**Tweede Zondag van de Advent – A 4 december 2022**

**Evangelie: Matteüs 3, 1-12**

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

1. *"Huichelaars, jullie hebben de mensen die de komende Christus al hadden moeten kennen, afgewend van het Koninkrijk van God. En door u, leiders van het volk, religieuze leiders - want wij priesters kunnen ook fouten maken -, en politieke leiders - die ook fouten kunnen maken -, heeft het volk, dat door u naar de ontmoeting met God geleid had moeten worden, zich van God afgekeerd en zich een valse godsdienst gecreëerd, een godsdienst van uiterlijkheden en van huichelarij. Dit nu is het uur, broeders en zusters, van de profeten, het uur van de authentieke Kerk.”*

Als we eerlijk en openhartig zijn moeten we de boodschap van Johannes de Doper, hier vertaald door Mgr. Romero, ook verstaan als naar ons gericht, naar onze Kerk en naar ons als verantwoordelijken in die Kerk. De kritiek is verschrikkelijk hard en doordringend. Je kan je geen radicalere kritiek op religieuze leiders indenken: “*Jullie hadden het volk naar de ontmoeting met God moeten leiden, maar jullie hebben het afgewend van het Koninkrijk van God. Het volk heeft zich van God afgekeerd en zich een valse godsdienst gecreëerd, een godsdienst van uiterlijkheden en van huichelarij.”*

**We mogen onze oren niet sluiten voor deze kritiek**. Mgr. Romero zegt zelf: “…*ook wij priesters kunnen fouten maken.”* **We moeten kijken naar het resultaat van hoe we onze opdracht als Kerk hebben uitgevoerd in een samenleving met een cultuur die in een versneld tempo veranderde en nog altijd verandert.** Zeker in Europa gaan we zienderogen naar het definitieve einde van de ‘christenheid’ - waarvan de huidige kerkelijke structuur en beleving misschien een laatste restant is. Het sluiten van kloosters en kerkgebouwen is daar een extern maar duidelijk teken van. In Amerika (Noord en Zuid) werken de secularisatie en de modernisering op een andere manier, zodat er naast de groeiende apathie tegenover de Kerk, ook een conservatief godsdienstig fundamentalisme gegroeid is, dat eerder de liberale evolutie legitimeert. In Afrika, Azië en Australië zal hetzelfde fenomeen zich ook voordoen, zij het volgens eigen historische en culturele processen.

Via Mgr. Romero horen we vandaag in het evangelie die harde aanklacht van de Doper. **De volkeren die op weg moesten naar bevrijding onder Gods Geest, blijven in feite vastzitten in nationale en internationale structuren van uitbuiting en geweld, van overvloed tegenover honger, van ongeziene luxe versus miserie…, en ze worden zelfs meegesleurd in de snel groeiende vernietiging van de planeet. De afgoden van macht, rijkdom, absoluut genot en ongeremde individuele vrijheid hebben steeds meer aanbidders en dienaars**. Anderzijds zijn er op heel wat plaatsen levendige en bemoedigende getuigenissen te zien van mensen die kiezen voor duurzaamheid, voor solidariteit, voor dienst aan armen, zieken, mensen in detentie, eenzame mensen, migranten en vluchtelingen… De meesten van hen verstaan de kerkelijke taal en traditionele rituelen niet (meer). De afstand tussen de Bijbelse taal en het huidige denken en levensaanvoelen is enorm geworden. De meesten van hen hebben ook de vraag ‘Heer, leer ons bidden’ niet meer nodig.

Daarom verstaan we vandaag nog beter dan destijds die oproep van Mgr. Romero: **“*Dit is het uur, broeders en zusters, van de profeten, het uur van de authentieke Kerk.”* Het profetisch optreden en spreken – in naam van de grote bevrijdingsverhalen en gemarkeerd door de Weg van Jezus – is op vandaag meer dan nodig.** De dynamiek om de fundamenten te leggen voor een nieuwe, synodale Kerk – gepromoot door Paus Franciscus – ligt waarschijnlijk in die lijn. Het is de lijn van het ‘Zie, Ik maak alles nieuw…’ (Openbaring 21,5).

1. *"En de vergelijking die de Doper maakt is prachtig: de bijl ligt al aan de stam van de boom, God begint hem al om te hakken; we zitten al in het laatste uur van de geschiedenis. Laat je dus bekeren. ...Goede werken, christelijke harten, ware rechtvaardigheid, naastenliefde: dat is wat God in de godsdienst zoekt. Een religie vol van zondagsmissen, maar met verder alleen maar onrechtvaardige werken, behaagt de Heer niet*."

**In dit *“uur van de authentieke Kerk”* is radicale bekering heel erg fundamenteel. Zouden we niet de moed moeten hebben om te verstaan dat de bijl ook klaar ligt aan de historisch gegroeide (misgroeide?) stam van de Kerk?** De moderne steeds meer seculiere samenleving met haar technologische ontwikkelingen en nieuwe communicatiemedia heeft niets meer aan die oude stam van de Kerk. Ook onze huidige wereld van onrecht en uitsluiting, van brutaal geweld op alle vlakken, van miserie voor de grote meerderheid van onze tijdgenoten,… heeft geen boodschap aan de Kerk zoals ze nu uitgegroeid is. Advent betekent overigens uitkijken naar het nieuwe dat geboren wordt en open bloeit. Gelukkig **zien we dat de God van de Bevrijding uit de slavernij, de God van Gerechtigheid en Vrede, de Vader-Moeder van de mensen, erkend, beleden en beleefd wordt in kleine Abrahamitische gemeenschappen waar Jezus, de Verrezen Gekruisigde, hen aanspreekt en oproept vanuit het geschonden gelaat van de ‘armen’.**

Bij een aantal individuele gelovigen en in kleine gemeenschappen leeft **de overtuiging dat** **geloven de kwetsbare capaciteit is om weerstand te bieden, om te blijven rechtop staan tegen de storm in, om je niet te laten domineren door de systemen van de dood in al zijn gedaanten.** Deze mensen leven van de overtuiging dat de kleine zaadjes van het Koninkrijk Gods veel belangrijker zijn dan alle negativiteit en dood. Zij bidden dagelijks: ‘Heer, vermeerder ons geloof. Geef ons de genade van dat geloof, van dat uithoudingsvermogen, die weerbaarheid om de kleine goede dingen te doen en te blijven doen, wat het ook moge kosten…’

Misschien kan Gandhi ons aanmoedigen om in Jezus’ voetsporen ‘al weldoende rond te gaan’: **“De taak van iedere godvrezende mens”, zegt Gandhi[[2]](#footnote-2), “is om zichzelf van het kwaad af te wenden ongeacht de mogelijke gevolgen.** **Hij moet erop vertrouwen dat een goede daad alleen maar goede gevolgen heeft.** Hij volgt de waarheid, ook al kan dat betekenen dat hij zijn eigen leven daarmee in gevaar brengt. Hij weet dat het beter is te sterven op de manier van God, dan te leven op de manier van Satan.”

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

1. Waar zien wij met de ogen van ons geloof droge takken of wildgroei aan de historisch gegroeide boom van de Kerk - aanwassen die absoluut moeten gesnoeid worden? Wat doen we daar concreet aan?
2. Wat kunnen we vandaag doen opdat de Advent van 2022 ons iets verder brengt op de weg naar het opnieuw authentiek worden van de Kerk? Waar zien we nieuwe scheuten van wat in de toekomst opnieuw een authentieke Kerk kan worden - licht, zout en gist in een zo snel veranderende geschiedenis? Hoe durven en hoe kunnen we daar aan meewerken?
3. Waar zien we vandaag de wonderen van ‘de kleine goedheid’ gebeuren, de kleine goede dingen die misschien ingaan tegen het grote kwaad in deze wereld? Hoe stellen wij ons op tegenover die sporen van ‘kleine goedheid’, hoe gaan we er op in? Wat doen we om zelf stand te houden in dat verweer tegen ‘het kwaad van de wereld’?

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 Tweede Zondag van de Advent-A, 4 december 1977. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tekst gevonden op blz. 119 van het boek ‘Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer’ van Thomas Merton, uitgeverij Damon, 2020. [↑](#footnote-ref-2)