**Friezenkerk 25de Zondag A. 20 september 2020. Homilie**

“*Uw wegen zijn niet mijn wegen; uw gedachten zijn niet mijn gedachten*”. De woorden van de profeet Jesaja zetten de toon voor de lezingen voor vandaag. Gods logica is anders dan de onze. En Jesaja verduidelijkt: het is een logica die erop uit is om voortdurend aan iedereen kansen te geven. Iedereen, de grootste boosdoener en de heiligste vrouw of man, wordt voortdurend uitgenodigd om te werken in de wijngaard van de Heer. Een beeld voor het Rijk Gods. Niemand is in de ogen van God voorgoed verloren voor dit project. Er is altijd hoop.

Jezus’ prediking was niet anders. Van Jezus echter zijn er veel meer parabels bewaard dan van eender ander Oudtestamentisch profeet. Een parabel is in vergelijking met een conceptuele lering veel doeltreffender. Wat spreekt meer tot de verbeelding? Zeggen dat: “*Gods wegen niet onze wegen zijn*”, of hetzelfde zeggen in een verhaal waarin de gebruikelijke arbeidsverhoudingen op hun kop gezet worden? Dit laatste natuurlijk, omdat dit soort vergelijkingen schokkend zijn. Ze roepen weerstand op, en schudden wakker. En dat is precies wat Jezus wil. Ze bewerkstelligen twee zaken in ons. Ten eerste: het laat zien hoe anders God is. Hij is -anders dan mensen- onverminderd barmhartig; diegene die ons voortdurend uitnodigt en overlaadt met geschenken en weldaden ver boven de maat van de eigen verdienste. Ten tweede: parabels zijn uitnodigend. Ze nodigen uit om zelf zich stap voor stap Gods barmhartigheid eigen te maken. Als die logica gestalte krijgt in deze wereld, breekt het Rijk Gods door.

Het is Jezus er dus niet om te doen een nieuw soort economie te verkondigen, maar om aan de barmhartigheid en de zorg die van God uit gaat naar alle mensen altijd te laten meespelen in onze overwegingen en beslissingen. Mochten we dat met zijn allen collectief doen dan zou dit ongetwijfeld leiden tot een ander soort economie; dat wel! Het Rijk Gods is zeker nog niet ten volle doorgebroken in onze samenlevingen. Zeker in onze tijd niet! Mocht het doorbreken zou het ongetwijfeld leiden tot een andere wijze van omgaan met armen en verworpenen, met onze planeet en het milieu. Want niet barmhartigheid of zorg voor alle mensen, en al evenmin duurzaamheid, staan in onze collectieve waardenschaal op plaats één, maar wel rentabiliteit, winstlogica en efficiency binnen de eigen sociale of nationale groep, en dit maar al te vaak ten koste van anderen die minder kansen kregen.

Dat het in de logica van het Rijk Gods gaat om barmhartigheid en zorg voor alle mensen, illustreert deze parabel niet enkel door de schokkende wijze van bezoldiging; het wordt duidelijk vanaf de eerste zin van de parabel. Het is een zin die tot 4 maal toe herhaald wordt, en waarvan de relevantie vaak over het hoofd ziet: Met het Rijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar **die er op uitging** om arbeiders te huren. En die landeigenaar gaat uit ’s morgens vroeg, op het derde uur, op het zesde uur, op het negende uur en op het 11de uur. Deze werkgever plaatst geen vacatures op het internet, of in kranten. Nee, hij is een non-stop headhunter, hij is rusteloos en gaat voortdurend op zoek naar mensen. Bovendien is hij een heel bijzonder soort headhunter. Hij is niet op zoek naar de witte raaf, de man of vrouw met het juiste profiel, die elders al aan de slag is. Nee, hij zoekt in het bijzonder diegenen –allen eigenlijk- die werkloos zijn, en die letterlijk aan de kant staan. Diegenen die door anderen niet naar waarde geschat worden. Zij die in deze wereld geen kans krijgen: “*Waarom staan jullie hier hele dag zonder werk?* Ze antwoordden hem: *Omdat niemand ons gehuurd heeft.*”

Het mag eigenlijk niet verbazen dat het Paus Franciscus hier om te doen is in zijn pontificaat. Hij wil een Kerk die er net als de landeigenaar op uit gaat. **Een Kerk die erop uitgaat.** Een Kerk die mensen zoekt, vooral de mens die aan de kant staat. Een Kerk die de menselijkheid, medemenselijkheid en de waardigheid van de mens op de eerste plaats zet.

Uit een interview met de paus in de Civiltà Cattolica bij de aanvang van zijn pontificaat was het al duidelijk. Hij zei: “*Ik zie duidelijk dat de Kerk vandaag de dag het meest behoefte heeft aan het vermogen om wonden te helen en de harten van de gelovigen te verwarmen, door mensen nabij te zijn, door genegenheid. Ik zie de kerk als een veldhospitaal na een gevecht. Het heeft geen zin om aan een ernstig gewonde te vragen of hij een hoog cholesterolgehalte en een hoog suikergehalte heeft! Zijn wonden moeten worden behandeld. Dan kunnen we over al het andere praten. Laten we eerst wonden genezen, …*”. Amen.