**Overweging**

Degenen die bij Baukje Andringa de Sint Gerarduskalender hebben aangeschaft, hadden op 15 augustus kunnen lezen dat het precies 50 jaar geleden was dat het Woodstockfestival werd gehouden. Misschien was u er wel bij. Ik weet niet hoe wild u was vroeger.

Op een gigantisch weiland in Amerika kwamen gedurende drie dagen bijna een half miljoen jongeren bijeen om naar muziek te luisteren – van Janis Joplin, Jimi Hendrix en Joe Cocker onder andere. Om een tegengeluid te laten horen tegen de manier waarop de maatschappij was ingericht, tegen bekrompenheid, tegen ongelijkheid en tegen de Amerikaanse betrokkenheid in Vietnam. En om de vrije liefde te vieren, ook dat natuurlijk.

Op de tv was er ook aandacht voor 50-jaar Woodstock. Op een Belgische zender zag ik een documentaire. En daar werd ik erg verrassend door getroffen.

In eerste instantie zou het festival nabij het plaatsje Woodstock hebben plaatsgevonden. Maar toen de bewoners daar zagen wat een vrije hippiebende het festivalterrein aan het opbouwen was, kwamen er protesten. Men vreesde het ergste van zo’n zooitje ongeregeld. En dus krabbelde het gemeentebestuur terug en werd de vergunning ingetrokken. Op het nippertje werd een ander geschikt terrein gevonden op 70 kilometer van Woodstock. Er waren maar weinig geschikte plekken en men zat niet te wachten op zo’n groep losgeslagen jongeren. Maar, een conservatieve republikeins boer bood zijn terrein aan. Best verrassend, aangezien het niet direct een man was waarvan je zou inschatten dat die veel affiniteit met hippies zou hebben.

Nu had de organisatie hooguit 200.000 bezoekers verwacht, maar er kwamen er ruim dubbel zoveel. Zoveel, dat halverwege het festival er geen eten meer was. Kunt u zich voorstellen, bijna een half miljoen jongeren met flinke trek… dat is best een probleem. Ik heb thuis twee puberzonen en dat zijn bodemloze putten. Dus dat, keer tweehonderdduizend.

De organisatie had een probleem. En toen geschiedde er een bijna bijbels wonder.

Het kleine, conservatieve boerendorp kwam in actie. Vele tienduizenden broodjes werden gesmeerd, maaltijden gemaakt, alles in dozen verpakt en naar het festivalterrein vervoerd. Een aangelegen commune met nóg meer hippies, opende een gaarkeuken waar de bezoekers een maaltijd konden halen. En zo werden de magen van al deze duizenden jongeren gevuld. Zeer conservatieve Amerikanen en vrije geesten sloegen de handen ineen om hun naasten te helpen. Zonder aarzelen, zonder reserves en zonder oordeel.

Hoewel dit verhaal ook doet denken aan de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van broden en vissen, moest ik er juist aan denken bij het lezen van dit Evangelieverhaal. Omdat het gaat over ongebruikelijke gasten. Mensen die zo ver van je afstaan – in uiterlijk, in gewoonten, in hoe ze in het leven staan – dat je ze niet als vanzelfsprekend aan je tafel uitnodigt. Want we omringen ons graag met mensen die toch een beetje op ons lijken. ‘Ons soort mensen’, zeg maar. Dat doen we niet bewust. Het gaat eigenlijk vaak vanzelf. Zelfs op social media als Facebook en Instagram zoeken we toch vaak weer de groepen van mensen die in onze denkrichting denken. En zo creëren we een comfortabele bubbel om in te leven. Met mensen met wie we ons verbonden voelen. Wij doen gezellige dingen samen, zijn er voor elkaar als we elkaar nodig hebben, nodigen elkaar eens uit en andersom.

De naastenliefde en gastvrijheid waar Jezus toe oproept in dit evangelie, gaat verder dan ‘ons soort mensen’. Jezus roept ons op om juist ook aan de mensen te denken die niet binnen ons kader passen. Van wie wij niets terug te verwachten hebben. Hij noemt arme mensen, zwervers, bedelaars.

We kunnen helaas niet zeggen dat we die in Nederland niet hebben. Vorige week nog maakte het CBS bekend dat het aantal dakloze mensen in Nederland in slechts tien jaar tijd meer dan verdubbeld is. Er zijn ruim veertigduizend daklozen in Nederland. Daar gaat toch wel iets heel fout in het Haagse beleid dat er in en relatief korte periode zoveel mensen in de problemen zijn gekomen.

Tienduizenden mensen die nu aan de zijlijn staan, niet meer meedoen. Dat geldt niet alleen voor mensen zonder dak boven hun hoofd, maar ook voor de vele mensen die armoede lijden – óók in Nederland – en de mensen die eenzaam zijn.

En ik denk dat het daar juist om gaat. Dat we zorgen dat iedereen meedoet, meetelt, gezien wordt. Dat is niet alléén maar een regeringsverantwoordelijkheid. Daarin kunnen we ook zelf wat betekenen. Maar het vraagt dat we buiten onze eigen kringetje en comfort zone kijken om te zien wie er alleen staat. Dat zijn dus niet alleen daklozen mensen. Dat zijn ook statushouders die nog maar kort in Nederland zijn. Dat zijn ook mensen die sociaal niet handig zijn en moeite hebben om een eigen netwerk op te bouwen. Dat zijn ook gezinnen die moeite hebben met rondkomen en daardoor nergens aan mee kunnen doen. Of mensen met een psychiatrische aandoening die wij misschien als ‘een beetje zonderling’ bestempelen. Of die puber met die grote mond die het thuis moeilijk heeft omdat zijn vader de drank niet kan laten staan. Of dat kind waar thuis niet naar wordt omgekeken.

Er zijn zoveel mensen voor wie we gastvrij zouden kunnen zijn. Die we – al dan niet letterlijk – aan onze tafel zouden kunnen uitnodigen. Of in ieder geval de hand kunnen reiken. Laten merken dat ze gezien zijn en erbij horen. Die we naastenliefde kunnen laten ervaren.

Dat vraagt dat wij uit onze comfortabele bubbel komen. Ons eigen comfort en gemak ondergeschikt maken aan het belang van de ander. Jezelf kleiner maakt, om de ander te laten stralen. Jezus vraagt ons eigenlijk telkens opnieuw om liefde voor onze medemens en in het bijzonder voor de randfiguren, verschoppelingen en zondaars. Dat is helemaal nog niet zo makkelijk. Want alles wat anders is, en wie anders is, boezemt ons soms ook angst in. Maakt dat we ons een beetje ongemakkelijk voelen. We zijn gewend aan onze eigen manieren en hoe wij het gewend zijn, is toch een beetje onze standaard waaraan wij andere de maat nemen. Maar wie over die angst heen kan stappen en zonder terughoudendheid liefdevol en zonder oordeel om durft te gaan met mensen van buiten zijn bubbel, zal – denk ik – ook een soort vrijheid ervaren. Want als we alleen omgaan met ‘ons soort mensen’ houden we onszelf in zekere zin gevangen. Beknotten we de liefde van Jezus Christus terwijl we deze liefde juist vrij moeten laten stromen. Naar alle mensen, zeker ook naar Gods vreemde vogels. Aan de tafel van Jezus zit een gemêleerd gezelschap. Als we onze tafel daar een afspiegeling van laten zijn, vieren wij op Zijn manier ook vrije liefde. Namelijk liefde die zich niet laat begrenzen door cultuur, of sociale klasse , IQ of politieke voorkeur. Misschien niet volgens de definitie van Woodstock, maar wel vrije liefde volgens Jezus. Amen.