Monseigneur,

Ter gelegenheid van uw verjaardag mag ik een woordje uitleg geven bij een geschenk waar u zelf een belangrijk aandeel in hebt. Ik suggereer natuurlijk niet dat u zichzelf met een cadeau zou hebben bedacht. Niets is minder waar.

Maar toen we een goed jaar geleden met de vormingsmedewerkers luidop droomden om de basiscursus geloofsvorming, die al ruim dertig jaar bestaat, in boekvorm uit te geven, was u meteen enthousiast. En ook toen we u vroegen of u zelf een bijdrage aan het boek wou leveren, aarzelde u geen moment. Uw ‘ten uitgeleide’ – een essay over de betekenis van het Bijbelse verbondsgeloof voor de Kerk van vandaag – liet niet lang op zich wachten. Vervolgens startte het redactie- en eindredactieproces van het boek – zo nauwgezet gecoördineerd door Toon Arens. En vervolgens vatte het drukproces aan, met zijn over- en weer van verschillende drukproeven.

U polste opvallend geregeld naar de stand van zaken. We antwoordden altijd lichtjes beschaamd “dat het boek in de maak was”. Lichtjes beschaamd, want zoals wel vaker, moesten we bekennen dat we de ijver en de vaart waarmee u voor uw artikel tewerk was gegaan, niet konden evenaren.

Uw warme belangstelling maakte ons echter vooral blij en dankbaar. Meer dan tweeduizend mensen uit ons bisdom: priesters en diakens, parochieassistenten, catechisten en parochieploegleden, kerkmusici en kerkfabriekleden, jokri-begeleiders, pastorale medewerkers in gezondheidsorganisaties en onderwijsmensen maar evenzeer gewone kerkgangers en de jongste jaren ook almaar meer zoekers – meer dan 2000 mensen volgden de cursus. Door uw vriendelijk aandringen liet u ons voelen hoe dankbaar u bent dat zo velen in ons bisdom een goede theologische en pastorale basisvorming kregen. De missionaris – of beter: de missionaire bisschop in u – wou het goede nieuws op nog grotere schaal verspreid zien.

Een *goede* vorming. Ik durf dat zo onbescheiden in de mond te nemen omdat mijn eigen aandeel in de cursus en in het boek slechts beperkt is. Ik ben nog maar recent medewerker van de School voor geloofsverdieping en mocht bij een lang en zorgvuldig creatie-proces aansluiten.

Het begon in 1983 toen de toenmalige seminarieprofessor Jozef De Kesel het ontwerp maakte voor een theologische basiscursus voor medewerkers in de parochie. Zijn jaargenoot Luk De Geest zorgde voor de bijbehorende verwerkingsmodules. Tussen haakjes: als we zien hoe het beide mannen nu vergaat in de Kerk, kunnen we de lijfspreuk van uw voorganger alleen maar beamen: “Een goede daad blijft zelden ongestraft.”

Een tweejaarlijkse vormingscursus met samenkomsten om de veertien dagen was geboren. Het kind kreeg de naam Instituut voor pastorale helpers, werd onder monseigneur Luysterman herdoopt tot ‘Opleiding voor pastorale medewerkers’ en in 2005, onder uw bewind en onder het directeurschap van vicaris Lode Aerts, werd het ‘School voor geloofsverdieping’. Ook Peter Malfliet had een belangrijk aandeel in de uitbouw van de cursus. Al die tijd werden de teksten en verwerkingen bijgestuurd, bijgeschaafd en van recente literatuuropgave voorzien zonder het basisconcept te veranderen.

Wat is het geheim van deze toch wel unieke opleiding – die ook door u zo wordt gewaardeerd? Meer dan 2000 mensen deden een soms verrassende, altijd bevrijdende en beklijvende ontdekking, namelijk waar het in ons Bijbels-christelijk geloof wezenlijk om gaat: jazeker, wij zijn – zeker als moderne mensen – zinzoekers. Maar nog voor wij God zoeken, is Hij op zoek naar ons. Onze God wil zelf het leven met de mens delen en komt naar ons toe met zijn liefdesaanbod, met zijn verbond. Hij roept mensen en verzamelt zich een volk vanuit het verlangen heel de wereld in zijn liefde en barmhartigheid op te nemen. Zoals de grootste liefde eigen is, doet Hij dat bescheiden en delicaat. Met het ‘ja’ van één mens, Abraham, is het liefdesverbond begonnen, rond Abraham verzamelt God zich een klein volk, Israël, dat met vallen en opstaan Gods liefde voor de mens tracht te beantwoorden en uit te stralen. Uit dat volk is Jezus opgestaan, de veelgeliefde zoon, die alles met ons deelde – ook de diepste miserie van de dood op het kruis. Doordat God hem niet in de dood liet, doordat Jezus is verrezen, is er voor ons – hoe diep onze miserie of wanhoop ook lijkt – altijd perspectief. Een leven in Jezus’ geest is nooit zonder hoop. Voor niemand.

God zelf komt naar ons toe om het leven met ons te delen. Dat Bijbelse verhaal dat doorgaat tot vandaag, staat in het boek dat we u vandaag voor uw 75ste verjaardag aanbieden, opgetekend. We hopen en zijn er zeker van, dat het ook in deze tijd, waarin we als Kerk bescheidener van omvang worden, mensen kan raken en begeesteren die meer willen weten over ons geloof. Een geloof – om het met uw eigen geliefde woorden te zeggen – dat vertrekt bij het altaar (waar we helemaal deelgenoot worden aan Jezus’ dood en verrijzenis) en dat in verkondiging en dienstbaarheid Gods grote liefde voor de hele mensheid toont.

Wij bieden u als medewerkers het boek waar u zo voor hebt geijverd van harte aan voor uw 75ste verjaardag. Dit is een belangrijke dag voor u – u hebt uw dienst in de handen van paus Franciscus gelegd. Het voorbije weekend waren we met een zestigtal mensen uit ons bisdom in Rome tijdens de catechistenbedevaart. Ook al hebben sommigen onder ons de paus gesproken, we hebben hem niet kunnen ontfutselen wat zijn plannen met u zijn.

Dat belet ons niet om zeer dankbaar te zijn voor de hartelijkheid, de aanmoediging en de steun die we als medewerkers altijd van u hebben ontvangen. We bieden u dan ook graag het eerste exemplaar van ons boek ‘Met een naam en een gezicht. Dynamiek van het Bijbelse geloof’ aan. Toon Osaer, directeur van onze kerkelijke uitgeverij Halewijn, zal u het eerste exemplaar overhandigen.

Monseigneur, dank u voor alles!

Peter Vande Vyvere, stafmedewerker CCV in het bisdom Gent

28 september 2016