**Preek**

Kan dat niet wat sneller?

Deze vraag achtervolgt ons als we moeten wachten.

Bijvoorbeeld op een trein die vertraging heeft.

Of wanneer we in het verkeer tijdens de spits onderweg zijn.

Evenzo in de rij bij de kassa van de supermarkt.

Of in de wachtkamer van de tandarts of huisarts.

Om nog maar te zwijgen van onze reactie als het internet niet functioneert. We willen het passieve wachten het liefste vermijden:

we ervaren wachten als tijdverlies.

Soms is dat anders.

We spreken dan niet van wachten,

maar van verwachten.

Verwachten heeft iets weg van actief wachten.

Dat is het geval als een moeder haar kindje verwacht.

Of wanneer we naar iets moois toeleven.

Als wachten gevuld is met liefde,

dan is het ineens een heerlijke tijd.

Dat is advent: God verwachten.

En dat is voor Christenen geen kwestie van passief afwachten

zoals we bij de bushalte doen.

Integendeel, advent wil zeggen: actief vooruit kijken.

De advent is de korte tijd die ons wil voorbereiden op kerstmis.

De natuur gaat stilaan sluimeren.

Paulus waarschuwt ons:

*“Het uur om uit de slaap op te staan is reeds aangebroken.*

*Thans is ons heil dichterbij.*

*De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.”*

Inderdaad, sinds Jezus’ Pasen is ons leven

op weg naar zijn voltooiing en naar het oordeel.

Nu is het aan ons, aan u en aan mij

om “onze toekomst met God uit te bouwen.”

Het evangelie van Matteus wil ons daarom wakker schudden.

Kijk uit voor aardse zekerheden,

verlies je niet in aards geluk.

Dat gevaar loopt iedere generatie.

Net als in de dagen van Noach lijkt het alsof we weinig vrezen.

Het lijkt alsof we ons in een spirituele winterslaap bevinden,

onbekommerd als we leven voor het wezenlijke.

Het is bij ons als vóór de zondvloed:

mensen eten en drinken; trouwen en geven ten huwelijk.

Het is het leven van alle dag dat je opslokt.

En dat heeft ook zo zijn charme.

Wat moet je nog meer?

Een man, een vrouw, kinderen, brood op de plank,

een feest van tijd tot tijd. Zo is het leven.

Als dit het leven is: wat heb je dan nog te verwachten?

Verwachten wij eigenlijk nog iets?

Een luxere auto misschien?

Een betere keuken in huis?

Een supersnelle computer?

Verwachten wij dan alleen nog maar materiële voorspoed?

De mensen in de vele andere brandhaarden

op de wereld zien er naar uit dat er vrede komt.

Dat de oorlog voorbij is.

Dat familieleden herenigd worden.

Dat de honger gestild wordt.

Dichter bij huis leven mensen op straat,

ze verlangen naar een thuis en geborgenheid.

Zijn onze verwachtingen hier dan niet een beetje bizar?

Eerstdaags zal het kerstmis zijn.

Maar wat hebben we er zelf van gemaakt?

Verheugen we ons werkelijk op de geboorte van Jezus

en is hij welkom in ons leven en in onze huizen?

Of laten we ons verblinden door de glitter en glamour

van wat de commercie van kerstmis gemaakt heeft?

Door ons te verheugen ons op de kerstwensen,

Op een familiefeest eind deze maand,

op de kerstborrel en de kerstbonus?

Lekker eten en drinken met dierbaren.

En als het in de agenda past een uurtje naar de kerk.

Is dat wat er van Kerstmis over is?

Menigeen lijkt te zijn ingeslapen en daardoor verdoofd

voor de ware betekenis van Kerstmis.

In slaap gewiegd door ons comfort en onze consumptie.

We lijken soms afgestomt door alle ellende om ons heen.

We excuseren ons met de woorden “We kunnen er toch niks aan doen.”

Christenen zouden beter moeten weten.

Want vandaag horen ze tot drie maal toe de oproep om waakzaam te zijn. Want een kaarsje opsteken in de kerk zal niet veel veranderen

zolang we zelf geen lichtpuntje zijn.

Daarom is de advent ook een aansporing

om een bescheiden begin te zijn van vrede.

Dat verhaal begint in je hart en deze innerlijke vrede zet zich door

in het gezin, op de werkvloer, in de vereniging,

in parochie en in de samenleving.

We hebben als christenen de profetische taak tot verzet!

Moge het u en mij gegeven zijn om dat waar te maken.

Dat we net als in het visioen van de profeet Jesaja

mogen optrekken naar de plaats waar de Heer zal verschijnen.

Kan dat niet wat sneller?

Dat zegt God vandaag ongeduldig tegen ons.

En wat zeggen wij?

Hopelijk met hart en ziel: Kom, Jezus kom!

Een goede advent!