**Homilie – Bedevaartmis Sint-Gummarus 15.10.2023**  
Jesaja 25, 6-10a / Filippenzen 4, 12-14.19-20 / Matteüs 22, 1-14

Stel je voor: je geeft een feest, want je hebt iets bijzonders te vieren, een blijde gebeurtenis. Je bent er vol van, je hebt behoefte om je vreugde met vele mensen te delen. Je hebt een zaal gehuurd, je hebt allerlei ideeën wat je wil doen op het feest. Het moet alleszins iets bijzonders worden… Je stuurt dan ook een mooie uitnodiging aan familie, vrienden en bekenden: *‘Wees welkom allemaal!’ ‘En laat iets van je horen als je komt’*, zet je erbij. Maar niemand laat iets van zich horen. Niemand belt, schrijft, stuurt een mailtje… Je belt iemand op, je brengt het feest ter sprake. Maar neen, die persoon heeft al andere plannen. Iets anders heeft voorrang. Het is ook zo druk. Je belt of je mailt naar iemand anders. *‘Uitnodiging… ja, helemaal vergeten. Niks aan te doen.’*

Wat doe je dan? Je bent erg teleurgesteld. En als je er nog moed voor hebt, zal je misschien proberen andere mensen te interesseren, diegenen aan wie je niet onmiddellijk dacht, dan maar alle leden van de vereniging waar je lid van bent, de hele straat in plaats van enkele buren. Misschien wordt het dan nog wel wat, dat feest…

Wat je nooit kan doen is de mensen, die je uitnodigt, dwingen om te komen. Je kunt mensen nooit verplichten om feest te vieren. Dat geldt ook voor de koning in het evangelieverhaal van vandaag. Hij organiseert een groot feest voor zijn zoon. En die koning heeft veel macht. Hij kan zijn onderdanen belasting opleggen, bevelen geven, ze zelfs onderdrukken, maar hij kan niet verplichten om te feesten, om hun waardering te tonen of hun vreugde te uiten. Ja, hij kan hen wél dwingen, maar dan wordt het nooit een echt ontspannen, gezellig feest.

Dit verhaal zegt me, meer nog dan andere verhalen uit de Schrift, iets over de machteloosheid van God. God heeft de mensen niet als poppen aan een touwtje. De mensen kiezen zelf, in volle vrijheid. En zo wíl God het ook: mensen moeten kunnen kiezen of ze in zijn licht willen leven of niet, of ze in zijn verbond willen staan of niet. En een bruiloft is in de Schrift altijd een beeld van dat verbond. Mensen maken ruimte voor God, gaan in op zijn uitnodiging, of zij doen het niet. Ze hebben mogelijk andere prioriteiten.

We leven in een tijd waarin heel veel mensen anders lijken te kiezen. Je weet dat natuurlijk niet helemaal, je kunt tenslotte niet in hun hart kijken. Maar het lijkt toch of velen – juist zoals de genodigden in ons verhaal – alleen druk bezig zijn met materiële dingen. En dat kán je ook helemaal in beslag nemen. De mentaliteit in onze samenleving is sterk gericht op bezit, op succes, op aanzien. De kerk is een onderdeel van een keuzemenu. Er is zoveel anders te kiezen.

Maar de koning in ons verhaal laat het er niet bij zitten. Hij wil weten wat er aan de hand is. En dan stuiten hij en zijn dienaren op muren, op weerstand, op geweld zelfs. We herkennen hierin de actualiteit waarin Matteüs zijn evangelie schreef. Hij maakte de kruisiging van Jezus mee, de verwoesting van de stad Jeruzalem in het jaar 70. Hij leefde als christen in een sfeer van dreiging en geweld. Het verhaal is duidelijk tegen die achtergrond geschreven.

En wat doet de koning? Hij laat zijn gastenlijstje los. De mensen die hij op het oog had, lieten hem in de steek. Dan maar de deuren opengooien voor iedereen die maar wil komen. En dan is er weer zo’n verrassend iets in ons verhaal: je moet wel een feestkleed dragen. Het is uiteindelijk niet vrijblijvend. Nu zal het de koning uit ons verhaal niet om gaan dat je in een galajurk of een gehuurde smoking komt. Het gaat er om dat je laat zien dat je wil delen in de feestvreugde, dat je wil beantwoorden aan het verbond dat God ooit met Abraham, en later met het volk Israël is aangegaan en dat Hij ook nu met ieder van ons wil aangaan. God roept alle mensen op om mee te werken aan de uitbouw van zijn schepping. En Hij laat ons daarin vrij, maar dat betekent niet dat het kan op eender welke manier. En het gaat dan niet om een bepaald kleed, onze God eist niet de perfectie, maar wel de bereidheid ons te laten bekleden met de levenswijze van Jezus Christus.

Di doet me denken aan die Italiaanse jongen, Carlo Acutis, die op 13-jarige leeftijd webmaster is van de websites van zijn parochie en zijn school. Hij heeft een meer dan gewone aanleg voor computers en informatica en hij gebruikt die om zijn gelovig zijn te verspreiden. Zoals hij ook zijn moeder van passief gelovige vrouw tot een vurig gelovige kon bekeren. Maar de jongen heeft acute leukemie. Op 12 oktober 2006 sterft hij op 15-jarige leeftijd. Op 10 oktober 2020 wordt Carlo in de basiliek van Sint-Franciscus in Assisi zalig verklaard. Zijn lichaam ligt er nu permanent zichtbaar in een glazen kist, niet gekleed in een feestkleed om deel te nemen aan het feestmaal in Gods hemel, neen, hij is gewoon gekleed in een sweater, jeans en Nike-sneakers. Zo gekleed was hij welkom bij onze God.

Het gaat dus bij onze God niet om dat kleed, maar om de ingesteldheid, met welke ingesteldheid we ook hier vandaag zijn samengekomen. Soms vraag ik me af: hoe komt het toch dat zovelen rond Gummarus willen samenkomen? Is dat omwille van zijn wonderen: het wonder van de bron, de boom of het kind? Of is het omdat we gefascineerd zijn door dat prachtig reliekschrijn dat we elk jaar willen ronddragen? Of zou het toch nog iets anders zijn? Waarom gaan duizenden mensen naar Lourdes? Om er een beeld in een grot te zien? Of omdat ze voelen dat door Maria de hemel daar de aarde geraakt heeft? Is het dat niet wat we zoeken als we rond de heilige Gummarus samen zijn? Iets van de hemel? Hij is het die ons vandaag uitnodigt aan dat grote feestmaal van de Heer.

Ja, vandaag klinkt nog altijd de uitnodiging voor ieder mensenkind op deze aarde: ieder is genodigd aan het bruiloftsmaal als we de goede kleding aan hebben. De Schepper van ons leven nodigt ieder van ons persoonlijk uit om echt te leven, te leven naar zijn droom van gerechtigheid. De vraag aan ons is: durven wij die uitnodiging aan? Durven wij ja te zeggen, gast te zijn? Durven wij komen en kunnen wij de ons toegewezen plaats aan tafel innemen naast anderen? Trekken we dan het kleed aan dat de Koning ons vraagt te dragen, het kleed van de dienst aan elkaar, van inzet voor recht en gerechtigheid. Ja, de Heer en de heilige Gummarus, ze verwachten ons aan de maaltijd in Gods Koninkrijk!



*Jan Verheyen – Lier.*

*Bedevaartmis Sint-Gummarus – 15.10.2023*