**Homilie, Friezenkerk, 24ste zondag A. (13 september 2020)**

“Tot zeventig maal zeven”, antwoordde Jezus. Het werd Petrus bleek om de neus. Hij wist het: vergeving schenken ging zijn krachten te boven. Mocht ik aan ieder van u vragen om een herinnering boven te halen waarbij u diep gekwetst werd door een ander, dan weet u het onmiddellijk. Zeker als het om een gebeuren ging waardoor uw leven een definitieve wending kreeg. Ik geloof dat er maar weinig volwassenen zijn van middelbare leeftijd die dit nooit hebben meegemaakt. Mij is het ook overkomen. Het was uiterst onzalig. Misschien nog erger dan de kwetsuur op zich was de wrok, de haat, en de zin om wraak te nemen die zich in mijn hart nestelde. Dat was pas echt verstikkend.

De woorden in Jezus Sirach beschrijven het perfect. Wraak koesteren, wraak nemen, heelt je wonden niet. Het verhardt je hart en houdt je ver van de barmhartige God. Het maakt van je, een zondaar in de betekenis van het oude Testament, dat is iemand die zich buiten de wet plaatst. De wet die zo perfect samengevat werd door Jezus Christus: Bovenal bemin de éne God, en je naaste als jezelf. Zeg maar: naast de impact op je leven van een diepe kwetsuur, kan het ook je band met de Heer geestelijk en moreel verbreken. Als dat gebeurt triomfeert het kwaad, en krijgt de liefde krijgt geen kans meer.

Is er een remedie? Zowel Jezus Sirach’s wijsheidsboek, als Jezus Christus, geven antwoord. Vergeving. Het lijkt een voluntaristisch antwoord, maar het is het niet. Ieder van u weet, dat het niet voluntaristisch *kan* zijn. Om iemand te kunnen vergeven, dient er eerst iets in je hart te gebeuren.

Ik geef een recent voorbeeld. 14 jaar geleden werd er in hartje Antwerpen een blinde haatmoord gepleegd door een jongeman die niet-blanke migranten viseerde. Een Somalische kinderjuf werd neergekogeld. Het Antwerpse peutermeisje van twee jaar waarover ze toezicht hield kwam eveneens om. Het leven van de ouders was verwoest. De media smeerden het dik uit. De dader werd opgepakt en tot levenslang veroordeeld. In België betekent dit dat de dader na 15 jaar kans maakt om onder voorwaarden vrij te komen. Recent vroeg de dader het aan. De procedure is dan zo dat ook de slachtoffers of hun nabestaanden gehoord worden. Het werd aangekondigd in de media. Toen het zover was, verklaarde de moeder van het vermoorde dochtertje dat ze geen bezwaar maakte tegen vervroegde vrijlating. Ze had de dader vergeven. Ze had de draad van haar leven weer opgepikt, en straalde serene vrede uit. De reacties in de media schommelden tussen verbazing en bewondering. Alsook onvermogen om het te verstaan.

Hoe is dit mogelijk? Jezus Sirach legt uit: “*Vergeef uw naaste zijn onrecht, dan worden wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden vergeven. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijk, alleen een zondaar blijft ermee lopen*”. Deze tekst is een tekst uit het Oud Testament. Het begrip “zonde” wordt in het OT enkel gebruikt voor iemand die zich buiten de wet plaatst; de wet die oproept om haat en wrok achterwege te laten (Lev. 19,17-18), want haat en wrok maken u deelgenoot aan de misdaad die de ander tegen u heeft begaan, en plaatsen u dus zelf buiten de wet. Jezus Sirach spreekt over het gebed. Hier ligt de sleutel. Vergeving is immers niet mogelijk als een op zichzelf staande wilsdaad. Maar een kracht die je kan ontvangen als je erom vraagt, erom bidt. Enkel als je terug voeling krijgt met de diepe onderstroom van je bestaan, waar God te vinden is, is het mogelijk.

Toen ik zelf merkte hoe haat en wrok mijn leven begonnen te domineren, voelde ik dat heel scherp aan; en ik heb de Heer gebeden om kracht om deze bladzijde te kunnen omdraaien. Een stap verder was het gebed om kracht om te kunnen vergeven. Toen ik mijn kwetsuur kon afgeven aan Hem, bleef er een litteken, een soort pijnloze herinnering, en er kwam vrede. Er was vergeving. Het wonderlijke van deze dynamiek is dat vergeving schenken aan een ander -zelf als die er niet om vraagt- jezelf in de eerste plaats heelt. Het schenkt je een nieuwe start.

Jezus’ parabel vandaag laat zien hoe belangrijk het is om deze dynamiek van vergeving en verzoening op te zoeken. Een ander kunnen vergeven, is maar mogelijk als je in voeling bent met de onderstroom in je leven waar je de Heer ontmoeten kan, waar HIj ons steeds zijn barmhartigheid schenkt ondanks onze onvolmaakte levenswijze: als jezelf bewust leeft vanuit de vergeving. Het is dan ook zo –gelukkig maar- dat hoe ouder veel mensen worden, ze vaak ook milder worden. Omdat ze iets beginnen uit te stralen van de barmhartigheid van de Heer, die hen voortdurend zelf barmhartigheid liet ondervinden. Dat wens ik ons allen toe: mildheid tot in lengte van dagen. Amen.

JV.