**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 76 – Vijfentwintigste Zondag door het jaar - C – 18 september 2022.**

**Opdat wij allen zouden weten hoe wij het leven en de geschiedenis moeten beoordelen.**

*"Het doel van het preken is niets anders dan te zeggen aan ons allen die nadenken over het Woord van God dat dit Woord vandaag vervuld wordt. Elke homilie is een actualisatie van het eeuwige Woord van de Heer. Dààrom wordt het verkondigd in de eucharistieviering - niet uit demagogie, zoals sommigen mij hebben verweten, noch omdat wij aan een soort van vervolgingswaanzin lijden, maar omdat wij de werkelijkheid waarin de Kerk van ons aartsbisdom zich beweegt met het eeuwige Woord van de Heer willen verlichten, en opdat wij allen die van deze Kerk deel uitmaken, zouden weten hoe wij de feiten en gebeurtenissen van de geschiedenis moeten beoordelen, niet vanuit onze eigen persoonlijke criteria, maar in het licht van het eeuwige Woord van de Heer, dat het Woord is dat eeuwig heerst."*

Met deze woorden begint de aartsbisschop van San Salvador vandaag zijn preek. Hij verduidelijkt waar de homilie tijdens de viering van het Woord voor dient in elke eucharistieviering, en we kunnen er nog aan toevoegen: ook bij elke bezinning in de gemeenschap. Eerst verwerpt hij de beschuldigingen van hen die niet naar het Woord van God willen luisteren. Vervolgens herinnert hij er ons aan dat **het doel van de homilie is van ons te helpen *"de feiten en gebeurtenissen van de geschiedenis te beoordelen, niet naar onze eigen persoonlijke maatstaven, maar in het licht van het eeuwige Woord van de Heer".***

Wij moeten deze verduidelijkingen van het doel van de homilie en van elke bezinning die bijdraagt tot reflectie over het Evangelie ernstig nemen. Wie regelmatig preekt tijdens liturgische vieringen moet zich eerlijk en nederig afvragen of zijn (of haar) homilieën werkelijk dit doel hebben, en of dat doel dan ook werkelijk wordt bereikt. Wij hebben predikanten ontmoet die hun preek niet eens voorbereiden, omdat zij al zo vaak hebben gesproken over de tekst die ze behandelen, en omdat ze vertrouwen op de inspiratie (?) van het moment. Wij hebben er anderen ontmoet die alleen maar - met hun eigen woorden en soms gekruid met een paar anekdoten - de tekst van het evangelie over een gelijkenis of een handeling van Jezus eenvoudigweg navertellen. Natuurlijk zijn er vele anderen die hun homilie wel adequaat voorbereiden. Maar **het blijft belangrijk om kritisch te kijken naar datgene wat we met onze preek bedoelen. Is het ons duidelijk wat we met onze homilie beogen voor de komende zondag, voor deze gemeenschap van gelovigen, in deze omstandigheden, op dit gegeven kruispunt van de nationale en internationale actualiteit?**

Monseigneur Romero waarschuwt ons. Het gaat er niet om onze persoonlijke lezing van de werkelijkheid in haar verschillende dimensies (persoonlijk, vanuit het gezin, de gemeenschap, het vakbondsleven, de nationale en internationale gebeurtenissen,...) te verkondigen "*volgens onze eigen criteria*" (politiek, ideologisch, economisch of sociaal). **De geweldige opdracht van de predikant bestaat erin de werkelijkheid toe te lichten en te verhelderen *"in het licht van het eeuwige Woord van de Heer*".** En dat is niet gemakkelijk. De profeten van het Eerste Testament getuigen er in het bijzonder van hoe moeilijk het is om trouw te zijn aan het Woord van God, vooral wanneer het nodig is het gebrek aan broederschap of het misbruik van onze broeders en zusters aan de kaak te stellen - of het nu gaat om misbruik in de persoonlijke en relationele sfeer, om economische uitbuiting en uitsluiting, politieke beslissingen, het gebruik van geweld, enz… **Daarom is de voorbereiding van de homilie vanuit de stilte van het gebed, waar God tot ons geweten spreekt, zo fundamenteel.** Vaak wordt de predikant zelf door het Evangelie onder kritiek gesteld en worden de woorden die hij zou willen zeggen van daaruit in twijfel getrokken, en toch heeft hij/zij de opdracht om te prediken, met nederigheid en vanuit het verlangen om zichzelf te bekeren.

**De gelovige gemeenschap die naar de homilie luistert, moet voelen en begrijpen dat het Woord van God dat in de lezingen is voorgelezen "*vandaag in vervulling gaat*".** Wat voorgelezen wordt uit het Evangelie is niet iets uit het verleden, van tweeduizend jaar geleden. Het is niet iets van ver weg in het Midden-Oosten, in Palestina. **Het komt er op aan te onderscheiden, te ontdekken hoe dit Woord van God vandaag vervuld wordt in onze historische werkelijkheid.** Daarom moet de homilie klinken en begrepen worden als *"een actualisering van het eeuwige Woord van de Heer*". Degenen onder ons die regelmatig deelnemen aan de eucharistie of de viering van het Woord of die de Bijbel lezen, zijn misschien geneigd te denken dat zij dat deel van het Evangelie uit de lezing van deze zondag, deze parabel of die gelijkenis… al kennen. En dus kan het beluisteren van de preek dan alleen maar saai en vervelend zijn. Maar voor zij die zo ingesteld zijn, voor deze toehoorders zal de predikant van dienst er niet in slagen om Gods boodschap voor hier en nu, voor vandaag en naar buiten te brengen.

**Monseigneur Romero maakte elke week tijd om te lezen wat de Bijbel*se* exegese ons kan leren, om te luisteren naar wat theologen over die teksten te zeggen hebben, om te luisteren ook naar politieke analisten en verdedigers van de mensenrechten, en om zeker nooit te verzuimen van te luisteren naar eenvoudige mensen die troost zoeken in Gods Woord omdat ze het slachtoffer zijn van onderdrukking.** **En natuurlijk was er ook altijd zijn eigen bezinning ‘binnenin de kleine cel van zijn geweten’, in gebed.** Zo plaatste hij zich altijd eerst onder de zachte bries van de Geest, om dan tijdens de homilie te kunnen spreken met het vuur van diezelfde Geest.

Zoveel is duidelijk: het is er nooit om te doen om van de preek een leerstellige uiteenzetting te maken. Daar kunnen andere ruimtes voor voorzien worden, die daar beter voor geschikt zijn. **De homilie is bij uitstek een catechetische ruimte. Het is een evangeliserende ruimte waar wij trachten de werkelijkheid van het leven en van de geschiedenis te belichten vanuit het licht van Gods Woord, en vooral vanuit het licht van het Evangelie.** Op die manier, goed doordacht en voorbereid, kan de homilie een moment zijn om te ontdekken hoe het Woord van God actueel wordt, hier en nu, in ons leven en in onze geschiedenis. Elke levenssituatie van de mensen die deelnemen aan de vieringen waarin een homilie wordt gehouden, zal een andere omgeving creëren van waaruit de aanwezige gemeenschap luistert naar het Woord van God en het probeert te ontvangen als Blijde Boodschap (Evangelie). Preken in een kathedraal is niet hetzelfde als mensen toespreken in de gevangenis. Zoals het niet hetzelfde is de eucharistie te vieren bij de zieken in een ziekenhuis, bij de ouderen in een bejaardentehuis of op een zomerkamp voor jongeren. Een homilie in een vluchtelingen- en migrantengemeenschap of in een landelijke parochie is niet twee keer hetzelfde. Het is niet hetzelfde te preken bij een doopsel, bij een huwelijk of bij een uitvaart. Maar **het doel zal wel altijd hetzelfde zijn: *"dat wij weten hoe wij de feiten en gebeurtenissen van de geschiedenis moeten beoordelen, niet naar onze eigen persoonlijke maatstaven, maar in het licht van het eeuwige Woord van de Heer".***

Moge het zo zijn dat wij als predikanten weten hoe wij het Woord van God als Blijde Boodschap kunnen laten doorklinken in de concrete omstandigheden van de mensen en van de gelovige gemeenschap die ons bijeenbrengt. **De homilie heeft immers een dynamische, bezielende en motiverende rol voor de mensen die deelnemen aan de liturgische viering. Ze moet hen verder helpen op de weg van het Evangelie.** De homilie zal het geloofswoord zijn van de herder die zijn kudde kent en haar leidt in het licht van het Woord van God te midden van de gebeurtenissen van het leven, vaak in tijden van duisternis en onduidelijkheid.

Op dezelfde manier helpt het woord van Monseigneur Romero ons vandaag om zowel het Evangelie zelf als de historische realiteit van het leven beter te begrijpen. **Hij plaatste zich in de schoenen van de armen, van de vervolgden, en van daaruit las hij het zondagsevangelie, van daaruit dacht hij na over het Woord van God, en van daaruit deed hij zijn volk zijn eigen leven en zijn geschiedenis begrijpen en waarderen.** Laten we niet bang zijn om zijn voorbeeld te volgen.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag een ander citaat uit dezelfde preek met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

28.Amor a Dios y al prójimo. <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1603774136638821>

Overdenking voor zondag 18 september 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Vijfentwintigste Zondag door het Jaar - C, 18 september 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.317.