**Zondag van de Heilige Familie – C 26 december 2021**

**Evangelie: Lucas 2,41-52**

**Wat zegt Mgr. Romero over deze tekst?**

*1. Het evangelie van deze zondag vertelt ons het goede nieuws over enerzijds de incarnatie van God in het gezin, en anderzijds de transcendentie van dat gezin - Maria, Jozef en het Kind - naar God toe. We horen het verhaal van een gezin op zoek naar en op weg naar God.*

*2. Een jongere mag niet door zijn vader of moeder gemanipuleerd worden, wanneer het gaat om de Wil te doen van de Vader in de hemel. Want Gods Wet gaat boven alles.*

In zijn homilie op de laatste zondag van december 1979 spreekt Mgr. Romero uitgebreid over de familie als incarnatie en openbaring van God. Hij vat de boodschap van de evangelietekst van deze zondag samen in de titel die hij geeft aan zijn eerste gedachte van de preek: **de aanwezigheid van God in de familie.**

**Vertrekkend bij het verhaal van het gezin van Nazareth op de jaarlijkse tocht naar de tempel in Jeruzalem, het religieuze centrum van Israël, ziet Mgr. Romero hierin het teken van een gezin dat op weg is naar God. En hij herkent hierin de zichtbare uitdrukking van de spirituele weg van elke familie die naar God op zoek is.**

Dan kijken we naar de families hier bij ons, van gisteren en vandaag. We kennen families die gedurende vele jaren heel actief betrokken waren (en zijn) bij het parochieleven: als catechisten betrokken bij doopsel en huwelijk, bij eerste communie en vormsel, als lectoren, mensen die een preekbeurt verzorgen of geëngageerd zijn in een pastorale equipe, die ziekenbezoek doen, aanwezig zijn bij overlijden en rouw, dienst uitoefenen bij parochiefeesten, betrokken zijn als actieve leden van een of andere vorm van basisgemeenschap, meedoen met organisaties die werken aan bewustwording en bevrijding, aan evangelisatie en solidariteit, groepen die ondersteuning bieden aan vluchtelingen, enz… Hun kinderen namen van kleins af aan deel aan het geloofs- en kerkgebeuren via catechesegroepen, als misdienaars, in het koor, bij kindervieringen, bij een kerstspel, met verantwoordelijkheid in een jeugdbeweging,… Andere families hadden een eerder traditionele participatie in de kerk via de sacramenten, een begrafenis of een bedevaart,… In sommige families werd ’s avonds tijd gemaakt om samen te bidden: met de rozenkrans, met een bijbeltekst, via het even stilstaan bij de vreugden en de pijn van het leven,…

En toch zien we op vandaag dat de meerderheid van de nieuwe generatie afhaakt bij de verschillende vormen van kerkelijke praktijk die hun ouders hen voorgeleefd hebben. Zou het oude spreken over God dan ineens zo onbegrijpelijk en ongeloofwaardig geworden zijn? Zeker, een deel van die nieuwe generatie heeft ook het zoeken naar God stopgezet, wat niet betekent dat er bij hen geen sociaal engagement meer zou te vinden zijn. Anderen sloten zich op in hun eigen leven, hun “heilige” vrijheid, de consumptie,… Weer anderen liepen op een bepaald moment in hun (jonge) leven warm voor bepaalde religieuze massasamenkomsten: een pausbezoek, de Wereldjongerendagen, samenkomsten op bedevaartplaatsen,… zonder daarbij te komen tot een permanent en doorleefd, volwassen geloofsengagement. En er zijn natuurlijk nog heel wat “anderen” die lijden, die uitgesloten werden of die, zoals Zacheüs uit het evangelie, nieuwsgierig in een boom kruipen om te kunnen “zien” wie Jezus is en wat het geloof in Hem inhoudt. **In deze seculiere samenleving zien we toch zeker ook jonge mensen die ondanks de tegenstroom blijven zoeken naar een authentiek antwoord op Gods oproep vandaag.**

Toch kunnen we ook op vandaag niet langs de vraag: **Wat betekent het als familie die spirituele weg te gaan van het zoeken naar God, en meer bepaald naar de God van Jezus?** **Mgr. Romero ziet het als een fundamentele opdracht voor een christelijke familie: samen op weg gaan, zoekend naar God**. Misschien kunnen enkele suggesties ons aanzetten om (eventueel opnieuw) die weg op te gaan.

(1) **Het is zinvol en belangrijk in het gezin en de familie te blijven stilstaan bij het grote mysterie van het leven**, bij lijden en dood (dichtbij en veraf), bij diepe vreugden, bij onmacht en opstandigheid, bij onrecht, bij het wonder van “de Schepping” in de hele evolutie van de wereld (het heelal), bij het nieuwe leven dat geboren wordt, bij de liefde tussen mensen, bij de schreeuw van wie verarmd zijn en uitgesloten worden, bij mensen die ons voorleven dat het toch echt wel anders kan om het leven op aarde te redden en vrede op te bouwen als oogst van gerechtigheid. In al deze aspecten en dimensies van het leven komt Gods mysterie ons nabij. Maar ook in onze droevige ervaringen van Gods afwezigheid en Gods zwijgen komt Zijn mysterie tot ons. **In het gezin en de familie mogen we voor elkaar tot kompas zijn, hier en daar wegwijzers plaatsen en rustplaatsen aanbieden voor onze medereizigers doorheen dat Grote Mysterie van het Leven.**

(2) Aangezien de Bijbel, en op de eerste plaats de vier evangelies, dé bron bij uitstek zijn om te ontdekken wie Jezus geweest is en wie Hij is op vandaag, **is het broodnodig dat we in het gezin en de familie elkaar helpen om die Bijbelse taal in alle diepte te kunnen lezen, aanvoelen en invoelen, ze te begrijpen en er ons door te laten motiveren.** Wie helpt ons om de evangelies zodanig te lezen dat Jezus ons van daaruit ook op vandaag in hart en ziel kan aanspreken? Met de “gewijde geschiedenis” van vroeger of het letterlijk verstaan van wonderverhalen zijn we natuurlijk niets gebaat. **Hoe kunnen we elkaar, in het gezin en de familie, in de gemeenschap, blijvend een hand toesteken om die taal van de evangelies aan te leren en er ons in thuis te voelen?**

(3) Er zijn in het verre of nabije verleden heel wat christenen geweest die er op een meer dan duidelijke manier van getuigen hoe zij in hun leven op zoek geweest zijn naar God. Sommigen onder hen werden officieel “heilig” verklaard. Ik denk nu speciaal aan Mgr. Romero van El Salvador, maar ook aan zoveel andere “mensen van de Weg” (zoals de eerste christenen genoemd werden) die met ons die zoektocht naar God willen meegaan. **Iemand als Mgr. Romero helpt ons vandaag om het niet op te geven, om in de spiegel van zijn levensgetuigenis of onder de lens van zijn woord het Jezusverhaal te begrijpen en het concreet te maken voor ons vandaag.**

In een tweede gedachte over het gezin en de familie herneemt Mgr. Romero het antwoord dat Jezus aan zijn moeder geeft in het evangelie van vandaag: “Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” (Lc. 2,49). Hij zegt het in zijn commentaar bijzonder krachtig en duidelijk: **ook ouders mogen hun kinderen niet manipuleren wanneer het gaat om het doen van Gods wil** (zoals we het ook bidden in het Onze Vader). Antwoorden op Gods uitnodiging en Zijn uitdaging, is hoe dan ook een fundamentele opdracht voor elk mensenkind. Monseigneur Romero spreekt hier over de “gehoorzaamheid aan God zelf”. Daarin is Jezus ons voorgegaan. Tijdens zijn laatste homilie in de kathedraal van San Salvador, de dag voor hij vermoord werd, beklemtoonde hij nog heel sterk dat niemand bevelen hoeft uit te voeren die ingaan tegen de Wil (de Wet) van God: je zult niet doden, niet stelen, niet liegen, geen corruptie verdragen of zelf plegen; je moet meewerken met de zorg voor de Schepping, rechtvaardig handelen, je leven in dienst stellen van het leven van anderen (vooral van kwetsbare en gekwetste mensen)… **Een familie kan maar openbaring zijn van God in de mate we in die familie leven volgens Zijn Wil. Zo’n leven valt op. Zo’n leven is anders. Zo’n leven roept vragen op. Zo’n leven verwijst hoe dan ook altijd naar God.**

Tenslotte zegt Mgr. Romero dat “Christus het voorbeeld is van het gezin, gericht op God, in gehoorzaamheid aan de Vader”. Daar gaat het over op deze Zondag van de Heilige Familie: **we krijgen het voorbeeld van een gezin, een klein reisgezelschap, dat constant op zoek is naar God, en bereid is radicaal aan Hem te gehoorzamen, opdat Zijn Rijk zou komen.**

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

1. Op welke momenten van ons leven mochten we iets ervaren van dat grote mysterie van het Leven, van Gods scheppende en verlossende aanwezigheid in ons bestaan? Wat kunnen we vandaag doen om in het gezin, de familie en in de gemeenschap open te staan voor het Mysterie van het Leven, om dankbaar te zijn en ons betrokken te weten bij Gods nabijheid in de geschiedenis?
2. Heb ik als kind en als jongere mogelijkheden gehad om de taal van de evangelies aan te leren en me van daaruit te laten aanspreken? Wat kan ik vandaag doen om daar in verder te gaan? Hoe kunnen we in ons gezin en onze familie, in onze gemeenschap, prioritair tijd maken om die evangelietaal te doorgronden en zo Jezus te leren kennen, en ons te laten aanspreken door het getuigenis van de eerste christenen over Hem?
3. Welke inspanningen kan ik vandaag doen om het getuigenis van het leven en de boodschap van de grote christenen die ons zijn voorgegaan te leren kennen als een spiegel voor mijn persoonlijke weg op zoek naar God? Zijn er enkele “heiligen” (dat zijn: “christenen die consequent hebben geleefd”), die me helpen doorgaan op die weg? Hoe kunnen we de kracht van hun leven ook in ons leven laten werken?

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.*