**…WEES NIET BEZORGD!!!???...**

**Overweging**

Jesaja 49, 13-18

Mattheüs 6, 24-34

Wees niet bezorgd! Maak je geen zorgen!

Woorden van Jezus uit het zojuist gelezen evangeliegedeelte.

Wat klinken die woorden in deze tijd wrang.

Want kijk nou eens om je heen: hoezo, geen zorgen!

De wereld lijkt toch wel in brand te staan! Oorlogen, opstanden,

duizenden mensen op de vlucht, grote bosbranden in Californië….

Nog steeds is het coronavirus onder ons, en de formatie van een nieuwe regering laat nog steeds op zich wachten.

Hoezo geen zorgen!?

En dan de vele mensen in onze eigen omgeving die ziek zijn, soms ernstig ziek.

Mensen hebben verdriet na het overlijden van een geliefde mens.

Bedrijven moeten hun deuren, velen worden ontslagen… wat is nu het perspectief voor de toekomst?

Mensen die van een minimum moeten rondkomen, hebben het vaak moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het voorzien in eten, drinken en alle noodzakelijke lasten zijn grote dagelijkse zorgen.

En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.

Hoezo, je geen zorgen maken!?

Dat kan toch helemaal niet?

Is Jezus dan wereldvreemd?

Weet Hij eigenlijk wel iets van menselijk leven?

Begrijpt Hij eigenlijk wel wat mensen bezig houdt?

Ik denk dat Jezus dat wel degelijk begrijpt.

Ik denk dat Jezus ons wil waarschuwen voor de manier waaróp we met onze zorgen omgaan.

Want dat er zorgen zijn die ons terecht bezig houden….dat staat buiten kijf!

Misschien zegt Hij daarom wel dat we eens moeten kijken naar de vogels in de lucht en de bloemen op het veld.

Want zij zijn niet belast door gisteren en maken zich geen zorgen over morgen.

Ze zijn, wat ze zijn, vandaag.

Ze doen wat ze moeten doen.

Ze zijn zichzelf, totaal zichzelf.

Ze zijn zoals ze bedoeld zijn te zijn.

Dat is misschien wel de levensles voor ons mensen.

Wij kunnen soms zo vast zitten in alle zorgen waar wij mee moeten zien klaar te komen, dat we geen oog meer kunnen hebben voor alle schoonheid om ons heen:

Voor de vogels, de bloemen, de geuren en kleuren.

Met andere woorden: zorgen kunnen ons zó verlammen en ons zó opsluiten in ons eigen wereldje, dat we geen open oog meer kunnen hebben voor alles wat ons toe-valt aan het goede van vandaag.

En dat is eigenlijk best heel veel:

de welgemeende aandacht van mensen die ons niet vergeten…

een spontane ontmoeting die goed doet…

een boeketje bloemen…

een kaartje…

een arm om je schouder…

een luisterend oor…

Al dat goede valt ons toe…niet om wat we allemaal hébben aan ellende…maar om wie we ten diepste zíjn.

Je mag er zijn, met al je kwetsbaarheid en broosheid.

Als je dat in vertrouwen kunt accepteren, dan kun je het misschien loslaten…

dan kun je op adem komen…

Dan komt er ondanks, of misschien beter gezegd, met

inachtneming van alle zorgen een vorm van vrijheid.

Vrijheid om je leven te richten op een ánder perspectief…op gerechtigheid.

Gerechtigheid waarbij mensen tot hun recht komen,

er mogen zijn in verbondenheid met elkaar…schouder aan schouder.

Dat je er bent voor elkaar!

Dat je leven niet in het teken staat van hébben maar van zíjn.

Dat betekent een omkering: de omkering van bezorgdheid naar vertrouwen.

God heeft ons mensen aan elkaar gegeven om er voor elkaar te zijn, juist op die momenten van grote zorgen.

We hoeven onze zorgen niet allemaal alleen te dragen, we hoeven er niet aan ten onder te gaan…

Wanneer je het gevoel hebt dat dat wél gebeurt, kijk dan

naar de vogels en de bloemen, kom terug naar vandaag.

Leef bij deze dag, de volheid van dit moment.

Vlucht niet in gisteren en evenmin in morgen, maar ervaar deze dag: je mag er zijn, samen met anderen, samen met elkaar.

Dat herinnert ons aan de bede van het Onze Vader: “geef ons heden ons dagelijks brood”.

Er ís brood genoeg… voor vandaag!

En dat alles in een wereld die bepaald lijkt te worden door de god van het geld.

Er wordt wat afgeschipperd tussen God en het geld.

Geld…het wekt de suggestie dat alles in het leven te koop zou zijn.

We weten best dat dat níet het geval is, maar ondertussen is het wel de grootste macht in onze samenleving.

De hele politieke werkelijkheid draait om geld.

Geld dat bedoeld was om het samenleven te díenen, is een macht op zich geworden.

Denk maar eens aan al die leiders her en der in de wereld, die zich verrijken ten koste van de armsten van de samenleving.

Exorbitante weelde durven ze zich eigen te maken.

Misschien voelen ze ergens wel dat de manier waarop ze dit geld hebben verkregen niet klopt, want hun huizen als paleizen worden onneembare vestingen beschermd door wachters, dikke muren of allerlei alarminstallaties.

Geld en rijkdom…mensen bouwen er al snel hun hele vertrouwen op, maar komen van de koude kermis thuis.

Geld…om de onzekerheid van je leven af te dekken.

Geld…daarin wordt de wereld van het hébben samengebald, van het bezit, van de heb.

Dat doet ons denken aan de afgod bij uitstek : Baäl.

Die naam betekent: bezitter.

De dienst aan die god wordt vervoegd met het werkwoord hebben.

Maar de naam van God luidt: “Ik ben die Ik ben”.

In díe naam worden wij uitgenodigd niet om te hébben, te bezitten, maar om er te zíjn.

En bij dat zijn van ons daar hoort kwetsbaarheid en broosheid bij.

Je kunt jezelf niet groter maken met je geld, ook niet met je werk, je prestige of met je status.

Jij bent, wij zijn immers gewoon mens…

door God gewild en gekend…uniek en met eigen gaven en talenten, maar ook met eigen zorgen.

De leerschool van ons leven is om te leren om los te laten, om ons niet alleen te richten op alles wat ons zelf zo bezig houdt…dan kun je er namelijk ook zijn voor anderen, zoals anderen er zullen zijn voor jou.

Wij mensen: aan elkaar gegeven.

Het kan je zo maar gebeuren dat de dwingende macht van zorgen die je verlammen, wordt doorbroken…

in een lichtend gebaar dat jou toevalt…een woord dat je treft…een mens jou nabij….iets van het goede van de aarde, van de vogels of de bloemen.

Diep in jou, in ons, kan er van binnen vrede gaan groeien die alle verstand te boven gaat.

Je begint je vrij te voelen.

Je voelt je een gezegend mens!

Zo samen onderweg…met die ander naast je…kom je je zorgen te boven…is er ondanks alles toch toekomst.

Zo kunnen we de last van morgen samen dragen,

en elkaar tot zegen zijn. AMEN.