**Tweede Zondag van de Advent - B 10 december 2023**

**Evangelie: Marcus 1, 1-8**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van deze zondag de titel: **“*De Heer komt, laat ons de weg voor Hem bereiden!”.***De citaten hieronder komen uit het deel van zijn preek dat als ondertitel draagt: **“*De wegen waarlangs de Heer tot de mens komt*”.**

*"De weg waarlangs God mensen ontmoet is die van hun eigen leven, en juist daarom wordt hij ‘de weg van het leven’ genoemd. Het gaat dan vooral over het gedrag waarmee ik in het leven sta en de manier waarop ik mijn leven leid. Wanneer het een slecht geleid leven is, gaat het niet om God te ontmoeten. Wanneer het gaat om een gedrag dat in overeenstemming is met de wet en de wil van God, dan ontmoet ik zonder twijfel ergens God op die weg.* ***De ontmoeting met God zal ook altijd samenvallen met de ontmoeting met het volk – die twee zullen onvermijdelijk direct met elkaar te maken hebben. Zoals de geschiedenis van El Salvador er uit ziet, zo zal ook de ontmoeting zijn van God met ons land. Wanneer het land slecht bestuurd wordt, wanneer het eenzijdig materialistisch geworden is van ingesteldheid, of wanneer het vol onrecht zit, dan zijn dat evident niet de wegen die de Heer met Zijn mensen wil gaan.*** *‘Maakt de paden recht!’, zo schreeuwt Johannes de Doper ons vandaag vanuit het Evangelie toe. Dit is de Stem van de Advent, de Stem van de profeten, die ten volle weerklinkt in de persoon van Johannes de Doper, de laatste indrukwekkende gestalte in de galerij der Bijbelse profeten. Hij zegt tot ons vandaag: ‘De Heer komt, bereidt de weg voor Hem..!’ Christus zal door ieder volk en door ieder mens persoonlijk gevonden worden, in de mate we weten op welke manier en via welke wegen we Hem kunnen ontmoeten.”*

Soms herinner ik me nog één of andere vraag uit die oude Mechelse catechismus, zoals bijvoorbeeld deze: **‘Waar is God?’ En dan denk ik er als vanzelf bij: hoe komen wij bij Hem en hoe komt Hij naar ons?** Eén dezer dagen las ik nog een verwijzing naar die aloude filosofische commentaren, die probeerden te antwoorden op vragen in de zin van: àls God bestaat, waarom is er dan zoveel kwaad? Spreken over God na Auschwitz, is dat nog mogelijk? **We hebben in het verleden al zoveel gesproken over het bestaan van God, maar konden onze tijdgenoten ons in dat alles ook horen, beluisteren en verstaan?** Enkele maanden geleden barstte het opgehoopte geweld van de Tweede Wereldoorlog en het onnoemelijke lijden dat ermee gepaard ging weer brutaal open in en rond het gebied dat we soms nog het ‘Heilig Land’ noemen, de plaats waar de wieg stond van de Bijbelse ervaring van God met Zijn volk en van dat volk met Zijn God, de plaats ook waar Jezus geleefd heeft en gestorven is, en waar dus ook de wieg stond van de Kerk en de Kerken van vandaag. In Oost-Europa staan niet alleen Oekraïne (met zijn Westerse bondgenoten) en Rusland als landen en regimes met volle oorlogsgeweld tegenover elkaar, maar daar zijn ook de (vooral orthodoxe) Kerken van beide zijden bij betrokken. Beiden zeggen ze te spreken in naam van God die met hun volk op weg is. Hoe kan het toch allemaal? Anderzijds werd – zeker in onze Westerse cultuur - het religieuze (dus ook de vraag naar God) zienderogen naar het privéleven verdreven. Iedereen doet er individueel en privé mee wat hij of zij wil, maar onze samenleving als geheel wil op geen enkele manier (sociaal, politiek, economisch) nog enig teken of welk soort impact dan ook van Gods aanwezigheid aanvaarden of erkennen.

Mgr. Romero herinnert er ons in de Advent aan dat de God van het Eerste Verbond, de God waar de grote profeten het over hadden en Die ook de God van Jezus was, naar ons uitkijkt, naar ons toekomt, bij ons aanwezig is en wil zijn. Of we dat nu zien of niet, of we dat nu wensen of vervloeken - dat doet er niet toe. Die God van Leven heeft een goddelijk geduld, en stoort Zich niet aan onze onverschilligheid of afkeer. **“… *De weg waarlangs God mensen ontmoet is die van hun eigen leven.”* Midden in de gebeurtenissen van ons eigen leven (privé, familiaal, sociaal), in lief en leed, en ook in de gebeurtenissen van ons land (ons continent, onze wereld) is Hij zonder twijfel aanwezig.** Mgr. Romero geeft dan meteen ook een eerste voorwaarde aan opdat wij Hem zouden kunnen ontdekken in al die concrete gebeurtenissen die we meemaken – namelijk: of ons doen en laten, ons spreken en zwijgen in overeenstemming is met de wil van God. Is dat het geval, dan zitten we zonder twijfel op Gods wegen. Maar wanneer we andere wegen gaan (van onrecht, corruptie, egoïsme, aanbidding van macht en rijkdom, oorlog in plaats van vrede, investeringen in wapens in plaats van voedsel; wanneer we een leven leiden van ieder voor zichzelf en van losbollig genieten, het uitsluiten van mensen,…), dan is het bijzonder moeilijk om Hem te ontmoeten en Hem in de gebeurtenissen van vandaag aan te treffen.

Het is niet zomaar toevallig dat we in de evangelies verschillende verhalen aantreffen die vertellen over de genezing van blinden en van doven. Zulke verhalen hebben we op vandaag meer dan nodig, opdat we goed zouden kunnen horen en duidelijk zouden kunnen zien, opdat we zouden openstaan voor het Mysterie van het Leven om God zo te kunnen ontmoeten. Ieder van ons zal voor zichzelf wel kunnen uitmaken over welke wegen we heden ten dage lopen in ons eigen leven en in de maatschappij. In elk geval, **jaarlijks houdt de Kerk ons een duidelijke oproep voor in de Advent: *"Maakt de paden recht!”***In het eerste Testament ontdekte het volk dat ‘de tien woorden, de tien geboden’ fundamentele wegwijzers zijn om die weg niet te verliezen. Hoever zouden we in de wereld van vandaag niet staan mochten we die geboden consequent onderhouden! **De profeten hadden het over de zorg voor weduwen en wezen, over de manier waarop we omgaan met de armen, over de wegen die we moeten gaan om mee bevrijders en verlossers van het volk te kunnen worden.** In de persoon van Jezus hebben we nog duidelijker oriëntaties ontvangen voor de levensweg die we te gaan hebben: doe zoals die Samaritaan, zoals die goede vader van de verloren zoon, zoals wat gebeurde op het Laatste Avondmaal, bij het delen en breken van het brood (dat wil zeggen: van alle voedsel waarover we beschikken),… Die **Jezus wil ons vooral in de ogen kijken vanuit de ‘armen’ (al wie honger en dorst heeft, wie naakt is, geen woning bezit, geen dak boven het hoofd, wie ziek is, wie in de gevangenis zit…), dus vanuit al wie uitgesloten is, alle kwetsbare en gekwetste mensen. Alleen wie al die mensen in eerbied wil aankijken, alleen wie met hen ‘het brood breekt en deelt’, kan Hem ontmoeten.** Ook binnen de Kerken is het niet langer mogelijk van te doen alsof we niet weten welke wegen we moeten gaan. Alle spreken over Jezus, onze mooie woorden over God als Vader/Moeder en over de Geest – ze vergaan als rook in het niets wanneer de wegen die we gaan niet de wegen zijn van waarheid, gerechtigheid, barmhartigheid, vrijheid, gelijkheid,…

*"De figuur van Johannes de Doper tekent een weg voor ons uit – ja, hij is in feite een mens die zelf in zijn manier van spreken en handelen tot een weg is gemaakt. Dat is wat elke christen zou moeten zijn: een mens die* *zichzelf tot een weg maakt, die zichzelf tot een licht maakt, die zichzelf tot een getuige maakt. Een mens die, zoals Johannes, met zijn integriteit en zijn deugden niet alleen, wanneer hij opstaat en het Lam van God aanwijst, zomaar wat staat te prediken, maar iemand die datgene wat hij de mensen voorhoudt ook concreet van toepassing brengt met zijn hele persoonlijke houding van soberheid, armoede, oprechtheid, eenvoud, moed, confrontatie, zelfs op het moment dat er een koning is die hem daarvoor het hoofd wil afhakken. Hij schreeuwt met heel zijn wezen:* ‘*Het is niet geoorloofd wat er gebeurt!’ En het is bijzonder sterk wanneer je die aanklacht zelfs ten koste van je eigen leven durft uit te schreeuwen.* ***Johannes de Doper is hét voorbeeld van de weg die wij moeten gaan. Alleen zij die zo spreken en doen zijn betrouwbare bakens die ons de weg wijzen.*** *Alleen deze mensen kunnen, met de grootheid die ze in zich hebben, en ook al zijn er mensen die hen vervolgen, toch met recht en reden zeggen: ‘Achter mij komt er een Ander die machtiger is dan ik. En ik verdien het niet om me te bukken om Zijn sandalen los te maken. Ik doe niets anders dan wijzen naar Degene die de wereld redt…’"*

**Ook de wereld die door de christelijke traditie getekend werd is op dit moment allesbehalve een voorbeeld van wat Gods wegen zouden moeten zijn, of van een samenleving die evolueert naar Gods droom over de geschiedenis.** Er werden natuurlijk in de loop der tijden wel enkele eerste belangrijke stappen gezet in de richting van een ‘betere wereld’. Maar na zoveel eeuwen christendom zijn we duidelijk nog altijd zwakke leerlingen en dikwijls zelfs ongehoorzame erfgenamen en opvolgers van die goddelijke droom. Ook wij (vanuit onze christelijke traditie en cultuur) vinden bijvoorbeeld de wapenindustrie belangrijker dan het opbouwen van rechtvaardige economische structuren die naar vrede kunnen leiden. Ook wij hebben het (neoliberale) kapitalisme mee tot stand gebracht en blijven het bestendigen. Ook wij leven en zijn actief in samenlevingen waar corruptie, misbruik, onrecht en uitsluiting nog altijd zoveel mensen treft. **Hoeveel nood hebben we ook op vandaag niet aan mensen van de Weg, aan ‘mensen die zichzelf tot een weg hebben gemaakt’!**

Mgr. Romero zegt dat Johannes de Doper zo iemand was. Maar de Aartsbisschop was het zelf ook, en **in alle Kerken (en ook erbuiten) zijn er van die mensen die “… *zichzelf tot een weg maken, die zichzelf tot een licht maken, die zichzelf tot een getuige maken; die, met hun integriteit en hun deugden, zoals Johannes de Doper, (…) met hun hele persoonlijke houding van soberheid, armoede, oprechtheid, eenvoud, moed, confrontatie, zelfs op het moment dat er een koning is die hen daarvoor het hoofd wil afhakken, schreeuwen met heel hun wezen:* ‘*Het is niet geoorloofd wat er gebeurt!’; en die deze aanklacht zelfs ten koste van hun eigen leven durven uit te schreeuwen.”***

Zou het niet belangrijk zijn dat we in onze gemeenschappen, in onze catechese, via onze communicatiemedia, bij onze prediking,… veel meer aandacht zouden geven aan het getuigenis van die mensen wiens leven écht ‘wegen ten leven’ zijn geworden, mensen die licht geweest zijn in onze soms zo donkere geschiedenis? Mensen die in en met hun leven, in de keuzes die ze maakten, in hun gehele ‘levenswerk’, God zelf zichtbaar en hoorbaar hebben gemaakt? Zij zijn het toch die de paden hebben rechtgetrokken en de wegen hebben voorbereid langs dewelke wij vandaag onze God ten volle kunnen ontmoeten?

In elk geval: **op Gods wegen moet je bereid zijn om alles te geven, “… *zelfs ten koste van je eigen leven*”.** Of dat ook écht zal gebeuren hangt af van de concrete historische omstandigheden waarin we leven, maar zonder die daadwerkelijke bereidheid om er met ons hele leven achter te gaan staan, zullen we altijd ‘slechte leerlingen’ blijven. Allen die op vandaag ten volle opkomen voor ‘een andere wereld die mogelijk is’, en ook allen die vandaag ten volle opkomen voor een evangelische transformatie van de Kerk(en) – zij zullen altijd weer onvermijdelijk botsen tegen muren van macht en rijkdom, van haat en geweld.

**Ook in deze Advent is het goed om aandacht te schenken aan dit woord van Mgr. Romero in zijn homilie van vandaag: God komt naar ons toe midden in het leven.** Vanuit dit leven mogen we Hem tegemoet gaan. Hij reikt ons de hand opdat we zouden opstaan. Hij nodigt ons uit om duidelijk te zien en scherp te horen waar het op aan komt. **Dicht bij ‘arme’ mensen (in de ruime betekenis van het woord) zal Hij ons telkens weer aanspreken en ons aanstoten om de goede, de rechte weg in het leven te gaan.**

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

1. Wanneer we eens tijd maken om achteruit te kijken in ons leven, waar en op welke wegen heeft God, heeft Jezus ons dan aangesproken? Wanneer waren we Hem veeleer kwijt en uit het oog verloren?
2. Wat kunnen we als christelijke gemeenschap doen om elkaars blindheid en doofheid te genezen, zodat het goddelijke Mysterie openbaar kan worden in de omstandigheden van ons leven, in lief en leef, in leven en in sterven?
3. Wie zijn de mensen wiens manier van leven voor ons wegen ten leven (geweest) zijn? Hoe zijn zij voor ons tot op vandaag toegangswegen tot de God die ons nabij kwam in Jezus? Wat betekenen zij vandaag voor de weg die wij verder willen en moeten gaan, alleen en samen?

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 2° Zondag van de Advent-B, 10 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)