**Bénédicte Kusdendila**

Opwijk, 19 februari 2024

**Zegenen en gezegend worden**

Mijn geloof is gegroeid thuis. Een traditioneel gezin, behalve dan dat we door onze mama zijn grootgebracht en niet te lang bij onze papa hebben kunnen zijn. Er was de vaste structuur en discipline thuis maar ook die van het kerkelijk jaar. Een ritme dat ik mijn kinderen ook graag geef, al gaan we niet meer elke week naar de mis. Van die rotte vasten, toen ze nog klein waren, tot de heerlijke geuren, muziek en kleuren van Kerst. En de zondagen van rust.

Dan was er ook onze parochie, Don Bosco in Sint-Niklaas, vol fantastische mensen en best wel wat kleurrijke figuren. Toen ik na mijn masterthesis in Leuven een volledige beurs kreeg – inschrijvingsgeld plus inwonen – voor de nummer 1-universiteit van Afrika, nl. University of Cape Town (Universiteit Kaapstad, soos mens sê in Afrikaans), werd naar de mis gaan een hele belevenis. Een lange belevenis, soms, maar je verveelde je niet. Je voelde de woorden die werden gesproken, je zong het uit. En door de week hielp je mee. Met Pasen, werd alles gevierd, zoals het zich afspeelde. Van de rondgang op Palmzondag, het tafelen op Witte Donderdag, het rouwen op Goede Vrijdag na de staties, het herbergen van mensen die in de kerk moesten slapen want ze kwamen van ver om er op Paaszondag bij te zijn. Zelfs het waken in de tuin deden we. Daar heb ik iets beseft dat ik nooit vergeet: Jezus voelde zich in de steek gelaten toen zijn vrienden in slaap vielen. Hij had het nochtans, in zijn angst. Met zoveel angst en verdriet omdat hij wilde leven had Jezus het nochtans zo gevraagd: “blijf wakker, blijf bij mij”. Toen ik daar ‘s nachts in de tuin achter de kerk zat, we zaten allemaal wat verspreid, uitkijkend over de lichtjes van de Kaapse Vlakte, moest ik wenen want ik bedacht: hoe vaak heb ìk Jezus niet in de steek gelaten? En ik voelde het niet aan als een zonde, als iets fout doen tegen God, als iets waarover de priester zou kunnen preken. Maar hoe vaak heb ik die mens niet in de steek gelaten? Die klein was. En bang. En die alleen maar vroeg: “blijf bij mij.” Hoe vaak heb ik dat Jezus aangedaan. Of een andere mens waarvoor Hijzelf zo graag zou willen zorgen ...

...

Geloven kan een aanname zijn of een overtuiging. Bij mij zijn die twee in elkaar overgevloeid.

Wij zagen, zonder grote woorden, het geloof van mijn moeder en bobonne aan het werk. In zware tijden van ziekte (allebei borstkanker) en eenzaamheid (allebei vroeg alleen komen te staan. Mijn oma was in de 50, toen Pépé aan een hartaanval overleed, 8 mnd in zijn pensioen. Mijn Mama was eind de 30 met 4 kinderen. Ik heb de traditie ongewild voorgezet, begin de 30, met 2 kinderen). Maar zij zetten dus door, wij brandden als familie een kaarsje, we zeiden een gebedje aan het “kapelleke” aan de perenboom. En we ploegden voort… Het is ons dus nooit echt “ingepreekt” geweest maar we leerden geloof kennen als een bron van kracht. Daarmee opgroeien maakt van geloof een aanname: zo is het. Er is leven na de dood, mirakels zijn mogelijk. “Natuurlijk praat ik tegen Jezus en Maria”. Een beetje zoals mijn dichten: “Natuurlijk schrijf ik gedichten”. Het eerste gedicht bij Bobonne aan tafel geschreven. Opvallend veel gelijkenissen met mijn moeder in dat gedicht, opvallend veel schrijffouten ook. En dichten op zich is nooit meer weggegaan... Het plezier van het ambacht. Als je perfectionistisch bent, is schrijven een uiterst efficiënte manier om ervan af te raken. Of je schrijft 1 boek dat nooit af is geraakt, dat kan ook. Bij mijzelf is het pas de laatste 10 jaar op de voorgrond komen te staan. Door iemand die in mij geloofde. Ja, dat gebeurt ook.

Maar hoe geraak je dan nog van aanname naar zelf geloven?

Door, veelal tegenslag, maar ook miraculeus geluk is geloven een overtuiging geworden. Ik heb gezien wat geloven verandert. Er is de liefste oma van de wereld, mijn Bobonne, die ik veel te vroeg verlies door een ongelooflijk nonchalante medische fout (bij routine toedienen van bloed, zij leed aan bloedarmoede, hebben ze een zak van de foute bloedgroep toegediend. Ze was volledig verbrand binnenin en heeft nog 2 maanden in dat ziekenhuis afgezien) maar haar liefde, naast het gemis, blijft voelbaar bij mij. Er is onrecht, vernedering, verlies en de kracht van barmhartigheid in een persoon als wijlen Aartsbisschop Desmond Tutu. En wat een verschil heeft dat gemaakt. Bij Pax Christi wordt ons natuurlijk weleens gevraagd: wat is de impact van je actie? Hoeveel leden wil of denk je hiermee te winnen? Wie spreek je aan, spreek je jongeren aan? Maar ik geloof echt dat 1 Desmond Tutu sterker was dan een gans. goed uitgerust. leger en indoctrinatieapparaat. Zo 1 iemand kunnen aanspreken, in beweging brengen of ondersteunen... Dat is impact die in onze numeriek en zakelijk gedreven maatschappij zwaar wordt onderschat. Ik denk vb. aan Patric Gorrebeek, lokaal vrijwilliger van Pax Christi Vlaanderen in Sint-Niklaas. De man is vooraan in de 80 en wou kaarten met handtekeningen verzamelen t.a.v. én overhandigen aan Europees President Von der Leyen. Dat we VREDE willen. Nog meer concrete wensen, uiteraard maar dat was de hoofdboodschap. Patric ging van parochie tot parochie, ik ben naar een paar missen meegeweest, mijn jongste ook... En ik zal u zeggen. Patric hield vol, verzamelde een kleine 1000 wenskaarten. Uit 1 stad, en hij werd vorige maand uitgenodigd door de EU-vertegenwoordiger in België. Diezelfde dag nog overhandigde die man de kaarten aan Ursula Von der Leyen.

Zeg nog eens dat je niet gelooft dat we als gewone burger gezien kunnen worden...

Zeg nog eens dat je niet gelooft dat we als gewone burger een verschil kunnen maken. 7 oktober, een verschrikkelijke dag en daaropvolgende week bij ons bij Pax: Hamas valt Israël binnen en pleegt er misdaden die hen te beurt zijn gevallen, maar nooit zo op 1 dag. Pax veroordeelt, en dat zullen we altijd doen, meteen de aanval op burgers en het nemen van gijzelaars maar biedt meteen ook talking points om uit de impasse te raken. Onze premier vraagt dat we Israël nauw in onze gedachten houden, en dat we hen altijd zullen steunen. De volgende maanden trekken, bijna wekelijks, 10.000 mensen de straat op om een oplossing te vragen, om een staakt-het-vuren om –alstGodblieft!- menselijkheid! Want WIJ allemaal zijn die burgers, zowel in Israël als in Gaza, die tot niks meer dan voddenpoppen voor geweld worden herleid. Als dit niet wordt berecht, is er een nieuwe maatstaf –nu ja, geen meer dus – voor oorlog, overal ter wereld. Ontzettend veel mensenrechten worden geschonden. Zelfs oorlogsrecht. Dat is geen kwestie van geloof, dat zijn indringende vaststellingen. En daarom trekken mensen de straat op. En de menigte neemt niet af. Onze premier nam, na de veroordeling door het Internationaal Strafhof, het voortouw in Europa om van Israël te eisen dat ze de opgelegde maatregelen ter bescherming van burgers in Gaza meteen zou uitvoeren. Waarom? Omdat een volk hem het signaal gaf dat dat is waar ze achter staan. Dus ja, elke vredesstem maakt een verschil.

De wereld is niet ideaal maar als wij niet geloven, hoe kunnen we dan de handen en voeten zijn die God, die Liefde, nodig heeft om ze wél te kunnen veranderen?

Wat we diep in ons geloven, daarnaar handelen we. Doen we dat niet, dan gaan we ons slecht voelen of gekwetst. En vaak uit zich dat in het slecht doen voelen of kwetsen, vernederen van anderen.

L’enfer, c’est l’autre. Maar die andere... dat ben ik.

Een paar jaar geleden kreeg ik via een collega een vraag van iemand. Ik lees ze, zoals we ze binnenkregen:

*“Beste,*

*Hebben jullie een antwoord op onderstaande vragen*

*Moeder waarom leven we ??*

*Moeder vanwaar komen we ??*

*Moeder waar gaan we naartoe ??*

*Hetgeen ik van de pastoors meegekregen heb in mijn jeugdjaren zijn fabeltjes dit klopt niet wat ze me daar meegegeven hebben nl*

*Den Appel Adam en Eva*

*De geboden van God*

*De geboden van de Kerk*

*Het doopsel*

*De cathecismus*

*Alles was doodzonde*

*De zondagsmis*

*De biecht*

*Het lichaam en bloed van Christus die tijdens de mis genuttigd werden ondertussen is hij miljoenen keer opgegeten en opgedronken*

*Ik ben 3 jaar misdienaar geweest ik heb daar toneel gezien en verkleedpartijen*

*en vele flessen goedkope miswijn*

*Graag een antwoord die past bij de 21 ste eeuw*

*Geen gelul zoals in de tijd van mijn ouders die werden bang gemaakt*

*Als ge dit deedt ging je naar het vagevuur*

*Als ge dat deedt ging je naar de hel …eeuwig branden”*

U heeft misschien ook al zo’n vragen gekregen. En ze plaatsten mij zo dicht bij: *ja, wat geloof ik nu? Zet het eens op papier*-

*Beste X*

*Ik merk dat je met heel veel frustratie zit over wat jou is verteld. Mensen werden vaak vroeger bang gemaakt en klein gehouden. Opklimmen in de Kerk betekende wereldse macht, en het waren dan ook vaak zonen uit rijke families die om redenen, anders dan een roeping, zo’n carrière begonnen. Nu is dat in Vlaanderen gelukkig veel veranderd. Er zijn veel mensen van goede wil actief.*

*Dat is 1 reden om hier te zijn: je bent nodig.*

*Voor het overige geloof ik dat dit het streven is: net voor we onze ogen sluiten de allerlaatste keer, zal er niemand meer zijn om ons te confronteren. Het is ik met mezelf. En wat ik wil, is mezelf in de ogen kunnen kijken. Met alles wat ik gedaan heb of heb nagelaten te doen.*

*De hel moet dit zijn: beseffen dat je heel anders had kunnen/moeten handelen maar het is te laat om het nog te veranderen. De hemel: de rust te weten dat je een mens bent geweest die anderen heeft helpen groeien.*

*Die rust vanbinnen, of de wroeging en spijt, is het enige dat we meenemen in onze laatste adem.*

*Dus we zijn niet alleen nodig eens we zijn geboren, we leven om te gaan in vrede en dat achter te laten. En dat wil zeggen dat we iets zeer goeds betekend hebben voor minstens 1 iemand die niets kon teruggeven.*

*De bijbel, het nieuwe testament of de tien geboden proberen dit duidelijk te maken via verhalen en richtlijnen over hoe liefdevol en rechtvaardig om te gaan met anderen. Jezus heeft dat verbeeld. De communie is een symbool voor het leven van Jezus: hoe Hij gebroken en vermoord werd uit liefde voor alle mensen. Om dan de absolute hemel te verdienen. Het breken van een brood en het drinken van de wijn is een ritueel waarvan Jezus heeft gevraagd om het te blijven doen, zodat we niet zouden vergeten dat Hij -ook maar een mens- heeft geleefd om te tonen dat het mogelijk is. En om te bewijzen dat God, vrede en liefde lege begrippen zijn zonder de mens. God als hoofd en hart, de Kerk/de mensen het lichaam: de handen en voeten die van de aarde een hemel of een hel kunnen maken.*

Niet dat ik alles weet, maar dat geloof ik, dus.

En toch is twijfel mijn ongewenste levenspartner. Geloven in mezelf is een opdracht voor het leven. Maar ik geloof in mijn naam: Bénédicte betekent de gezegende. Het betekent niet dat ik gevrijwaard ben van pijn of verlies*.* Maar het betekent in de eerste plaats dat ik nu wéét dat ik eruit kom, gehavend maar ook gegroeid. Het betekent dat mijn kinderen en ik alles terugkrijgen wat we verliezen: van een gestolen fiets of een verloren portemonnee over gestolen muziekinstrumenten en -gerei tot, geloof het of niet, een gouden ongegraveerde ring op het strand die na 10 dagen opduikt. Het betekent dat ik weliswaar aangereden word door een tram die het rode licht negeert maar een jaar later Bray Top, een berg in het Wicklowgebergte van Ierland beklim. Minus het hoogste deel (zie geprojecteerde foto achter mij- Bray Top met het kruis bovenaan) want daarvoor had ik kracht nodig in mijn armen en die was er toen nog niet.

Het heeft betekend dat ik een dankbaar en gelukkig persoon ben kunnen zijn. Nu is geloven niet langer een aanname, het is een overtuiging die mijn vrijwilligerswerk ondersteunt in een andere, zeer maatschappijgerichte gemeenschap, die van het Brusselse Begijnhof. Nu House of Compassion. Sinds november neem ik daar ad interim, en we moeten daar eerlijk in zijn tegen een vergoeding, coördinatietaken over. Het werk is onuitputtelijk maar de inspiratie die de omgeving, de mensen geven ook.

Geloven betekent ook dat het geen toeval is dat ik na een diepteval op het werk (de Lotto-Arena in Antwerpen) een droomjob van licht en geluid heb moeten opgeven. Tijdens die lange revalidatie stootte ik op de vacature als bewegingswerker Vredesspiritualiteit. Erg lang heb ik erover nagedacht want ik voelde meteen een gewicht. Alsof ik moest, alsof het tijd was om meer terug te geven. En dat was het allicht ook: er is ontzettend veel werk en het is hard maar het is broodnodig en zaligmakend om duizenden anderen te zien die ook vanuit hun geloof, niet altijd in God, weten dat we vrede op aarde kunnen brengen. Bij een buur, in hun wijk, in ons land. Ik geloof ook in hen en ondersteun hen graag, zo goed als ik kan. Bénédicte, zo ben ik te weten gekomen, betekent niet enkel de gezegende maar het betekent ook dat ik een verantwoordelijkheid heb om te zegenen. Sommigen onder u, misschien wel velen, begrijpen allicht hoe dankbaar ik ben dat ik mij hierin nooit alleen heb gevoeld. Dat op dagen dat mijn hart gebroken is, hoop mijn éne voet voor de andere zet. Ik voel het niet altijd maar de steun, de hoop, bescherming en liefde van Hierboven - geloof en weet ik - blijven bij mij. Ik denk zelden: “hier put ik kracht uit” maar ik mag wel vaak “danku” zeggen. Dat geluk maakt ook deel uit van mijn geloof.

Dank dat u heeft willen luisteren, en daarvoor zelfs naar hier bent gekomen.