**Eerste zondag van de Advent - C 27-28 november 2021**

Op de eerste zondag van de Advent - cyclus C (2 december 1979), heeft Mgr. Romero niet gepreekt in San Salvador. Hij was op die dag te gast op een verjaardagsviering van het bisdom Santiago de María, waar hij enkele jaren voordien zelf bisschop geweest was, en waar hij "ten volle op de armoede van de mensen gestoten was".

We hebben geen enkele commentaar van Mgr. Romero gevonden bij het evangelie van deze eerste zondag van de Advent - C. Daarom bieden wij ter vervanging een aantal bedenkingen aan van Ludo van de Velde bij het lezen van het boek “Raak de wonden aan” van Tomás Halík.

In de wekelijkse reflectie die Ludo voor deze zondag schreef (zie de andere bijlage) kan men wel enige commentaar vinden bij het zondagsevangelie van de eerste zondag van de Advent – cyclus A. Een beetje verwarrend misschien – maar het gaat hierbij toch twee keer over echte Adventsthema’s – en dus kan er misschien inspiratie in gevonden worden voor het preken en bezinnen bij het begin van de Advent en van een nieuw kerkelijk jaar - cyclus C…

**Tussen vandaag en morgen, tussen “reeds” en “nog niet”.**

***“Het moreel idealisme en de morele rigiditeit die daarvan het gevolg is, de overdreven verwachtingen én de te strenge eisen, hebben vaak frustratie, verveling en gelatenheid tot gevolg. Wie alleen maar het beste wil, weet het goede onvoldoende op waarde te schatten.”*** Zo schrijft de Tsjechische katholieke priester en theoloog Tomás Halík in zijn boek “Raak de wonden aan”.

Het lijkt ons dat dit een zeer schadelijke trend is die op dit moment in El Salvador (en waarschijnlijk ook in veel andere landen) gaande is. Wij bekritiseren de werkelijkheid en de daden van "anderen" vanuit òns concept van het ideaal en ònze interpretatie van ethische normen, en tegelijkertijd presenteren wij onze eigen verwezenlijkingen (die uiteraard ook onvolmaakt zijn, met fouten en leemten erin) als het bereikte ideaal. Dit gebeurt op politiek niveau, en het gebeurt ook in de Kerk. Het doet zich voor in het openbaar leven, in relaties en in het persoonlijke leven. **Wij zien de fouten, tekortkomingen, leugens en bedriegerijen van anderen, we vergroten ze uit en stellen ze aan de kaak, maar terzelfdertijd hemelen we onze eigen prestaties op en overdrijven ze schromelijk, terwijl wij onze zwakheden, fouten en nalatigheden angstvallig verbergen. Jezus heeft gezegd: "Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?" (Mt. 7,3).**

In El Salvador zien we in het discours van de regering en haar bondgenoten hoe zij continu wijzen op het onvermogen en het falen van "de vorige regeringen" (die steevast "de zelfden van altijd" worden genoemd), terwijl zij zelf alle media gebruiken die hun ter beschikking staan om hun eigen realisaties te presenteren, zonder daarbij ook hun eigen afgelegde leerproces, met hun tekortkomingen, fouten en gebreken te erkennen. De politieke oppositie en haar bondgenoten in het middenveld doen dan op hun beurt weer precies hetzelfde: door alle goede dingen die hun regeringen in het verleden gedaan hebben uit te vergroten en hun gemaakte fouten angstvallig te verbergen, leggen zij alle nadruk op de tekortkomingen, fouten en nalatigheden van de regering die aan de macht is, zonder de geboekte vooruitgang te willen zien en erkennen. Van beide kanten proberen ze op die manier de bevolking te beïnvloeden om de regering te steunen dan wel tegen de regering in te gaan. Er is bij dat wederzijdse discours geen spoor van enig respect te bekennen, en het ontbreekt op geen enkel moment aan vulgaire en denigrerende taal of woordenschat. Er worden twee maten en twee gewichten gebruikt, afhankelijk van wie op het vlak van zijn politieke werk wordt gemeten of gewogen. Het is duidelijk dat beide kampen hun eigen partij verafgoden en van de weeromstuit de andere demoniseren.

Hetzelfde verschijnsel blijft zich voordoen tussen de verschillende kerken, wanneer zij spreken over andere kerken en over zichzelf. Maar het gebeurt ook binnen de Kerkgemeenschap zelf. De eisen van het Evangelie zijn zeer radicaal, en de kerkelijke realiteit is vaak zo menselijk zwak. Het gebeurt bijvoorbeeld dat de hiërarchie van de Kerk de ervaring van de kerkelijke basisgemeenschappen veroordeelt (en doodzwijgt); de stappen die zij zetten bekijkt ze met een vergrootglas, en hun zwakheden worden meteen uitvergroot. En omgekeerd zijn er ook kerkelijke basisgemeenschappen die veel nadruk leggen op de tekortkomingen in de pastorale zorg van parochies en op het (zwakke, falende…) optreden van priesters en bisschoppen, terwijl zij terzelfdertijd hun eigen ervaringen en realisaties, die ook maar al te menselijk zijn, idealiseren. **Het onvermijdelijke gevolg daarvan is dat beetje bij beetje het vermogen afneemt om het goede, het positieve, de authentiek-evangelische stappen die anderen zetten naar waarde te schatten, en het werk van de Geest, dat veel groter is dan onze eigen dynamiek, te minachten of over het hoofd te zien.** Wie zijn wij (met onze eigen tekortkomingen, zwakheden, nalatigheden…) om anderen te beoordelen op de weg van het leven en het Evangelie? Laten we eerst naar onszelf kijken.

Dezelfde schadelijke manier van doen zien we soms ook gebeuren binnen de kerkelijke basisgemeenschappen zelf. De veeleisende taal van sommige animatoren omtrent de radicaliteit van de eisen die het Evangelie stelt voor een consequente navolging van Jezus, veroorzaakt vaak frustratie en ontmoediging bij degenen onder ons die toch kleine stappen zetten, maar van tijd tot tijd ook vastlopen. Dat is al zeker het geval wanneer zich ernstige obstakels voordoen. Er zijn animatoren die hun eigen weg proberen te bestempelen als hèt evangelische ideaal, wat hen dan zogezegd het vanzelfsprekende recht geeft om de weg van andere gemeenschappen in twijfel te trekken. **Dit belemmert de pogingen om verschillende kerkelijke processen tegelijk te waarderen en ze elk hun eigen weg te laten gaan.**

Dit alles kan ook op persoonlijk vlak het geval zijn. Al levende en al stappende zijn we meer te weten gekomen over de weg van Jezus, en beseffen we hoeveel we moeten doen om Hem consequent te volgen. Maar in werkelijkheid zetten we vaak maar kleine stapjes, worden we moe of hebben we fouten gemaakt. **Door onszelf grote uitdagingen op te leggen** (naar het voorbeeld van Jezus en de grote heiligen zoals Monseigneur Romero) **lopen we het risico de eigen kleine inspanningen en prestaties, de eenvoudige getuigenissen van dienstbaarheid en solidariteit die anderen geven, onze pogingen om te bidden en ons verlangen om de weg van Jezus te volgen ondanks alles… niet naar waarde te schatten.**

In werkelijkheid hebben we elkaar dus allemaal nodig, want we zijn met zijn allen "pelgrims onderweg" in dit verhaal, en we worden dus ook met zijn allen vaak vuil door het stof en de modder die ons op de weg overvallen. Laten we niet vergeten dat Jezus gezegd heeft dat wie zonder zonde is, de eerste steen mag werpen. Het gaat er niet om dat we ons kompas moeten opbergen, en ook niet dat we van de horizon moeten wegkijken, noch dat we de grote idealen van de mensheid en van de Kerk moeten vergeten. En het gaat er ook niet om dat we onze ogen moeten sluiten voor de pijn die anderen, de mensheid en Moeder Aarde wordt aangedaan. Maar onze eerlijke zelfevaluatie en onze gezamenlijke levensherziening op regelmatige basis blijven belangrijk. **Wij blijven uitgenodigd worden om in beweging te komen, om vooruit te gaan, om te bouwen aan en te navigeren naar de (politieke) utopie, en nog meer om stappen te zetten naar de horizon toe en naar de belofte van het Koninkrijk van God.**

Op deze weg, te midden van de verworvenheden, de vorderingen, de mislukkingen en de tegenslagen van de geschiedenis, hebben wij enkele minimumregels meegekregen waarop wij kunnen vertrouwen. Allereerst noemen we de "tien woorden, de tien geboden" en in het bijzonder het woord dat ons zegt: "Gij zult niet doden, niet liegen, niet stelen…" Wat zou de wereld veranderen als we ons allemaal aan die drie woorden zouden houden! Ten tweede herinneren wij ons wat de profeet Micha zegt: "Jahwe heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat gij u houdt aan het recht, dat gij de trouw eerbiedigt, en u tegenover uw God ootmoedig gedraagt." (Micha 6,8). Ten derde moet het duidelijk zijn dat Jezus ons op de weg komt ontmoeten in de "armen" (in de ruime zin van het woord), en dat Hij ons van daaruit roept om Hem te volgen - met onze capaciteiten, maar ook met onze beperkingen en onze kwetsuren.

Met deze regels op zak kunnen wij het risico nemen om ons eigen leven te leven, en ook dat van ons gezin en onze gemeenschap. We zitten daarbij met zijn allen bestendig in die dynamiek van "reeds en nog niet". **Wij weten dat onze stappen in de geschiedenis altijd aarzelend zullen zijn, vaak halfslachtig, en dat wij bestendig moeten corrigeren, verdiepen, even stilstaan en dan weer vooruitgaan. Wij mogen nooit de weg vergeten die wij tot nu toe hebben afgelegd; we moeten onze successen naar waarde schatten, maar ook leren van onze mislukkingen en ons bewust worden van onze nalatigheden. En bij dit alles moeten we blijven weten hoe wij om vergeving moeten vragen en aan anderen moeten vergeven.** Het Evangelie van Jezus is een betrouwbare staf en steun op de weg, het is onze hoop en kracht. Het is ook een programma dat moet worden gerealiseerd. **Het is goed eraan te herinneren dat Jezus ons over het Koninkrijk van God sprak door het te vergelijken met het zuurdesem in het deeg. Dat wil zeggen: het Koninkrijk van God moet je niet alleen zien als de misschien ooit te bereiken horizon in de verte, maar ook als het gistingsproces dat zich in de geschiedenis voltrekt.** Als volgelingen van Jezus kunnen wij dit proces bewuster en met meer intensiteit beleven, als wij er in slagen het te visualiseren en te ervaren in de verschillende dimensies van ons dagelijks leven.

Vandaag reeds kunnen wij het Rijk Gods beleven als de gistende dynamiek van het concrete leven, die ons steeds dichter brengt - vaak met vallen en opstaan - bij het gedroomde, definitieve ideaal aan de horizon. **Het "reeds" zal ons aanmoedigen om de partiële doorbraken ervan te herkennen en te erkennen. En het "nog niet" zal ons beletten om die doorbraken, zowel van onszelf als van anderen, te overschatten en te verafgoden**. Laten we leren "het goede" ten volle te waarderen terwijl we er tegelijk naar streven steeds nieuwe stappen te zetten naar "het betere". Als we dit voor onszelf doen, én voor anderen, dan kunnen we samen met gestage stappen voorwaarts gaan.

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

Advent is in de christelijke gelovige gemeenschap een tijd waarin we uitgenodigd worden om opnieuw bewust te worden van zowel de relativiteit van ons eigen doen, alsook van nieuwe wegen die open komen als we ons aan Gods Rijk durven te riskeren.

1. Welke ervaring hebben we bij mensen, organisaties en structuren die hun eigen doen en laten bestendig ophemelen (bijna of helemaal verafgoden) - terwijl ze tegelijkertijd het doen en laten van anderen bagatelliseren? Zijn we zelf ook al in die val getrapt? Wat kunnen we daaruit leren?
2. Op welke momenten en op welke manier voelen we in ons eigen gelovig leven de spanning aan tussen enerzijds de radicale eisen van het Evangelie van Jezus en anderzijds onze eigen moeizame zoektocht in de navolging van dat Evangelie? Heeft die spanning al eens geleid tot ontmoediging? Waarin hebben we dan kracht gevonden om het toch altijd weer opnieuw te proberen? Waarom geloven we dat het toch meer dan de moeite waard is en blijft om “voort te doen”?
3. Waar en hoe zijn wij concreet de dynamische en creatieve gist van Gods Rijk in onze concrete wereld, dichtbij en veraf, en in onze Kerk? Wat doen we al, en wat zouden we toch ook nog meer en beter kunnen doen? Hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen?

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.*