**Overweging**

Een verhaal over een inbreker, vermaningen van de apostel Paulus – onder andere over onze seksuele uitspattingen – en een best lastig stuk Evangelie… Daar moeten wij het licht van Advent in vinden vandaag. Het zijn stuk voor stuk verhalen over dat we alert moeten blijven, waakzaam zijn, wakker blijven. Maar we moeten ze ook lezen in het licht van Advent. Want met Advent kijken we vanuit het donker naar het licht. In de eerste plaats op weg naar Kerst, waarin we vieren dat onze Messias geboren is. Dat vieren we volgende maand, met veel licht en liefde en warmte.

Maar we zijn ook nog op weg naar iets groters: De vervulling van de belofte dat Christus terugkomt. Jezus zelf heeft het beloofd, zo kunnen we lezen in het Evangelie volgens Johannes. Dat was niet het Evangelie vandaag, maar ik trekt het er stiekem toch even bij. Jezus zegt daar tegen zijn leerlingen: “Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn.” Die mooie belofte, dat vooruitzicht, dat is waar we niet alleen met Advent, maar elke dag van ons leven naar toe mogen leven.

Dat wakker en waakzaam zijn, dat heeft iets angstigs in zich, vind ik. Niet direct iets aangenaams. Het doet denken aan het op wacht staan om een inbreker te betrappen, of je huis moeten poetsen omdat je kritisch bezoek krijgt waar je niet op zit te wachten. Op je hoede zijn, omdat er iets boven je hoofd hangt. Ik denk niet dat Jezus zou willen dat wij Zijn wederkomst zo tegemoet zien. Ik denk eigenlijk dat Jezus zelf ook wel hield van genieten, van lekker eten, van samenzijn met vrienden, van een wijntje. En ik geloof ook dat God wil dat wij genieten van het leven dat Hij ons gegeven heeft. Maar tegelijktijd is toch wel een serieuze waarschuwing aan ons adres: “Blijf opletten! Want je weet niet wanneer de Heer zal komen.”

Maar waakzaamheid als woord heeft verschillende schakeringen. Je kan het accent ook meer verschuiven naar behoedzaamheid, voorzichtigheid. En die woorden combineren veel beter met het woord ‘liefde’ dan bijvoorbeeld ‘op je hoede zijn’. Liefde van God, liefde voor God, liefde voor elkaar. Liefde die we moeten koesteren, waar we voorzichtig en behoedzaam mee om moeten springen. Waar we zuinig op moeten zijn. Liefde die onze waakzaamheid verdient. God misgunt ons geen feestjes, geen gezelligheid, geen plezier in het leven. Hij gunt ons juist vrijheid, wíl dat wij vrij zijn. Maar gek genoeg maakt wereldse vrijheid – de vrijheid om alles te doen wat wij zelf willen - ons juist minder vrij. Dan worden we een slaaf van de agenda, of van drank of drugs, van eigen prestatiedrang of eerzucht, egoïsme, hebzucht, eigenbelang of van Fear of Missing Out. Dat laatste is een soort dwangmatig streven naar alles uit het leven halen wat er in zit, bang zijn dat anderen leukere dingen doen dan jij, meer meemaken dan jij. De angst om iets te missen. Maar als je van jezelf – of van anderen – zóveel moet, dan gaat vrijheid juist knellen en verlies je waar het echt om draait; de liefde. Dan verlies je uit het oog wat werkelijk zin geeft aan het leven. Juist in de volmaakte liefde van Christus zijn wij echt vrij. Juist als we leven in verbondenheid met Hem. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig; vrijheid in verbondenheid. Maar alleen als we heel dicht bij Hem blijven, heel dicht bij Zijn liefde, pas dán kunnen we ons onafhankelijk opstellen van al onze menselijke wensen, verwachtingen en verlangens. Dat is vrijheid die geleefd wordt in liefde en begrensd wordt door liefde.

Als we in die vrijheid – die vrijheid in Christus – ons leven leven, dan leven wij waakzaam als in ‘behoedzaam’, ‘voorzichtig’. Dan blijven we wakker. Niet uit angst, maar in die zin dat we niet wegdromen bij de afleidingen van alledag maar gefocust blijven op de bron van ons bestaan.

Het zit ‘m niet alleen in de verbondenheid met God, met boven. Ik vind het kruisteken daarin altijd zo mooi symbolisch. We leven in verbondenheid met God (verticaal), maar ook met elkaar (horizontaal). Vanuit die liefde van boven, zijn wij met elkaar verbonden. Niet alleen wij, zoals wij hier zitten, maar met elke mens.

Levend vanuit die verbondenheid met Christus, zijn wij ook vrij om anderen met milde en barmhartige ogen te zien. Want dan zien wij elkaar als kinderen van dezelfde God, begrijpen we dat we soms allemaal worstelen in dit leven, niet perfect zijn. Vanuit die grote liefde van Christus voor ons, kunnen we op onze beurt liefdevol zijn voor anderen, voor de armen, de kwetsbaren, zieken, mensen die getroost moeten worden, mensen die onrecht wordt aangedaan, mensen voor wie onze maatschappij moeilijk en ontoegankelijk is. En vanuit die grote liefde, kunnen we met liefde en mededogen zien naar de mensen die Zijn liefde nog niet kennen, die nog in het donker leven. En kunnen we hen juist iets van dat Licht laten zien.

Als we zo kunnen leven, dan is ons waakzame wachten niet iets passiefs, niet iets lijdzaams. Ons wachten krijgt dan iets actiefs. Dan werken we zelf al mee aan het Koninkrijk van God hier op aarde, in het hier en nu. Dan laten we het licht nu al schijnen.

Als we leven in verbondenheid met God, in de vrijheid die Christus ons geschonken heeft, dan worden we niet ongelukkig van waakzaam zijn. Dan is het geen opgave, maar een zegen. Geen last, maar een lust. En leven we vanuit die liefde toe naar het licht. Naar het licht van Kerst maar ook naar de vervulling van Gods plan. Dan zijn we er klaar voor. Niet ‘op onze hoede’ vanuit angst , maar vanuit een liefdevolle verwachting. Dan zijn we mensen van morgen, zoals we zojuist zongen. Mensen van morgen, we hopen en helpen en hebben lief. Zijn in de weer voor een betere tijd. Als mensen van morgen, zijn we voorbereid.

Maar nooit vanuit angst.

Altijd vanuit liefdevolle verwachting.

Amen.