**Eerste Zondag van de Advent – A 27 november 2022**

**Evangelie: Matteüs 24, 37-44**

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

1. *"Wij leven hier en nu reeds in het eschatologische uur, omdat Christus, door Zijn menswording en verrijzenis, de laatste kans die God aan de mensen wilde geven om gered te worden zichtbaar en hoorbaar heeft gemaakt. Het gaat om een verlossing die al begint hier op deze aarde. Een verlossing die vrijheid betekent: ware vrijheid van zonde, egoïsme, analfabetisme en honger. Het gaat om de vrijheid van de aarde die ons voorbereidt op de grote vrijheid van het Koninkrijk der hemelen."*

Op deze Eerste Adventszondag verwijst Mgr. Romero opnieuw naar de definitieve komst van Gods Rijk, en naar ‘de wederkomst van de Mensenzoon’. Christenen geloven dat in Jezus van Nazareth God zelf de weg van de volledige menswording heeft uitgestippeld en geopend, en er ook is in voorgegaan. **De definitieve verlossing “*begint hier op deze aarde”.***Over die goddelijke verlossing werden heel veel boeken geschreven en er werd heel veel over gepreekt. Gedurende lange tijd ging het dan enkel over de verlossing in het hiernamaals, na de dood. **Met Mgr. Romero bevestigen we nogmaals dat het gaat over het hier en nu – de verlossing als eerste vrucht van Gods Rijk in deze wereld, die ons meteen een vooruitzicht geeft op wat komende is.**

**Het valt op dat Mgr. Romero de verlossing nauw verbindt met vrijheid: *“Een verlossing die vrijheid betekent”.*** De verlossing die op deze aarde begint wordt beleefd in het vrij worden van “*zonde, egoïsme, analfabetisme en honger”.* Natuurlijk hebben zonden alles te maken met egoïsme. Wanneer het egoïsme zich in ons hart ingenesteld heeft en daar gevoed wordt, dan breken we met onze basisroeping van kinderen van God te zijn, naar Zijn beeld geschapen.

Wanneer mensen niet gespannen staan op een nieuwe toekomst voor zichzelf, voor de geschiedenis, voor de hele mensheid, dan lijkt het leven eerder banaal. Dan zijn we alleen maar bezig met de alledaagse beslommeringen. Voor wie honger heeft, voor wie onder oorlogs- en ander geweld lijdt, is de toekomst sowieso al erg onzeker. Nu, in tijden van energiecrisis en de daaraan gekoppelde snel stijgende kosten van het alledaagse leven (verwarming, brood,…), begint ook dat alledaagse een ernstige zorg te worden voor veel mensen. Waar zal dat eindigen? Hoe geraken we hier door? Wat is onze toekomst? **Het is zo broodnodig dat we vrij worden en verlost worden, om met zijn allen menswaardig te kunnen leven, vandaag en morgen**.

1. *"De Verrezen Christus moet hier en nu reeds het Licht zijn van de mensen die geschiedenis schrijven. Het is Christus die de inspiratie moet zijn van alle wetten die aan de mensen worden gegeven - niet de grillen van de machtigen, maar de wil van Christus, die misschien wel bekering zal vragen van de machtigen. De wet van Christus is eschatologie. Alleen zij die reeds in dit leven de wet van Christus volgen, zullen tot het eeuwige leven worden opgewekt."*

**Wat een uitdaging voor wie volgeling van Jezus wil zijn, christen dus: in dit leven volgens de wet van Christus te leven!** Het gaat dan over ons persoonlijk en familiaal leven, en over wat we als Kerk betekenen in onze directe omgeving. Maar het heeft ook te maken met onze professionele beroepsactiviteiten. Op welke manier handelen we in het bedrijfsleven, in de sociale organisatie, in de politieke partij en in de regering of in de oppositie? Is dat volgens *“de wil van Christus”?* Is dat geïnspireerd door Christus, of hanteren we daarbij alleen maar andere criteria? **Zou de groeiende secularisatie, ook bij nieuwe generaties, niet te maken hebben met het feit dat ons doen en laten (als belijdende christenen) geen boodschap van hoop inhoudt voor de mensen rondom ons, en hen geen perspectief biedt?** **Wat moeten we als Kerk toch dringend gaan doen opdat “*de Verrezen Christus het Licht zou zijn van de mensen die geschiedenis schrijven”?***

Er wordt gezegd dat de eerste christenen in de steden van het Romeinse Keizerrijk bij anderen opvielen, niet zozeer vanwege hun cultus, maar vooral omwille van hun manier van doen en laten. **Omdat ze bewust afstand namen van een aantal sociale en culturele activiteiten die ‘normaal’ waren in die samenleving, en omdat het opviel hoe zij van elkaar hielden en dienstbaar waren aan armen en uitgeslotenen.** Ondertussen staan we zo’n tweeduizend jaar verder… en het blijft de vraag wanneer de Messias, de Christus zal wederkomen. ‘Als de Messias uitblijft, kunnen mensen gaan leven alsof deze wereld hun wereld is en alsof zij het in de wereld voor het zeggen hebben. Zij laten zich niet leiden door de beloften en geboden van de Heer…’, schrijft Nico ter Linden[[2]](#footnote-2). Heeft het zin ons doen en laten nog altijd te laten inspireren door die Jezus, Die blijkbaar toch nu nog niet zal komen? Denken wij, christenen ook vandaag dat het eigenlijk toch niet de moeite waard is van te leven en te werken in het perspectief van ‘Hij Die de Komende is’? **Wie voedt de christelijke inspiratie voor ons meebouwen aan de geschiedenis? Waar vinden we ondanks alles toch de zin voor een betere en meer humane wereld, en wie houdt dat perspectief voor ons open?**

1. *“Laten wij ware christenen zijn, waardig aan dit eschatologisch uur dat loopt van de eerste komst van Christus tot aan de tweede, de laatste periode van de geschiedenis. Dat wij zouden weten hoe wij moeten leven als mensen die iets beleven dat niet blijvend is, maar voorbijgaand. Laten wij ons niet vastbijten, laten wij ons niet hechten, laten wij niet - in ruil voor de goederen en de macht van de aarde - de vreugde verliezen van het Rijk Gods dat nu reeds komt om ons in bezit te nemen."*

Mgr. Romero legt nogmaals uit dat het er niet op aan komt veel (of altijd maar meer) te hebben wat betreft macht, rijkdom, bezittingen,… Laat ons niet leven alsof alles afhangt van ons ‘hebben’. Hij zegt het scherp: laten wij ons niet vastbijten, ons niet hechten aan alles wat de afgoden van macht en rijkdom ons zo aantrekkelijk aanbieden, als een voor mij absolute vrijheid (dat wil zeggen: echt kunnen doen wat ik wil en waar ik goesting in heb). Nico ter Linden voegt er aan toe: ‘**Doe daar in godsnaam toch niet aan mee. Toon je een betrouwbaar dienaar, een mens die doet wat hij doen moet. Wees waakzaam.’**

**Misschien kan de Advent van het jaar 2022 een ‘laatste, ultieme’ uitnodiging zijn om ons als christenen, als Kerk, af te vragen waar we het spoor (van Jezus, van Gods Rijk) kwijt geraakt zijn, en hoe we ons terug op Zijn spoor kunnen zetten, zodat we in onze omgeving (dichtbij en verderaf) zout, licht en gist kunnen worden voor een nieuwe en een meer humane wereld?** In de meeste landen leven we vandaag in situaties van diepe crisis. De nationale economische, politieke en sociale problemen zitten verankerd in de globale internationale crisis die veroorzaakt werd en wordt door de corona-pandemie, door de gevolgen van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, door ons onverantwoord omgaan met de natuur en de daaruit volgende klimaatopwarming, door de totaal onrechtvaardige economische relaties tussen de volkeren in de wereld,… **Wanneer wij vandaag iets horen over de Advent, laat het voor ons dan een aanleiding zijn om te herbekijken waar we echt kunnen getuigen van ‘die vreugde van Gods Rijk’. Het is hét moment om dat te doen. We mogen niet langer zomaar toezien of afwachten. Het nieuwe liturgische jaar wil ons duidelijk wakker schudden…**

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

1. In welke mate geloven we dat het voor onze generatie werkelijk “*de laatste kans is die God ons geeft om tot verlossing te komen*”, tot bevrijding en leven in overvloed voor alle mensen? Hoe zie je aan ons doen en laten als christenen dat we bezig zijn met die kans te grijpen?
2. In welke mate kunnen wij vandaag zeggen dat wij “*leven volgens Christus*”? Waar lukken we daar al in, en waar moeten we dringend bijschaven of corrigeren? Hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen?
3. Durven we het dit jaar aan om de Advent 2022 ten volle te verstaan als Gods “*laatste oproep”* voor onze generatie om zijn Rijk zichtbaar en hoorbaar te maken? Durven we geloven dat dit voor ons christenen een definitieve uitdaging is, op het ‘laatste’ (dat is: het ultieme, het definitieve) uur?

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 Eerste Zondag van de Advent – A, 27 november 1977. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nico ter Linden: ‘Het verhaal gaat… - deel 2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Matteüs’, uitgeverij Balans, 2003, p. 264, in een commentaar bij deze Bijbeltekst. [↑](#footnote-ref-2)