3e Brief Kalady – Kerala – India, 17-03-2022

Beste Parochianen,

Pater Avin uit India kerala. Mijn vakantie thuis is bijna voorbij. Het was deze keer inderdaad anders dan vorige keren, toen mijn moeder nog leefde. Toch is de tijd voorbij gevlogen, wat ik niet had durven dromen. Ik ben God dankbaar voor de goede tijd die ik kon genieten om vele bezoeken af te leggen en zelfs een vernieuwingscursus en programma te volgen.

Het grootste deel van de tijd was ik bij mijn broer in huis! Corona speelde nog een grote rol. De meesten van mijn familieleden waren getroffen door het Omicron-virus. Met inachtneming van de quarantaine in huis zijn allen genezen zonder enige ziekenhuisopname. Ik kon niet gaan en staan waar ik wilde en kon niet alles doen wat ik voor deze vakantie gepland had. Ik had wel een goede tijd met mijn kloosterzuster. Op 7 februari vertrok mijn zuster Romina weer naar het klooster van Moeder Teresa in Ranchi. Daarna ging ik op pad om enkele interessante plaatsen te bezoeken. Ik verbleef een paar dagen op een boot bij Allepy black waters met twee andere priester-vrienden. We konden vissen en verzorgden deze zelf voor de maaltijd. Ik beklom ook de berg Nadukani. De Provincie Kerala heeft veel water en de natuur is prachtig. Men zegt dat Kerala Gods “eigen” land is.  Niet zo ver van ons huis was een prachtig natuurreservaat, (Sameetha en Atmamitra Ashram) waar ik een leiderschapscursus volgde. Er waren 21 deelnemers en het was een verrijkende ervaring. Ik kreeg zelfs een diploma/certificaat. Er waren ook regelmatig yoga sadhana meditatie sessies.

Ik had het geluk een uitnodiging te krijgen van de Indiase Nationale missie secretaris SVD India om deel te nemen aan een missionaire vernieuwingsprogramma. Ik nam de uitnodiging aan en ging via Bhopal naar Indore. Het was een reünie van de gewijde lichting uit de jaren 1982-1992 van alle vier SVD provincies en de ING-regio.

Daarvoor vloog ik op 25 februari van Cochin (3 uur) naar Bhopal, waar SVD Aartsbisschop Durairaj Sebastain SVD, regelingen trof voor mijn inwoning.  Ik bezocht het Ashta regionaal seminarie (het Groot Seminarie) en het BSS college, waar ik mijn BBA cursus deed, voor dat ik bij de SVD kwam.

Bhopal was de stad waar in 1985 het gifgasdrama plaatsvond en honderdduizenden mensen stierven, wat onrust in mij veroorzaakte en mij uiteindelijk inspireerde om mij aan te sluiten bij de Missiecongregatie van de SVD.

Op 28 februari begon de reünie in Indore, waar 43 missionarissen uit verschillende provincies van India bijeen waren. Pater Gregory Pinto SVD was de belangrijkste gesprekspartner. Het thema was achterom kijken met dankbaarheid en vooruit gaan met hoop. Het belangrijkste wat ik geleerd heb van het vernieuwingsprogramma is dat ik elke dag bewust tijd moet nemen om mezelf te verjongen. Als ik eenmaal energie heb, kan mijn leven een zegen zijn en kan ik beginnen te glimlachen en leren los te laten wat niet nodig is in mijn leven en mijn missie. De meest praktische manier om dit te doen is dicht bij God te zijn door tijd in gebed door te brengen en een goede daad per keer te doen, en ervoor te kiezen dicht bij anderen te zijn in hun behoeften en dicht bij de natuur en mezelf te zijn.

Velen waren geïnteresseerd om meer te weten over de missionaire situatie en het secularisatieproces in Nederland. Ik moest vele malen, keer op keer, vertellen over ons missionaire werk in Nederland.

Op Aswoensdag heb ik de Eucharistie gevierd met de Ssps zusters in Indore. Ook heb ik het St.Franciscus ziekenhuis in Indore bezocht dat door Nederlanders was gefinancierd. (Van Heeswijk). Op 3 maart ben ik naar Udayanar geweest waar het graf van zuster Rani Maria is.  Zij werd gemarteld voor haar werk tegen de landheren en geldschieters. Het klooster van Udhayanagar FCC is nu een bedevaartplaats.

Aangezien ik nog tijd had bezocht ik mijn zus in Chennai.  Op maandag 14 maart ging ik terug naar het huis van mijn broer. Ik hoop nog een bezoek te brengen en een heilige mis op te dragen in de thuisparochie van Antony Varghese Maniyanchery, samen met zijn moeder en andere familieleden. Op 20 maart zal ik afscheid nemen van mijn familie, boodschappen doen en inpakken voor mijn thuisreis via Mumbai, waar ik zal verblijven in het Provinciehuis tot mijn vertrek naar Nederland op 27 maart.

Hoewel ik in het begin dacht tijd over te hebben, heb ik eigenlijk tijd te kort. Ik vraag me ook af of ik nog wel zal kunnen wennen in Nederland met het koude weer en het andere eten etc .

Na de genoten gastvrijheid van vele mensen en confrères hier ben ik klaar om terug te vliegen. Ik weet, dat er een drukke Paasweek aankomt en dat ik me snel moet inwerken.

Tot slot kan ik zeggen op de hoogte te zijn van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ik heb daar over gehoord van mijn vrienden in Nederland en via de sociale media. Ik ben daar heel verdrietig om.

Dit is mijn laatste vakantie bericht en ik hoop u allen in goede gezondheid weer terug te zien.

Met vriendelijke groet,

Avin Kunnekkadan SVD