**XXste zondag door het jaar A, 16 augustus 2020 PREEK**

Broeders en zusters,

In het evangelie van deze zondag ontmoeten we een moeder, die, - wanneer ze hoort, dat die beroemde joodse rabbi in de buurt is, - er meteen op af gaat. Van Hem wordt immers verteld, dat hij genezingen verricht, ook geesteszieken geneest, precies waar haar arme dochter aan lijdt! In haar moederliefde kan ze zich niet voorstellen, dat ze geen gehoor zou vinden! Maar hoe die rabbi aan te spreken? Zij is een Kananese vrouw uit de streek van Tyrus en Sidon, het oude Phenicië, met een heel ander geloof dan die rabbi, - zij is een heidense volgens de joden. Wat te doen? Dan bedenkt ze: ik ga hem aanroepen met de woorden, zoals deze door ongelukkigen in zijn eigen volk worden gebruikt! En ze roept: heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. En dan roept ze uit wat er aan de hand is: mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt vreselijk gekweld!

Die woorden ‘Zoon van David’ hoorden we b.v. ook bij de blinde bedelaar Bartimeüs bij de poort van Jericho. Hij riep luidt: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij! Dus zij, de heidense doet het ook, wat kan het haar schelen al is het een soort plagiaat! Bartimeüs, toen hij zo Jezus aanriep, werd door de omstanders toegesnauwd: houdt toch stil met schreeuwen! Maar, staat er dan, hij begon juist nog harder te roepen: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Bij de Phenicische vrouw hetzelfde. Omdat Jezus alleen met zijn leerlingen dat gebied was binnengegaan, zijn dezen het die zeggen: stuur dat mens toch weg, ze blijft maar roepen! Het heeft net als bij Bartimeüs averechts effect. Ze gaat nog harder schreeuwen. En dat blijft ze doen zelfs als Jezus zich onvermurmbaar toont: ik ben gekomen voor de verloren schapen van Israel, zegt Hij. Maar dat doet haar niet wijken, integendeel: ze valt dan op de knieëen. In twee woorden vat ze alles samen. Ze zegt alleen nog maar: Heer, help mij! Maar zelfs dan geen gehoor. Integendeel, Jezus maakt het wel heel erg bont en spreekt vanuit zijn joodse uitverkoren-volk-mentaliteit: het is niet goed het brood voor de kinderen (de joden) aan de honden (de heidenen) te geven. Nou, een grotere belediging was niet denkbaar. Ieder ander zou kwaad zijn weggelopen, het nooit permitteren, zo te worden neergezet! Maar de Kananese vrouw laat haar moederhart niet lijden onder haar trots: het gaat immers niet om haar, het gaat om haar dochtertje, dat geestesziek is!

Ze weet dat het heil bij Jezus is, ook al zit het bij Hem nog opgesloten in zijn ‘America first mentaliteit, Joodse volk eerst’. Maar dan vindt haar liefde voor haar kind de sleutel om Jezus’ hart te openen. Ze zegt: maar de hondjes eten toch ook de kruimels van de tafel van de meester! M.a.w. met die kruimels zijn ze al blij! Het is zo’n vertederend beeld, zo vindingrijk, het getuigde van zo’n grote nederigheid, ontsproten aan haar moederhart, dat Jezus niet meer kan weerstaan. En zegt: vrouw, een groot geloof heb je. Het zal gebeuren wat je vraagt. En het dochtertje werd op hetzelfde moment genezen.

Op dat moment werd er een grens overschreden, er kwam een opening in de ‘eigen-volk-eerst-mentaliteit’. Voor het eerst werd iemand aan de andere kant van de grens in diens nood door Jezus geholpen. Die opening zal steeds groter worden, als na Jezus dood en verrijzenis de z.g. heidenen, - Romeinen, Grieken, barbaren en zovele anderen, - in groten getale de opengeslagen bres binnentrekken en hun plek gaan innemen in het Volk van God, in de Kerk. Voor God is er geen Jood, geen Griek, geen slaaf geen slavin, geen man, geen vrouw meer: allen zijn één in Christus! Niet het behoren tot Abrahams geslacht is het kriterium , maar het geloof in Jezus (Zoon van God, zoon van de mensen) en in zijn kracht.

Maar, als we nu naar onze tijd gaan, wordt er in de Kerk nog dat uiterst sterke, aanhoudende, het Jezus lastig makende geloof gevonden zoals bij de Kananese? Gaan we nog met heel onze nood naar Hem en blijven we aandringen en zeuren, ook al worden we maar steeds niet verhoord, - het lijkt wel eindeloos dat God doof blijft, afwijst en niet wil horen. Blijven we ook dan toch nog aankloppen?

Waar het om gaat, daar hebben we een prachtig Nederlands woord voor: het gaat om het hart van God te vermurwen! In het woordenboek las ik een mooie uitdrukking als voorbeeld wat vermurwen betekent: er staat “ het hardste ijzer kan in het vuur vermurwen’. Dat harde ijzer is dan, dat God niet lijkt te luisteren, doof blijft, en het vuur, dat is de liefde, het vuur van de liefde, van geloof, hoop en liefde, dat brandde binnen die moeder, dat moet in ons branden en we zullen gehoor krijgen. Laten we maar eerlijk zeggen: daarbinnen in ons is het meestal eerder een lauwe, slappe bedoening, weinig vuur van de Heilige Geest!

De oosterse kerk heeft er iets op gevonden. Daar kennen de gelovigen, de religieuzen, de lekengelovigen, het zg. Jezusgebed. In het boekje ‘De Russchische pelgrim’ wordt het uitgelegd. Wat is dat Jezusgebed? Dat is de roep van de ongelukkigen in het evangelie, niet één keer, maar tientallen keren, honderder keren achter elkaar herhaald: Heer Jezus, (zoon van David), ontferm u over mij! Dat blijft de Russchische pelgrim en zijn volgelingen maar repeteren, onophoudelijk, zacht, hardop. Er wordt wel gezegd: dat gebed gaat zelfs nog door in hart van de oosterse gelovige als hij slaapt.(Ik slaap, maar mijn hart waakt!)

En wij in het westen, de westerse kerk? We voelen ons onthand, beschaamd, zo’n gebed dat maar aanhoudt en aandringt, in staat om het hart van God te vermurwen, kennen we niet!

Beste mensen. Nu ga ik dan toch vertellen wat ik ooit in een boek las – ik was toen nog niet in Rome, nog in Nederland, - hetgeen me de ogen geopend heeft. Het boek was in het Duits.1) Hier is, vertaald, de titel van het boek, die alles al verklaart: De Rozenkrans, het Jezusgebed in het Westen’! (dus in de kerk van Rome, in onze kerk).

Ook wij hebben ons aanhoudend, Gods hart bewegende gebed, dat maar blijft aandringen en zich niet laat afschepen. De auteur van het boek zegt: de rozenkrans is een Jezusgebed: de woorden concentreren zich helemaal op het uitspreken van de naam ‘Jezus’. Je spreekt een schriftwoord uit (de groet van de engel [Lk.1,28b], de groet van Elisabeth [Lk.1,42]), je laat je door die beide teksten leiden, om door Maria (vol van genade) uit te komen bij: *en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot!* Naar Hem wordt alle aandacht geleid, al die vijftig keer dat, - aandringend en herhalend, - het Wees Gegroet wordt gebeden. In het tweede deel van het Wees gegroet wordt dan onze bestaansfragiliteit uitgedrukt om ons nederig te maken: bidt voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Wat zijn wij anders dan sterfelijke wezens, naar de uitdrukking van de filosoof Heidegger: ‘sein zum Tode’.

Dus willen we God iets vragen, onze bekommernis aan Hem voorleggen, gaan we in het voetspoor van de Kananese vrouw, en gebruiken we de hulpmiddelen die er zijn voor de oosterse christenen en voor ons in de westerse kerk.

Overigens, weet u wat dat woord ‘heb medelijden’ van de Kananese en van de blinde langs de kant van de weg bij Jericho, in het Grieks is? Wel: Kyrie eleison, Heer, ontferm U, heb compassie! Al vanaf het begin van Kerk, bij de aanvang van de Eucharistie, werd het Kyrie gebeden of gezongen, toen de liturgie nog helemaal (vóór de Latijnse) in het Grieks was. Je kunt in Kyrie eleison (Heer ontferm U) de ruggegraat zien van de biddende kerk alle eeuwen door, de kerk van de aanhoudende roep om hulp in talloze noodsituaties die er zijn geweest en die er nog zijn.

Als in Afrika iemand zich tot het christendom bekeert dan wordt gezegd: hij/zij gaat bidden. Ja, zo mag je het wel zeggen:

wie gaat geloven heeft de weg gevonden naar het hart van God en heeft het diepe vertrouwen, - ook al kan vaak de verhoring lang op zich laten wachten, of is er soms zelfs de ervaring dat God ons verlaten heeft, - het diepe vertrouwen, dat God bij aankloppen thuis zal geven.

AMEN

1) Rainer Scherschel, DER ROSENKRANZ, DAS JESUSGEBET IM WESTEN.

 Freiburger Theol. Studien, Herder, 1979.