**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 87. Tweede Zondag van de Advent-A – 4 december 2022.**

**De predikant moet telkens weer incarneren in de realiteit van vandaag**

*"Zo’n homilie als deze, het is mijn bescheiden bijdrage om het Woord van God te verspreiden in deze zeer moeilijke context van El Salvador. ...Zie hoe de predikant van deze tijd enerzijds zijn gedachten moet laten verzinken in de Schrift, want er is geen andere bron voor de boodschap die de Kerk moet brengen dan de Heilige Schrift, het Woord van God. Maar anderzijds is er ook altijd de realiteit van vandaag. Want het gaat bij het verkondigen niet om het verspreiden van een Woord van God dat eeuwen geleden is geschreven en dat etherisch, onstoffelijk, en theoretisch is en altijd hetzelfde blijft. Nee, de predikant moet met zijn gedachten en woorden telkens weer incarneren in de werkelijkheid van hier en nu, vandaag."*

Het is opvallend hoe vaak Monseigneur Romero nadenkt over de missie van de predikant. Wij denken hierbij aan de mensen die preken in de liturgie, maar ook aan de mensen die bijdragen aan de pre-sacramentele catechese (doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk…), en ook aan animatoren van gelovige gemeenschappen. En nog meer aan het dagelijkse getuigenis van zowel pastorale werkers als lekengelovigen in hun werk- en leefomgeving.

De aartsbisschop is zich, zo zegt hij, bewust van de enorme verantwoordelijkheid die hij draagt in zijn "*bescheiden bijdrage om het Woord van God te verspreiden in deze zeer moeilijke context van El Salvador*". **Zijn wij ons al evenzeer bewust van** **onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de verkondiging van het goede nieuws van God, in woord en daad, voor ons volk, in deze – ook vandaag en bij ons – *“zeer moeilijke context”*?**

**We spelen met vuur als ons getuigenis niet in overeenstemming is met het woord dat we preken.** Het biedt geen oplossing om te kiezen voor ‘lichte’, buitenaardse, etherische boodschappen die onmiddellijk na het uitspreken verwateren, die op niemand effect hebben, die niemand bevragen, die ook niemand hoop geven en die ook nooit begrepen kunnen worden als uitgaande vanuit de zichzelf kritisch in vraag stellende persoon van de predikant. **Preken en verkondigen houdt een enorme verantwoordelijkheid in, omdat het er telkens weer om gaat het Woord van de God Die in Jezus van Nazareth mens werd, een stem te geven.** Het verspreiden van dat Woord vraagt van ons op zijn minst grote inspanningen om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de boodschap die we verkondigen.

Bovendien gaat het in wat we ter sprake brengen altijd om ‘Goed Nieuws’, ‘Nieuwigheid en Uitnodiging tot nieuw begin’, ‘Transformerende en vernieuwende kracht’, ‘Evangelie’ kortom... **Als prediking, catechese of bezinning in een gemeenschap niet worden ervaren en begrepen als het aanreiken van een ‘nieuwe horizon van hoop’, dan is het beter van niet te spreken en te preken**. Als het ons geen moed en kracht geeft om de duistere krachten te weerstaan en ons aan de goede krachten van het Licht te riskeren, is het beter van te zwijgen. Hebben wij ons al afgevraagd of de mensen die naar de homilie komen luisteren, die komen om deel te nemen aan de pre-sacramentele catechese of aan een gemeenschapsbezinning…, iets nieuws verwachten van ons of liever nog: iets nieuws verwachten van God? Of met welke verwachting zouden zij anders gekomen zijn? Hoe vaak is het niet zo dat er niets gebeurde op zulke momenten? Hoe vaak werden ze teleurgesteld? Hoe vaak werden ze gesterkt, getroost, bemoedigd, bevrijd? Werd onze prediking ingedronken als was het ‘Levend Water’? Thomas Merton schrijft[[1]](#footnote-1): **“Het evangelie is van generatie op generatie overgeleverd, maar het moet ieder van ons raken als gloednieuw, anders raakt het ons helemaal niet. Als het alleen maar ‘traditie’ is en geen nieuws, dan is het niet gepredikt of niet gehoord, dan is het niet het evangelie…”**

De predikant, zegt Monseigneur Romero, "*moet enerzijds zijn gedachten laten verzinken in de Schrift".* Natuurlijk - want *"…de bron van de boodschap van de Kerk is de Heilige Schrift".* Hoezeer ontbreekt het ons aan Bijbelkennis! Eén van de grote taken die we daarbij hebben is het ontdekken van de historische en persoonlijke conflicten in de Bijbel, de tegenstrijdigheden en tegenstellingen waarover er verteld wordt. Hoezeer moeten wij leren aan te voelen hoe Bijbelse teksten vensters kunnen zijn die uitzicht bieden op de diepte van ons leven! Hoezeer moeten wij dat Woord van de Bijbel in ons laten branden en er ons door laten verleiden. De afstand tussen ons en de geschiedenis, de cultuur, de taal, het leven van de Bijbel is daarbij vaak te groot. **We hebben nieuwe lenzen nodig, nieuwe benaderingen, en nieuwe lezingen vanuit die nieuwe benaderingen – maar altijd vanuit onze gelovige ervaring dat we ons hebben laten verleiden door de God van het Leven om in verzet te komen tegen de goden van de dood.** Gelukkig zijn er predikanten, catechisten en animatoren van de gemeenschap die ons op creatieve wijze hun eigen onderdompeling in de Schrift kunnen meedelen en ons ook de tegenstrijdigheid kunnen onthullen tussen het Woord Gods en de realiteit waarin we leven.

Carlos Mesters, een bijbelgeleerde in Brazilië, heeft eens gezegd dat God niet één, maar twee boeken heeft geschreven. Het eerste boek is dat van de geschiedenis, het leven, de natuur. Het tweede boek is de Bijbel, die dient als licht voor onze handel en wandel in deze geschiedenis en op deze planeet. Misschien is er zelfs nog een derde of vierde of vijfde boek van God, zoals andere religies hebben ontdekt. Maar **het fundamentele is: God die tot ons spreekt in het leven van vandaag, in de geschiedenis van vandaag, in de natuur van vandaag. Het Bijbelse Woord verlicht ons om de weg van het Leven te vinden te midden van de tegenstrijdigheden en conflicten waarin wij leven, persoonlijk, als volk, en als geheel van de volkeren van de wereld.**

In Latijns-Amerika arriveerde de Bijbel ooit samen met het zwaard van de kolonisator en als instrument van de kolonisatie. Veel gelovige lezers zijn verontwaardigd wanneer zij in Bijbelse teksten de voortdurende manipulaties en vervormingen ontwaren die de God van het leven verduisteren. Tegelijkertijd verheugen zij zich over de lichtpunten die de weg naar het Koninkrijk van God zichtbaar maken. **Dat onderscheidingsvermogen is meer dan nodig, want ook vandaag de dag aarzelen zij die macht en rijkdom bezitten niet om Bijbelteksten uit te kiezen en aan te wenden die hun manier van leven en handelen rechtvaardigen.**

De goede ‘predikant’ zal in staat zijn Gods boodschap voor de weg van vandaag duidelijk te onderscheiden. Dit is wat ‘incarneren’ betekent: *"…de predikant moet incarneren in de realiteit van vandaag",* dat wil zeggen: ook in de huidige conflicten die er zijn. De aanbidders van macht en rijkdom handelen vandaag namelijk op dezelfde manier als zij die dat vroeger deden. De ‘predikant’ moet de mensen helpen in hun onderscheidingsvermogen, moet hen methoden aanbieden, manieren om “*het onrechtvaardige systeem te ontwortelen"* (zoals Monseigneur Romero zei), manieren om ketens te verbreken, manieren om bruggen te bouwen en muren neer te halen. Nadat hij in Bijbelse teksten onderscheid heeft gemaakt tussen enerzijds de wijze waarop de taal soms met God manipuleert, en anderzijds de authenticiteit van God zelf Die er in spreekt, Die de roep van Zijn volk hoort en naar hen toekomt om hen te bevrijden, zal de predikant het volk vandaag helpen om hetzelfde onderscheid te maken. **Het Woord van de God des levens in de Bijbel kan een venster openen op de werkelijkheid, zodat de krachten van de dood worden weggenomen en de bronnen van het leven zichtbaar worden.**

We hoeven niet bang zijn om het Woord van God te ontdekken en er naar te luisteren in de werkelijkheid van vandaag.

Tere en Ludo Van de Velde

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

60. Religión de misa dominical pero de semana injustas <https://www.facebook.com/watch?v=675438183498871>

59. Es la palabra como rayo del sol <https://www.facebook.com/watch?v=3296574470466981>

58. Si estamos hablando de las estrellas <https://www.facebook.com/watch?v=1328030577647036>

Overdenking voor zondag 4 december 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Tweede Zondag van de Advent-A – 4 december 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.49-50.

1. Thomas Merton in ‘Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer’, Damon, 2020, p. 128. [↑](#footnote-ref-1)