**Overweging 30 januari 2022**

*Profeet zijn: durven we het nog?*Ruth van der Vliet

Jeremia 1: 4-5, 17-19
Lukas 4: 21-30

Jaren geleden zat ik op een spoor waarop ik vastliep. En ik wist niet hoe ik daaruit kon komen. Misschien herken je dat wel? En hoe je dan kan denken dat je het wel alleen kan? Dat dacht ik in ieder geval, tot ik op bezoek was bij iemand die dit aanvoelde. Zij was als een profeet. Zij wilde met mij hierover praten, maar vond het zo spannend dat zij hardop een schietgebedje deed. Ze zei iets als: ‘Jezus, help me de goede woorden te vinden.’ En met dat ze dat zei, viel alles van me af en was ik vrij. Het was indrukwekkend.

In het gedeelte van vandaag gebeurt er ook iets profetisch. Namelijk dit: Jezus benoemt wat er ècht aan de hand is. Het begint ermee dat hij aangeeft dat hij bij hen geen wonder kan doen. En dan legt hij de vinger op de zere plek. Wat misschien al heel lang een zere plek is bij de Israëlieten. Dat Elia en Elisa ook geen wonder konden doen bij hen, bij het volk, in die eerste kring. Maar dat ze dit juist wel bij de heidenen konden. Voor de Israëlieten is dit pijnlijk, want: zij vonden dat de weldaden van God alleen bestemd waren voor zijn eigen volk. Hier horen we een groot vooroordeel: wij zijn beter dan de anderen.

Jezus durft dit te benoemen. En dat is nu precies wat een profeet doet. Profeten zijn geen toekomst voorspellers, maar ze zeggen iets over het heden. Ze kijken met Gods ogen en ze spreken in plaats van God.

Wij zijn beter dan de anderen, dachten de mensen in de synagoge. Fout gedacht, zegt Jezus. Jezelf boven een ander zetten is niet met Gods ogen kijken.
Wat Jezus zegt, maakt de mensen woedend, maar Jezus blijft bij zijn mening. Hij staat erboven, hij gaat dwars tegen hen in.

Het doet denken aan Desmond Tutu: hij benoemde onrecht wanneer hij het zag. De mensen waren echt van hem onder de indruk. En vooral ook, omdat hij geen onderscheid maakte tegen wie hij het zei. Hij ging ook gerust tegen zijn eigen mensen in. Altijd op zoek naar waarheid. Met zijn aanstekelijke glimlach bracht hij de boodschap van hoop en verbinding.

Dit is dan misschien een groot voorbeeld. Maar profeet-zijn kan ook in het klein. Soms hebben we ons met elkaar te bemoeien, gevraagd en ongevraagd, om te vertellen wat we zien. En wat dat met ons doet. Of om hoopvolle alternatieven te bieden. Om licht te brengen, daar waar schaduw is. Om als je aan iemand denkt, daar iets mee te doen.
Het is je broeders hoeder zijn. Durven we elkaar nog echt te zien? En als het nodig is, durven we dan het gesprek aan? Niet vanuit de houding om het beter te weten, maar juist vanuit de houding waarin niets zeker is. Vanuit wederkerigheid: jouw woorden en de woorden van de ander, raken jou ook, op een manier die je niet kan voorzien.

Durven we het nog: profeet zijn?
Het is niet makkelijk. Dat was het voor de profeten in de bijbel ook niet. De profeet Jeremia moest aangemoedigd worden door God: ‘sta op en zeg het’. Er zijn veel profeten die geaarzeld hebben bij hun roeping. Mozes wilde geen profeet zijn, omdat hij stotterde. Jesaja durfde niet en Jona ging gewoon de andere kant op.
Maar misschien heb je het zelf weleens ervaren, hoe heilzaam het is als iemand het aandurfde om je ergens op aan te spreken. Of misschien was jij zelf als een profeet voor iemand anders. Dat zijn diepe ervaringen, die je niet snel vergeet. Het zijn èchte ontmoetingen.

En zou het mogelijk zijn dat onze geloofsgemeenschappen weer profetisch elan krijgen? Durven we het te hebben over een wereld omgekeerd, een wereld waarin ieder mens recht wordt gedaan, waarin er een leven is voor iedereen?
De hoofdzorg van de kerk zou niet haar eigen voortbestaan moeten zijn, maar de vraag of ze iets te zeggen heeft aan de wereld. En of er zorg is voor de mensen.
Ik hoop van harte dat de bisschoppen in Duitsland kiezen voor de mens, voor de slachtoffers van misbruik. Dat dàt prioriteit heeft in plaats van het redden van het instituut Kerk.

Profeet zijn, durven we het nog? Weten we om te gaan met de blik van God, met Gods visie. Bij wat er gebeurt in de samenleving? Bij wat er speelt in onze eerste kring?

Op de voorkant van het liturgieboekje zie je een kunstwerkje. Je ziet hoe die twee mensen verbonden zijn door middel van cirkels. Het kunstwerkje heet ook ‘verbinding in cirkels’.

Het herinnert ons aan de boodschap dat we, achter onze verschillen, achter de gebrokenheid, allen mens zijn. We zijn met elkaar verbonden. We hoeven het niet alleen te doen. En we worden opgeroepen om Zijn ogen, oren en stem te zijn.