**Derde Zondag van de Advent – A 11 december 2022**

**Evangelie: Matteüs 11, 2-11**

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero ons vanuit het evangelie van deze zondag?**

*"Het gaat hier om de volledige bevrijding. Het is dan ook datgene wat Christus zelf opdraagt te zeggen aan Johannes de Doper: vertel hem wat je ziet - de blinden zien, de doden worden opgewekt, het Evangelie wordt aan de armen verkondigd. Zijn dit niet de tekenen van de komst van de Messias? ...Volgens sommige uitleggers, en het lijkt voor mij zelf ook wel zo te zijn, moet Johannes de Doper hier een correctie in vinden op zijn eigen prediking. Hij benadrukte immers vooral het eschatologisch karakter van de bevrijding, als een dag van de Heer die zou komen met toorn om de zondaars te corrigeren. Hij was de profeet die in zijn hart het onrecht voelde branden dat hij om zich heen zag; die de verontwaardiging van zoveel mensen in zich meedroeg, en die voelde dat God deze onrechtvaardige situaties niet kan tolereren. En daarom was het dat hij zei: ‘Jullie adderengebroed, beseffen jullie niet dat de bijl al aan de stam is klaargelegd om de boom te vellen?’ Christus zelf echter is zachtmoediger. Hij beveelt dat men aan deze ongeduldige profeet moet zeggen: Heb toch geduld (zoals Jacobus het vandaag in zijn brief zegt, in de tweede lezing). Het teken van de Messias is immers juist dat de goedheid in de wereld verschijnt..."*

In de liturgie van deze Derde Adventszondag schuift het Evangelie de merkwaardige figuur van Johannes de Doper voor ons naar voor. Uit de commentaar van Mgr. Romero tijdens zijn homilie op deze zondag, nu 42 jaar geleden, hernemen we voor onze reflectie vandaag twee sterke zinnen.

1. ***“Hij (Johannes de Doper) was de profeet die in zijn hart het onrecht voelde branden dat hij om zich heen zag: zoveel mensen tegen wie geweld gebruikt wordt. En hij voelde dat God deze onrechtvaardige situaties niet kan tolereren.”***

In de Spaanse tekst staat dat de Doper **dat onrecht voelde branden in zijn ingewanden, in zijn ‘binnenste binnen’. Misschien zeggen wij dan: ‘Hij voelde het in zijn hart’. Het onrecht, het geweld dat mensen moesten lijden, drong in hem binnen en raakte hem ten zeerste. Dat bracht een schok teweeg die hem de-installeerde, die hem wakker schudde, die hem in opstand deed komen en een beweging veroorzaakte van onweerstaanbare betrokkenheid.** **Eens je zo door iets geraakt bent, is er geen weg terug.** De reactie van de Doper was dan ook inderdaad behoorlijk heftig, naar het model van nogal wat godsbeelden uit het Eerste Testament: God zelf zal wraak nemen; de onvruchtbare boom zal Hij omkappen; de vervuilde bron zal Hij laten opdrogen; de zondaars zal Hij straffen en uitroeien. Het altijd aanwezige onrecht en het telkens weer opduikende geweld zal met een krachtig ingrijpen van de kaart geveegd worden. **De Doper voelde, zegt Mgr. Romero, “…*dat God deze onrechtvaardige situaties niet kan tolereren”.* God was het beu van dit te moeten aanzien.** Het kaderde ook in de apocalyptische angstbeelden omtrent de toekomst die de ronde deden: op de Dag van de Heer zal Hij met toorn de zondaars aanpakken en ze tot inkeer doen komen. In sommige psalmen klinkt dezelfde verwachting en een gelijkaardige angst.

En wat betekent dat nu voor ons, ***“dat*** ***God deze onrechtvaardige situaties niet kan tolereren”***? Ondertussen staan we zowat 2000 jaar van de Doper af, en kennen we veel beter dan hij de mensengeschiedenis zoals ze zich afspeelt in alle continenten. Onrecht en geweld zijn er altijd en overal geweest. Vanuit het ‘christelijke’ Westen hebben we het Zuiden van de planeet veroverd, bezet en uitgebuit via onrecht en geweld. Onrechtvaardige handelsrelaties houden tot op vandaag miljoenen mensen vast in de miserie. Vanuit het Noorden doen we nog altijd alsof de rijkdommen van het Zuiden zondermeer van ons zijn. Maar de armoede en de miserie zijn ondertussen ook onmiskenbaar aanwezig hier dicht bij ons, als resultaat van allerlei vormen van onrecht en geweld. Zelfs het leven op onze planeet begint gevaar te lopen. **Wat betekent het dan te zeggen (en te geloven of te hopen) dat God deze onrechtvaardige situaties niet duldt? Blijkbaar is God toch al de hele tijd bijzonder geduldig met dat alles, of niet? Hij komt blijkbaar Zelf niet tussen en laat alles maar begaan, ook al roept Hij ons op om die situaties te veranderen.** En ondertussen blijven miljoenen mensen lijden onder onrecht en geweld. Wat is er dan aan de hand met die God van ons? Is Hij dan toch Zijn Rijk (Het Rijk Gods) niet aan het uitbouwen? Of heeft Hij het ondertussen opgegeven van daar aan verder te werken? Is Hij doof geworden voor de schreeuw van de armen..?

**Om antwoord te geven op deze niet zo eenvoudige vragen, moeten we ons toch eerst laten treffen ‘tot in de ingewanden’, ons ten volle ‘laten raken’ door de gevolgen van zoveel onrecht en geweld, zoals dat ook bij Johannes de Doper gebeurde.** Alleen wanneer we tot in ons ‘binnenste binnen’ overhoop gehaald worden door de miserie van zoveel miljoenen mensen (veraf en dichtbij), zijn we misschien in de mogelijkheid om wat stamelende antwoorden te zoeken en te vinden. En let wel: ook voor ons zal er dan geen weg terug meer zijn. En kijk, **daar wringt voorzeker een schoentje in onze Kerken. Heel dikwijls toch staat ons kerkelijk spreken en zwijgen zo ver af van het concrete lijden van de mensen**. Het is alsof we er altijd vooral voor zorgen dat toch zeker niemand van onze gemeenschap zich gekwetst, geraakt en bevraagd zou voelen, of aangesproken zou worden op zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid. We hebben toch immers al genoeg te doen met onze eigen problemen van corona, de energiecrisis, lastige ziekten, te laag pensioen, de asielzoekers die maar blijven komen, de kerken die zienderogen leeg lopen… En **toch kunnen we niet anders dan een voorbeeld nemen aan Johannes de Doper in het evangelie van vandaag, en ons tot in ons ’binnenste binnen’ laten raken door al het onrecht in de wereld.** Maar… wat blijft er dan over van ons geloof in de ‘God van de armen’, de ‘God van de bevrijding’, en van datgene wat Mgr. Romero zegt in het begin van dit citaat: “*Het gaat hier om de volledige bevrijding”?*

1. We staan dan ook nog even stil bij een tweede zin uit het citaat van Mgr. Romero: “*Christus zelf echter is zachtmoediger. Hij beveelt dat men aan deze ongeduldige profeet moet zeggen:* ***Heb toch geduld*** *- zoals Jacobus het vandaag zegt in zijn brief, in de tweede lezing.* ***Het teken van de Messias is immers juist dat de goedheid in de wereld verschijnt.”***

Ook Jezus heeft zich laten ‘raken’ door het onrecht dat aan mensen werd aangedaan. Daarom deed Hij al het mogelijke om te genezen, te herstellen, te bevrijden, te verwelkomen, op te heffen, te omhelzen, lief te hebben, te vergeven, nieuwe kansen te geven,… **Hij was de ‘goedheid’ zelve, de Goddelijke goedheid die Mens van vlees en bloed geworden is. Dat is de weg die Hij heeft voorgeleefd. Hij toonde ons geen beeld van een straffende en vernielende God, maar dat van een ‘Goede en Trouwe God, Vader en Moeder’. Zo was hij leven-gevend nabij aan gekwetste en ‘zondige’ mensen…**

We mogen tegenover het onrecht en het geweld niet in de val trappen van dat geweld met geweld te bestrijden, en het onrecht aan de ene kant te vervangen door onrecht aan de andere kant. Hoe meer wapens we produceren(telkens meer gesofisticeerd!), hoe noodzakelijker oorlogen zullen geacht worden om die wapens ook te gebruiken. Hoe meer rijkdom we ophopen, hoe meer wapens we zullen nodig hebben om die rijkdom te verdedigen. **De weg van Jezus is echter die van de ‘kleine goedheid’. Die weg valt te ontwaren daar waar jij en ik kunnen leven zoals Hij het heeft voorgedaan: geduldig, heel geduldig genezen, herstellen, bevrijden, verwelkomen, opheffen, omhelzen, liefhebben, vergeven, nieuwe kansen geven, meegaan, ondersteunen,...** Dat is op de eerste plaats een persoonlijke opdracht, een missie voor elk van ons als gedoopte christenen. Zo mogen we getuige zijn van deze goedheid van Jezus bij zieke mensen, bij migranten, bij mensen met beperkingen, bij oude mensen (in Woonzorgcentra bijvoorbeeld), bij mensen in detentie, bij mensen op de vlucht voor geweld en honger, bij kinderen voor wie een leeg bord dagelijkse kost (!) geworden is, bij mensen in onderdrukking en repressie, bij jongeren voor wie we een onzekere toekomst geschapen hebben, bij mensen die naar Tele-Onthaal bellen,… **We kunnen niet overal aanwezig zijn, maar ieder van ons, elke christen zal het als een prioriteit moeten vooropstellen: waar zal ik getuige zijn, tot en met alle consequenties die dat getuigenis inhoudt, van die goddelijke Goedheid?** Het is daar dat de betekenis en de inhoud van ons christenzijn zich afspelen, op dat ‘raak-punt’ in de concrete realiteit van elke dag…

**Een stap verder is dan onze keuze om samen te werken, samen te spannen, onze inspanningen te bundelen, ons te organiseren… om met meer sociale en politieke kracht op te komen voor recht en vrede. Zou de Kerk zelf niet een voorbeeld moeten zijn van zo’n krachtenbundeling voor een rechtvaardige en vredevolle wereld?** Maar uiteraard staan we daar niet alleen in. Samen met andersgelovigen en niet-gelovigen staan we voor die bestendige opdracht om te werken aan uitdijende golven van goedheid, van solidariteit, van eerlijke handel, van afbouwen van muren en opbouwen van bruggen, van een menslievend integrerend migratiebeleid, en gelijke kansen voor meer mensen…

**‘Wij zijn Gods hart en handen’.** De Mexicaanse dominicaan, Oud-bisschop, Raúl Vera[[2]](#footnote-2) schrijft: “Op een heel bijzondere manier ontfermt God zich over de slachtoffers van dit egoïsme, zodat het hun niet ontbreekt aan wat nodig is voor hun groei en integrale ontwikkeling. Hij doet dit door middel van geëvangeliseerde mensen die grote solidariteit met elkaar tonen en door wederzijdse steun de ontwikkeling van hun leven mogelijk maken.” **Geloven in de God van de armen, de God van de bevrijding, die Goede en Trouwe God, betekent geduldig staande blijven in een wereld van onrecht en geweld; het - solidair ondersteunend, warmmenselijk nabij - niet opgeven van te kiezen voor die ‘kleine goedheid’ (individueel en georganiseerd samen met anderen). Geloven is er op vertrouwen dat die ‘kleine goedheid’ Gods eigen Aanwezigheid is in deze wereld, die het uiteindelijk toch zal halen.** We hebben elkaar daar bij nodig, in een gemeenschap van vriendschap en broederlijkheid, om elkaar te ondersteunen, om elkaars armen in de hoogte te houden[[3]](#footnote-3), om elkaar het verhaal van Gods Goedheid te blijven vertellen, en om samen staande te blijven, ook te midden van de storm en de duisternis.

**Suggestie van vragen voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen:**

1. In welke mate ‘brandt’ het onrecht dat (dichtbij en veraf) aan mensen wordt aangedaan in ons eigen hart? Wat doen we daarmee?
2. Hoe kunnen we vandaag geloven in die ‘God van de armen’, die ‘God van Trouw en Goedheid’, in een wereld die gebouwd is op onrechtvaardige structuren?
3. Wat betekent die ‘kleine goedheid’ in ons dagelijks leven; welk verschil maakt ze uit in onze fundamentele keuzes?
4. Hoe en waar staan we hand in hand met anderen om samen te werken aan gerechtigheid, vrede,…?
5. Hoe ondersteunen we elkaar om staande te blijven te midden van de storm en de duisternis?

Ludo Van de Velde

***Ludo Van de Velde*** *(1949), afkomstig uit Oelegem, leefde en werkte sinds 1977 in Centraal- Amerika. Hij was gedurende 9 jaren fidei donumpriester in Guatemala, El Salvador en Nicaragua. Hij is gehuwd en vader van twee dochters. Wonend in El Salvador was hij gedurende 25 jaren eerst ngo-coöperant en nadien regiocoördinator van Volens. Dank zij de diepe inspiratie van Mgr. Romero en de roep van arme mensen in kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van San Salvador, kon hij, samen met zijn vrouw Tere, de laatste 10 jaren met hen weer verder optrekken. Zo werd hij opnieuw wie hij altijd geweest was: priester in dienst van de armen en in dienst van het Evangelie. Sinds eind februari 2021 wonen ze in Brugge, dicht bij hun (klein-) kinderen, op zoek naar nieuwe uitdagingen.*

1. Homilie tijdens de eucharistieviering op de Derde Zondag van de Advent-A, 11 december 1977. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://christus.jesuitasmexico.org/el-evangelio-desde-la-gente/ [↑](#footnote-ref-2)
3. Zie het Boek van de Uittocht 17,11-12. [↑](#footnote-ref-3)