**Homilie – Negentiende zondag door het jaar – jaar C 11.08.2013** *Hebreeën 11, 1-2.8-19 / Lucas 12, 32-48*

De lezingen van vandaag laten ons mensen ontmoeten met een open, hoopvolle blik op de toekomst. Geen gevoel van gelatenheid of onmacht. Integendeel, er is sprake van waakzaamheid en geloof, van vertrouwvol wachten en moedig op weg gaan.

De lezing uit de brief aan de Hebreeën schetst ons een prachtig beeld van Abraham. Zijn geloof maakt hem tot een trekker, tot een nomade van God. Hij verlaat zijn land en gaat op weg naar ‘de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is’. De duizenden sterren aan de hemel herinneren hem aan Gods belofte van een talrijk nageslacht. Zijn enige zoon Isaak staat hiervan aan het begin en ook hem wil Abraham uit handen geven, omdat zijn geloof hem verder doet kijken. Daardoor komt het dat hij zich tegelijk vreemd én thuis voelt op aarde. Zijn vaderland ligt elders.

Dit getuigenis uit het verleden laat ons een mens zien die een zekere vat heeft op het leven en de gebeurtenissen. Niet dat Abraham die gebeurtenissen naar zijn hand kan zetten, ze kan voorspellen of voorzien, maar wel dat hij ze op zich laat afkomen vanuit een vertrouwen in Gods nabijheid. Zijn geloof geeft hem het vermoeden en soms zelfs de zekerheid dat alles wat hij meemaakt een bedoeling heeft. Hij draagt in zich de verwachting van een wereld zoals de Schepper die gedroomd heeft, een land van belofte, dat hem geschonken wordt en tegelijk als opdracht meekrijgt. Wat onmogelijk lijkt, daar durft Abraham toch naar uitzien. Wanneer het nacht wordt, hoopt hij op het licht van een nieuwe dageraad en houdt hij zich vast aan de belofte dat God het leven telkens weer mogelijk maakt.

Hoe kijken wij daar tegenaan? Kunnen wij het begin van die lezing uit de Hebreeënbrief beamen, waarin gezegd wordt dat *het geloof de vaste grond is van wat wij hopen en ons overtuigt van de werkelijkheid van onzichtbare dingen*? Gelovige mensen laten soms een vreemde indruk na. Ze geven blijk van een eigenaardig realisme, dat enerzijds de feitelijkheid van het leven onderkent zoals het is, maar anderzijds de openheid bewaart voor iets nieuws.

Heel wat mensen hebben het daar moeilijk mee. We worden geconfronteerd met trieste, zelfs ellendige situaties, vooral dan in het buitenland. De beelden ervan komen dagelijks via het nieuws bij ons binnen. Maar ook mensen hier bij ons ervaren dat hun toekomst heel duister is, door werkloosheid, financiële problemen of ziekte. En dat ontneemt hen elk perspectief. Mensen raken ontmoedigd of soms nog erger.

Jezus reageert hierop met zijn oproep tot waakzaamheid. Hij zégt dat niet alleen tot zijn leerlingen en de mensen die naar Hem komen luisteren, Hij laat het hen ook zien en ervaren. Mensen die afgeschreven zijn spreekt Hij aan en geneest Hij. Bepaalde opvattingen rond lijden en straf, rond zonde en vergelding corrigeert Hij en plaatst daartegenover de barmhartigheid van zijn Vader. Geen enkele situatie is voor Hem uitzichtloos.

Wanneer Lucas die oproep van Jezus tot waakzaamheid, geïllustreerd met die gelijkenissen over de waakzame dienaren en over de dief in de nacht, neerschrijft, ligt de verrijzenis al achter hem. De paaservaring dat de verrezen Heer nabij is, heeft kleine gemeenschappen van christenen doen ontstaan, bij wie vrij vlug de verwachting gegroeid is naar de wederkomst van de Messias. Maar de evangelist wil die toekomstverwachting opentrekken. Hij is ervan overtuigd dat de Heer altijd ‘de Komende’ is, de Gastheer die zijn dienaren aan tafel uitnodigt en hen bedient. Dus niet alleen voor toen, maar ook voor nu, voor ons.

Onverwacht, zelfs in de derde of de vierde nachtwake, kan de Heer plots in ons midden staan. Gelukkig de mens die dan, zoals de twee leerlingen op weg naar Emmaüs, vraagt: ‘Blijf bij ons, Heer, breek het brood en hou maaltijd met ons’. Wie zou niet wakker willen blijven om zulke ontmoeting met de Heer mee te maken? De oproep tot waakzaamheid geldt dan ook voor alle tijden en voor alle dagen, zodat wij met open ogen zien waar en in wie God naar ons toekomt. En ook waarheen en naar wie Hij ons op weg zendt, zoals de jongeren in Brazilië op weg gestuurd werden door paus Franciscus. Misschien wordt dan gaandeweg het geloof in God de vaste grond waarop wij leven en gelukkig zijn.

*Jan Verheyen – Lier.*

*19de zondag door het jaar C – 11.8.2013*