**Eerste Zondag van de Advent - B 3 december 2023**

**Evangelie: Marcus 13, 33-37**

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero ons op deze zondag?**

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van deze zondag de titel: ‘***Advent, tijd van vreugdevolle hoop*’**. De enige passage in deze preek waarin hij direct verwijst naar het evangelie van vandaag is te vinden bij de ondertitel: ‘***Waakzaamheid en geloof***”. Vanuit dat perspectief heeft hij het dan over de betekenis van de Advent.

*"De Advent verzamelt alle verzuchtingen die in het Eerste Testament zijn opgetekend. In het bijzonder verzamelt de Advent daaruit alle bladzijden van de profeten en actualiseert, vanuit de honger naar God van het volk van vandaag, al hun verzuchtingen: ‘Kom toch, o Heer, om het volk te redden.’ De Advent betekent het verwachten en het vooraf al vieren van de komst van het heil dat Christus twintig eeuwen geleden heeft gebracht; maar het is geen geschiedenisverhaal, het is een toekomstperspectief dat ons daarmee aangeboden wordt. (...)*

**Mgr. Romero herinnert ons er aan dat de Advent het hele Eerste Testament en dan vooral de schreeuw van de profeten in de liturgie opneemt en actualiseert.** De schreeuw van de ‘armen’ van heel de mensengeschiedenis, die zo luide schreeuw van ‘weduwen en wezen’ (om het met een andere Bijbelse term te zeggen), van alle gekwetste, misbruikte en kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, volwassenen, oudere mensen) van alle tijden – het overvalt ons. Het is de zo menselijke, en daarom ook goddelijke zucht om erkenning, om genezing, om verlossing, om vergeving, om barmhartigheid, om gerechtigheid, om hoop, om ‘leven’ en om ‘liefde’. Jaarlijks herinnert de kerkgemeenschap er haar leden – met aandrang – aan dat het in het christendom in de eerste plaats gaat om die zucht, die schreeuw. **We vieren dan met Kerstmis dat in Jezus van Nazareth God zelf ons tegemoet komt, ook vandaag in onze reële geschiedenis, en dat Hij aan alle mensen toekomst van heil en verlossing aanbiedt. Maar zonder eigen echte nabijheid, ons persoonlijk en daadwerkelijk luisteren naar die ‘gekwetste mensen’, en de bereidheid om hun weg mee te gaan, hun kruis mee te dragen en daar waar nodig aan hen ook nederig en authentiek om vergeving te vragen, is het onmogelijk om dat verlossingsgebeuren oprecht te beleven, te duiden en te vieren.**

*“Vandaag werken we verder aan deze opdracht in de Kerk: het opbouwen en uitbouwen van het Koninkrijk van God. Ook buiten de Kerk werkt elke mens die voor gerechtigheid vecht mee aan de uitbouw van het Koninkrijk van God, evenzeer als elke mens die rechtvaardige eisen nastreeft in een onrechtvaardige omgeving – ook al is hij of zij misschien geen christen. Want de Kerk omvat niet het gehele Koninkrijk van God.* ***Het Koninkrijk van God strekt zich uit tot ver buiten de grenzen van de Kerk, en precies daarom waardeert de Kerk alles wat aan inspanningen gebeurt dat in overeenstemming is met de strijd om het Koninkrijk van God in de wereld te vestigen.*** *Een Kerk die alleen probeert zichzelf zuiver en onbesmet te houden, zou geen Kerk zijn die door God ten dienste gesteld is van de mensheid. De authentieke Kerk is een Kerk die het niet erg vindt om zelfs met prostituees en tollenaars te praten, zoals Christus dat deed; niet bang van contact te leggen of te houden met zondaars, met marxisten, met de aanhangers van het Blok[[2]](#footnote-2), met allerlei verschillende groepen en organisaties,…, zolang ze samen met hen maar aan alle mensen de ware boodschap en het goede nieuws van de verlossing kan brengen. Christus komt om de mens te redden, om het even waar of in welke situatie hij zich ook bevindt. (…)”*

**Het ‘Rijk van God’ is veel groter en het strekt zich veel ruimer uit dan het domein en de invloedssfeer van de Kerk(en). Gelukkig maar! In heel de geschiedenis en overal ter wereld waren en zijn er (tot op vandaag) vrouwen en mannen die geloven in een ‘andere wereld’, en die daar met hart en ziel aan meewerken.** Telkens weer stonden ze op tegen onrecht en uitsluiting. Telkens weer waren ze pioniers van de vrede. Jammer genoeg heeft de Kerk lang gedacht dat zij en zij alleen Gods Rijk op aarde belichaamde, of dat zij er eigenlijk de enige bewaakster en misschien zelfs wel de eigenares van was. Maar dat is niet zo. De Kerk heeft de fundamentele en essentiële opdracht om een zichtbaar teken en een effectief instrument van dat Rijk te zijn. Dat is natuurlijk een enorme roeping en zending, vooral omdat het in de Kerk ook over mensen gaat. Die mensen hebben grote kwaliteiten maar ook grote zwakheden, en dikwijls worden er (zware) fouten door hen begaan. Daar komt bij dat de Kerk doorheen de geschiedenis ook een hiërarchische machtsstructuur geworden is. Dat doet tot op vandaag heel veel kwaad, en het veroorzaakt veel pijn en kwetsuren. Maar **vanuit het Evangelie zullen christenen altijd opnieuw de opdracht hebben om te werken aan oases van hoop en liefde, en zal de Kerk zich altijd opnieuw moeten waarmaken vanuit die opdracht, ook tegenover de tegengetuigenissen die komen van haar eigen leden.** De Kerk draagt de schat van het Evangelie (de opdracht, de roeping om teken en instrument te zijn van Gods Rijk) nu eenmaal in breekbare aarden potten… (2 Kor. 4,7)

**Mgr. Romero roept op om in luisterend gesprek te gaan met alle mensen, ook met wie slecht gezien wordt door de maatschappij en de godsdienst, en dat dan nog op de eerste plaats te doen met mensen die het moeilijk hebben in het leven. Het is onze opdracht om hun kruis mee te dragen. En juist dat kan ons getuigenis zijn.**

*“Het gaat in de Advent om waakzaamheid en geloof. Een waakzaamheid die midden in de wereld van vandaag al de Christus aanwezig stelt die de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan het bewerkstelligen is. (...) Christus ís al aanwezig in de geschiedenis, Christus ís al tegenwoordig in het hart van de mensen, Christus ís al bezig met ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’. En het werk van de Advent bestaat er precies in van dat geloof te versterken: dat we aan de wereld leren om die Christus te ontdekken, Hij die voortdurend komt."*

**De Kerk moet in dat alles ook heel nederig zijn. Het verlossingswerk van Christus is overal aanwezig (zij het meestal nog onherkenbaar), en de Geest waait overal.** Waar ook ter wereld worden mensen in hun geweten (“*in het hart van de mensen”)* opgeroepen en uitgedaagd om te werken aan die nieuwe wereld waar we allemaal van dromen. Als Kerk zijn wij niet het eerste woord van God aan de mensen gericht, maar hoogstens een tweede. Daarom zegt Mgr. Romero dat “… *de* *Advent* de opdracht inhoudt om *“die Christus te leren ontdekken, Hij die voortdurend komt”* in alle volkeren, in alle lagen van de bevolking, in alle omstandigheden. Daar waar onrecht heerst en uitsluiting, daar waar mensen lijden – daar zal het in datgene wat de Kerk vanuit het Evangelie zegt altijd gaan over tegendraadse boodschappen, over een profetisch spreken en handelen. Maar ook in het zaad van al het goede dat bij mensen gebeurt, in de gist die aan het werk is bij het vormgeven van een nieuwe samenleving (in respect voor de natuur, voor alle mensen) – ook daar is het verlossingsgebeuren aan de gang. **De ‘waakzaamheid’ van het christelijk geloof zal het mee mogelijk maken om in alles wat gebeurt de tekenen van Gods Rijk te ‘onderscheiden’, ze te zien en te horen, ze te benoemen, en ze dan ook te gepasten tijde te vieren in hoop en verlangen.**

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

1. Wat roept ‘Advent’ bij ons op? Hoe hebben wij die ‘Advent’ de laatste jaren concreet beleefd – individueel en als gemeenschap?
2. Wat verstaan we onder ‘gelovige waakzaamheid’?
3. Wie zijn de gekwetste en kwetsbare mensen naar wie we daadwerkelijk proberen te luisteren en van wie we het kruis mee opnemen? Wat betekenen de ontmoetingen met die mensen voor ons geloof?

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 1° Zondag van de Advent-B, 3 december 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p. 30-31. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bloque Popular Revolucionario - Het Revolutionair Volksblok: één van de toenmalige politieke volksorganisaties in El Salvador. [↑](#footnote-ref-2)