**Tweede zondag door het jaar – C 16 januari 2022**

**Evangelie: Johannes 2, 1-12**

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero over deze tekst?**

*De bedoeling van deze zondag is om meer in Jezus Christus te geloven, en Hem vanuit het evangelie over de bruiloft van Kana meer en beter te leren kennen, zodanig dat het werkelijk een nieuwe openbaring voor ons geloof zou mogen worden.*

*1. Voor zover een mens gelukkig is, wordt de heerlijkheid van Christus geopenbaard in dat gelukkig zijn. In de manier waarop een volk de wegen vindt van vrede en gerechtigheid, van broederschap en liefde, verheerlijkt Christus Zichzelf.*

*2. Maria's angst drukt de angst van de mensheid uit. "Ze hebben geen wijn”… Wij zouden haar zin kunnen invullen met zoveel menselijke noden: wij hebben geen vrede; wij kunnen de weg naar de toekomst binnen ons eigen vaderland niet vinden; overal heerst er angst, geweld en wanorde.*

*3. Elk huwelijk moet* *een teken zijn van Gods vreugde onder de mensen. Er mag geen bitterheid zijn tussen man en vrouw en kinderen. Er zou zo'n harmonie, zo'n vreugde en zo'n liefde moeten zijn, dat we allemaal denken, wanneer we naar een gezin kijken: "**Wat is God toch mooi en sterk als Hij in staat is om steeds weer zulke verbintenissen onder mensen te creëren”.*

De eerste gedachte van Mgr. Romero bij de evangelietekst van vandaag is de directe band die hij legt tussen de verheerlijking van Christus en het geluk van de particuliere mens, en met de “*manier waarop een volk de wegen vindt van vrede en gerechtigheid, van broederschap en liefde, en het feit dat een volk dan daarin precies gelukkig wordt”.* Je zou kunnen zeggen dat de heerlijkheid van Christus niet een geïsoleerd religieus gebeuren is, maar dat ze wel radicaal historisch verankerd is en telkens weer geconcretiseerd wordt in het leven van elke dag. **In de mate dat een volk bewust wordt van zijn historische verantwoordelijkheid om actief wegen te banen van gerechtigheid, vrede, broederschap en liefde - in die mate wordt Christus verheerlijkt, en in die mate komt Gods Rijk meer nabij.** Het eerste teken van Jezus in het Johannesevangelie op de bruiloft van Kana is volgens Mgr. Romero de openbaring van wie Christus eigenlijk is. Hij ziet hoe de vreugde van het bruiloftsfeest ten volle kan zichtbaar worden en uitgroeien dankzij Jezus’ aanwezigheid. **In de vreugde die mensen ervaren wanneer ze leven in rechtvaardige structuren, vrede oogsten, en in broederlijkheid en liefde kunnen vieren, openbaart en realiseert zich de betekenis van Jezus’ levensopdracht. Op die weg wil Hij ons meenemen.** Ook vandaag mogen wij er toe bijdragen opdat Zijn Heerlijkheid zichtbaar zou worden in de geschiedenis zodat we een vreugdevolle mensheid zouden mogen worden.

Bij de tweede gedachte van Mgr. Romero over dit evangelie herneemt hij die korte zin van Jezus’ moeder: “Ze hebben geen wijn”. En hij verstaat die zin als **de schreeuw om gerechtigheid die opklinkt uit het hart en de mond van de grote meerderheid van de mensheid, vroeger en ook nu.** Onze kreet (uitgedrukt in de woorden van Maria) is op vandaag: “*Wij hebben geen vrede, wij kunnen de weg naar de toekomst binnen ons eigen vaderland niet vinden, overal heerst er angst, geweld en wanorde”.* In El Salvador klinkt deze zin verschrikkelijk actueel. Er is geen vrede te vinden te midden van zoveel moorden en verdwijningen (ook al zijn het er minder dan voorheen). Duizenden vinden geen wegen naar toekomst in hun eigen vaderland. Velen overleven dank zij de maandelijkse geldtransferts die hun familieleden overmaken vanuit het buitenland. Honderden mensen blijven wegtrekken, meestal zonder papieren, richting Mexico en de USA of richting Europa, in de hoop te kunnen ontsnappen aan zoveel angst, geweld en wanorde. Er is waarachtig geen wijn meer, er valt geen vreugde meer te beleven. De religieuze euforie die momenteel heerst in de rooms-katholieke Kerk bij de zaligverklaringen die volgende week (op 22 januari) zullen plaatsvinden (met name van Rutilio Grande en zijn met hem gestorven metgezellen Manuel Solorzano en Nelson Lemus), mag die schreeuw van “…Wij hebben geen wijn, wij hebben geen vrede…” niet onderdrukken of uitdoven. Integendeel, ze zou die juist moeten versterken. En politieke partijen mogen die schreeuw niet gebruiken in hun eigen partijstrategie. In Europa klinkt die schreeuw niet alleen uit de ziekenhuizen, maar ook uit het hart van vluchtelingen die hopen op recht op leven en toekomst, en al evenzeer vanuit de eenzaamheid van verarmde mensen in onze steden. Jammer genoeg blijven mensen zichzelf en hun eigen individuele vrijheid absoluut belangrijker vinden dan het lijden en de dood van duizenden anderen om hen heen. Dat zien we op dit moment nogmaals duidelijk bij de protesten tegen de vaccins en tegen de gezondheidsmaatregelen. **In de Kerken moeten we die schreeuw om gerechtigheid en solidariteit versterken en kracht bij zetten. En we hebben de medeverantwoordelijkheid om, net zoals Jezus deed in Kana, ervoor te zorgen dat er feest kan zijn, dat er vreugde, toekomst en hoop kan groeien voor alle mensen, en niet alleen voor “mij”…**

Bij een derde bedenking vanuit deze evangelietekst verwijst Mgr. Romero naar het huwelijk. Ja natuurlijk, want het ging daar in Kana toch wel duidelijk om een bruiloftsfeest. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om **een oproep te doen tot alle gehuwden opdat hun huwelijk “*een teken van Gods vreugde onder de mensen”* zou zijn, en dat er werkelijk diepe vreugde zou mogen zijn in elk huwelijk.** Mgr. Romero weet echter maar al te goed dat er veel lijden, “bitterheid”, veel conflicten en misverstanden zijn in het huwelijk van veel mensen, en binnen onze gezinnen en families. Er is een tijd geweest dat het in het Christelijke Westen normaal was dat een huwelijk ook kerkelijk gesloten en gevierd werd. Op vandaag is dat minder gebruikelijk, en precies daarom klinkt de vraag nog sterker door waarom sommigen dan toch kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Is het een bewuste (ook gelovige) keuze om een christelijk huwelijk op te bouwen, of gaat het slechts over die mooie feestdag met familie en vrienden die daar mee samenhangt? Gedurende heel wat jaren is er vanuit de Kerk misschien te weinig aandacht gegeven aan de nodige voorbereiding van de kerkelijke huwelijken en aan de noodzakelijke gelovige opvolging ervan. **Een kerkelijk huwelijk mag geen geïsoleerd moment zijn, maar zou toch moeten kunnen uitgroeien tot een blijvende zoektocht naar “harmonie, vreugde en liefde”.** Mgr. Romero ziet het christelijk huwelijksleven als beeld en concrete gestaltegeving van Gods goedheid en liefde onder de mensen. Durven we de vraag stellen of op vandaag vanuit een christelijk huwelijk de aandacht van mensen rondom de gehuwden nog wordt gewekt voor de ‘gelovige dimensie’ van deze kerkelijke verbintenis? Is er ooit iemand die soms nog vraagt: Waarom leven jullie, christenen, zo anders dan andere gehuwden? **Als gelovige gemeenschap hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zij die kerkelijk huwen en – dat veronderstellen we dan - als christelijk gehuwden verder door het leven willen gaan, te blijven ondersteunen en te versterken, ook in moeilijke momenten van onmacht, pijn en verdriet.**

We moeten deze zorg om in vreugde te kunnen leven ook uitbreiden naar koppels die – om welke reden dan ook – niet voor de Kerk trouwen, maar zich toch willen voeden aan de bron van het Evangelie en daarvan willen getuigen. **Als kerkgemeenschap hebben we een historische verantwoordelijkheid om alle vormen van menselijke liefde en verbinding te ondersteunen.** Voor heel die diversiteit aan relaties, huwelijken en levensverbintenissen mogen we heel dankbaar zijn. En met Mgr. Romero mogen we zeggen:”Wat is God toch mooi en sterk als Hij in staat is om steeds weer zulke verbintenissen onder mensen te creëren”. In een wereld van harde strijd en individualisme, in een tijd van consumentisme, profitariaat en gebrek aan solidariteit, in een sfeer van racisme en discriminatie en bij het bestaan van zoveel vormen van eenzaamheid, verdriet en pijn om ons heen, **is het absoluut noodzakelijk dat we het als Kerk aandurven die kleine kernen van mensen die elkaar liefhebben te versterken, te bemoedigen, bij elkaar te brengen,…** **En dat moeten we zeker ook blijven doen in moeilijke dagen.**

**Suggestie van vragen voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen:**

1. Waarin bestaat mijn / onze bijdrage en ons engagement opdat er meer diepe vreugde zou mogen zijn voor meer mensen op deze wereld (dichtbij en veraf), in de dagelijkse strijd tegen onrecht en vóór het leven? Hoe kunnen we daar samen in groeien?
2. In welke mate worden wij mee de stem van de stemlozen, die roepen: “We hebben geen wijn meer”? Wie zijn die ‘stemloze mensen’ die ons oproepen tot solidariteit? Waar komen we er “in ons bidden en ons werken” voor op dat zij vreugde zouden mogen vinden?
3. Wat betekent het voor mij / voor ons dat een “christelijk huwelijk” een getuigenis kan zijn in de Kerk en ook in de wereld rondom ons? Wat vraagt dat van ons als gehuwden en als mensen van de Kerk? En wat hebben we als zodanig aan de maatschappij van vandaag te bieden?

Ludo Van de Velde

***Ludo Van de Velde*** *(1949), afkomstig uit Oelegem, leefde en werkte sinds 1977 in Centraal Amerika.  Hij was gedurende 9 jaren fidei donumpriester in Guatemala, El Salvador en Nicaragua.  Hij is gehuwd en vader van twee dochters.  Wonend in El Salvador was hij gedurende 25 jaren eerst ngo coöperant en nadien regiocoördinator van Volens.  Dank zij de diepe inspiratie van Mgr. Romero en de roep van arme mensen in kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van San Salvador, kon hij, samen met zijn vrouw Tere, de laatste 10 jaren met hen weer verder optrekken  Zo werd hij opnieuw wie hij altijd geweest was: priester in dienst van de armen en in dienst van het Evangelie.  Sinds eind februari 2021 wonen ze in Brugge, dicht bij hun (klein-) kinderen, op zoek naar nieuwe uitdagingen.*

1. Homilie van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering op de tweede zondag door het jaar - C, 20 januari 1980. [↑](#footnote-ref-1)