***inleiding***

Waar klinkt vandaag niet de roep om verandering.

Soms lijkt het alsof niets meer deugd,

alsof iedereen misnoegd is.

Niet alle ontevredenheid is onterecht,

dat mogen we toegeven.

Waaraan we niét mogen toegeven,

is voor alles de schuld bij een ander te leggen,

zelf aan de kant te gaan staan

en te wachter tot iets ten goede keert

Oproepkraaiers hebben we niet nodig,

wél profeten, mensen die er blijven op hameren

dat ***verandering begint bij onszelf***,

Als teken dat we de gedachte van bekering

vanuit ons hoofd willen omzetten tot ***een houding van ons hart***

steken we een tweede kaars aan op de adventskrans.

***bezinning***

Wegwijzers genoeg langs onze autowegen.

Maar, zeker in deze adventstijd, klinkt de roep

dat we zelf nog de weg moeten ‘aanleggen’.

De weg waar naartoe?

‘Op die dag zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God’.

Het klinkt zo eenvoudig, bijna vanzelfsprekend.

Maar misschien is de weg daar naartoe nog lang.

Zonder ons blind te staren op de hobbelige wegen

die we soms ingeslagen zijn

of die vol kronkels of scherpe bochten waren,

Zonder ons blind te staren

op de doodlopende straat waar we in verzeilden

- omdat we niet echt waakzaam en aandachtig waren -

is het misschien een weg van bekering die we te gaan hebben?

Waar proberen wij zelf goede wegen gaan,

waar en wanneer moedigen wij anderen aan?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2019-2020 - A - Advent 2