**Aanvulling bij de homilie van de 2de zondag door het jaar – jaar A 19.01.2020
*Feest Heilige Antonius-Abt***

Wij die hier nu samenzijn rond de heilige Antonius-Abt krijgen ook vanuit het levensverhaal van deze heilige de uitnodiging tot bekering toegezegd. Bij de heilige Antonius ging die bekering tot in het extreme. Hij stamde uit een rijke christelijke familie in Midden-Egypte, wordt op 20-jarige leeftijd wees en neemt het beheer van de familiegoederen en ook de opvoeding van zijn jongere zus op zich. Mar nadat hij het evangelie van de rijke jongeling (Mt. 19, 16-22) in de kerk gehoord had, schenkt hij al zijn bezittingen weg aan zijn zus en aan de armen en begint een ascetisch leven, zoals Johannes de Doper. Ook hij draagt een kleed van geitenhaar met een ruwe gordel en hij leeft van brood en water.

Alleen in de woestijn, zonder vrienden of gesprekspartners, word je geconfronteerd met je eigen ik. Je vindt alleen de eigen ziel met haar verlangens en visioenen, met haar angsten en trauma’s. De varkens in het Antonius-verhaal staan voor al die ***verleidingen*** van de duivel, die hem van het goede pad wil afbrengen. Antonius bewijst dat het mogelijk is om ondanks de beproevingen op de positieve weg te blijven.

Hij vindt daartoe ook de kracht in het ***gebed***. Bidden betekent voor hem naar God ***luisteren***, in zijn nabijheid vertoeven om zich uiteindelijk te laten veranderen. Essentieel in heel zijn bekeringsproces en zijn ascetisch leven is ook het besef dat het leven in deze wereld slechts een doorgangsstadium is, een voorbereiding op het eeuwig leven. Uiteindelijk, wat betekent ons korte leven hier op aarde, ook al kan je 105 worden zoals Antonius, ten opzichte van de eeuwigheid? Als je naar de hemel kijkt, wordt de wereld heel klein.

Die eenzaamheid in de woestijn blijkt voor Antonius alleszins een positieve invloed te hebben. Zijn eenzaamheid wordt een ***productief zwijgen***. Hij vindt de nodige antwoorden in de stilte. Die eenzaamheid is voor hem geen vlucht uit de wereld, maar wel een mogelijkheid om met anderen ***barmhartig*** om te gaan. Want zijn leven in afzondering maakt hem niet mensenschuw: hij staat vervolgde christenen bij, zet zich in voor armen en gevangenen, mensen zoeken hem op en willen in zijn nabijheid blijven. Zo ontstaan er kleine nederzettingen die als voorlopers van het kloosterleven kunnen gelden. Dat monastieke leven is tot grote bloei gekomen in de Koptische kerk en het bewijst ook vandaag nog zijn vitaliteit en geestelijke kracht. En ondanks zijn verlangen naar stilte en eenzaamheid, zal hij die kleine gemeenschappen als een vader bemoedigen en innerlijk sterken.

Wij bevinden ons vandaag dus in goed gezelschap: twee ascetische heiligen, Johannes de Doper en de heilige Antonius-abt. Ze nodigen ons uit om op tijd en stond in de stilte te gaan, in het gebed naar God te luisteren, ons leven constant te bekeren, ons te keren naar God en de medemens die ons nodig heeft. Ieder op zijn of haar plaats kan zo werken aan zichzelf om meer en meer een mens van God te worden. Mag het Lam Gods dat we in de communie ontvangen ons de nodige kracht geven. En mag ook de heilige Antonius-Abt ons daarbij helpen.

***Afbeelding:*** *Sint-Antoniusbeeld uit de Petrus-bandenkerk te Venray, 15de-16de eeuw*

*Jan Verheyen – Lier*

*Sint-Antoniusviering Koningshooikt.*