijderen, om onze zwakheden uit te roeien? Inderdaad, God neemt onmetelijke risico’s met zijn geduldig gedrag. Toch, wat telt is Gods vertrouwen en hoop. Zijn hoop is het goede zaad en de groeikracht ervan. Het rijk Gods wordt vergeleken met een mosterdzaadje en met een beetje desem in de drie maten bloem. Zo groot is Gods hoop op de kracht van het goede, waarbij een minimum beetje al in staat is om uit te groeien tot iets heel groots en stevigs, dat, als het goede zaad sterk uitgroeit, het in staat zal zijn om het onkruid te verstikken en niet andersom!

Een van de grote theologen van de vorige eeuw Hans Urs von Balthasar wijst in zijn preekvoorbeeld voor deze zondag nog op iets anders, de moeite waard om op te noemen. Hij zegt: de christengelovige ervaart zijn gebed als een onzuiver mengsel van tarwe en raaigras. Hij schaamt zich ervoor zijn gebed vol afleidingen en niet gewilde gedachten zo voor God te brengen. Maar dan herinnert Urs van Balthasar aan de tweede lezing van vandaag uit de Romeinenbrief: wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar *de Geest zelf pleit in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.* De Geest weet hoe het juiste gebed aan de Vader moet luiden en Hij spreekt het uit in de diepte van onze harten. Daardoor hoort de Vader, als Hij ons gebed verneemt, allereerst zijn eigen Geest, en tegelijkertijd de gebeden van ons hart, onafscheidelijk met Geest verbonden. In deze eenheid hoort de Vader dan alleen nog maar wat goed is, neemt ons stuntelig gebed voor lief en zal het verhoren! Dus als het gaat om ‘onmiddellijk uitrukken’ of ‘toch maar wachten’, dan kiest God voor het tweede. God heeft geen haast. De astronomen zeggen, dat het universum al sinds 13, 7 miljard jaar bestaat. Een enorme tijd! Duidelijk, dat God weet te wachten, een eeuwigheid lang! Maar ondertussen is Hij niet enkel passief, maar vol verwachting en hoop! God verwacht en hoopt, dat de zondaar z’n ogen opent, zich bewust wordt dat hij hele verkeerde dingen heeft gedaan en tot nadenken en bekering komt. Onmiddellijk zal God vergeving schenken! Tevens verwacht en hoopt God, dat de goeden het uithouden temidden van de talloze tegenkrachten, die op hen afkomen, erin volharden om het goede te doen, het uithouden om te blijven liefhebben, ook al kost het vaak heel veel pijn en moeite. Want het blijft een feit: DE LIEFDE IS DE ENIGE KRACHT OM EEN VIJAND IN EEN VRIEND TE VERANDEREN (Maarten Luther King)

Met deze gedachte zou ik willen eindigen. Amen.