13-12-2015 Antonius van Padua

+ Welkom op deze derde zondag van de advent. *Welcome to you, our special guests, at the celebration of this third Sunday of Advent. Exactly this week pope Francis has opened the jubilee year, dedicated to mercy and compassion. I hope that in the celebration of Holy Mass we may share mercy and compassion.* Advent is de tijd van het visioen, een vergezicht dat lokt, en dat vergezicht is een barmhartige wereld. Een wereld waarnaar wij uitzien, of waarvan wij dromen: opnieuw geboren worden op een plek waar onbarmhartigheid wijkt voor recht en gerechtigheid. In de liturgie wijst alles op die weg: het ontsteken van de derde adventskaars, het zingen van het lied dat daar bij hoort. Als het donker wordt, herinneren wij ons het licht. Voor het doek in het theater opengaat is het donker in de zaal. Blijf dan kijken. Donker en licht horen bij elkaar als nacht en dag. In de brief aan de Efeziërs heet het: ‘ga de weg van de kinderen van het licht’. En als het soms donker wordt in je leven – blijf het licht vermoeden en als je het teruggevonden hebt, hou het dan niet voor jezelf, maar verspreid het, misschien niet als een laaiend vuur, maar als een gloed, de gloed van een geloof dat onze wereld verwarmt..

Zingen we het lied van ontferming.

*Kyrie*

*Gebed*

Eeuwige, verruim onze beperkte blik. Laat ons voelen en zien waar het op aan komt en wijs ons de weg daarheen. Oriënteer ons op het licht opdat wij herkennen wat goed is. Dat vragen wij U door Hem die de weg is, de waarheid en het leven, Jezus Christus, onze Broeder. Amen

*Sefanja 3:14-18a Lucas 3:10-18*

Vorige week eindigde Albert Meijer zijn overweging met de vraag ‘wat verwacht je?’, een vraag die blijft hangen en helemaal de kleur heeft van advent: wat verwacht je? De evangelielezing van vandaag begint met nog een andere vraag: ‘wat moeten wij doen?’ . Twee vragen. Beide ogenschijnlijk heel anders, maar ze horen bij elkaar. Dat kunnen we vandaag leren van Johannes de Doper, de profeet in de woestijn, de bescheiden maar visionaire voorloper van Jezus. Hij zegt: ‘als het vergezicht van een nieuw leven jou trekt, breng dan vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn.’ Wie iets verwacht, en zeker degene die nieuw leven verwacht, gaat aan het werk om die verwachting waar te maken. Wie niets verwacht, heeft geen reden om iets te doen.

Verwachting zet aan tot doen. We ervaren dat in allerlei gebeurtenissen die we meemaken. De jarige die gasten verwacht, zorgt dat de ruimte gezellig wordt en haalt dingen in huis om het de gasten naar de zin te maken. De vrouw die een kind verwacht, richt haar leven zo in dat de baby op de best mogelijke manier kan komen. De vluchteling die na een grote reis aankomt in een land van toekomst, spant zich in om te realiseren wat hij verwacht.

Wat je verwacht, krijgt beslag in je doen en laten. In het begin van deze viering las Anneke: ‘De stille Godsverwachting die wij Advent noemen leert je anders kijken, voelen, spreken, handelen’. Godsverwachting: is dat een verwachting zoals die van een jarige, een aanstaande moeder, een vluchteling? Ja, zoiets. Ook wie God verwacht gaat anders voelen, kijken, spreken, handelen. Johannes de Doper is daar heel duidelijk in. God is niet ver weg. Naarmate de verwachting groeit, komt hij meer nabij in mensen. Wat wij in het evangelie lazen, zijn voorbeelden daarvan. Wat ga je doen als je God verwacht? Johannes zegt: als je genoeg kleren hebt, geef je daarvan aan de kledingbank. Als je genoeg voedsel hebt, geef je daarvan aan de voedselbank. Als iemand je iets schuldig is, vraag je niet meer terug dan waar je recht op hebt. Als je ergens werkt, ben je eerlijk, je koopt niemand om en je bent tevreden met je loon.

Dit alles hoort bij de verwachting van advent en bij het jaar van barmhartigheid dat nu begint. Barmhartigheid is goed doen, aardig zijn voor anderen, maar ook meer dan dat. Barmhartigheid steunt op gerechtigheid. Johannes de Doper heeft een rechtvaardige wereld voor ogen. Wie de Messias verwacht, wordt niet opgeroepen het onmogelijke te doen. Hij wordt geroepen om te leven in compassie. Dat is in het besef deel te zijn van een groter geheel. In dat groter geheel heeft ieder zijn plek. Gun elkaar die plek en kom tot het inzicht dat het grotere geheel bedoeld is als een plek waar ieder tot zijn recht kan komen: Wij zijn dat gaan noemen: het messiaanse rijk, de wereld van stille godsverwachting.

In de advent proberen wij de kracht van de hoop terug te halen en te voeden. Die hoop geeft ons geen blauwdruk van de toekomst, maar wel een richtinggevoel. De hoop is een sensor, een voeler die een idee geeft van de richting waarin mijn leven kan gaan. Ook als het donker is, houdt de hoop het besef van het licht levend. Ook als ik denk - de ellende houdt nooit op, de wereld verandert niet - geeft de hoop kracht om te handelen. [*Make the world a better place, start with yourself*](http://www.tip.it/runescape/times/view/1091-make-the-world-a-better-place-start-with)

Hoe wij in deze dagen voelen, kijken, spreken en handelen is de uitdrukking van de advent die in ons leeft. Wat je doet is de spiegel van wat je verwacht.