**Zondag Doop van de Heer – C 9 januari 2022**

**Evangelie: Lucas 3, 15-16.21-22**

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

*1. Hierin bestond het doopsel van Johannes: de waarheid spreken, tegen de zonde prediken, oproepen tot bekering. Rond Johannes groeide een school, een volk van bekeerde mensen, mensen die het Koninkrijk van de Heer zochten.*

*2. Vandaag is het in feite de ‘tweede zondag van Epifanie’, omdat het doopsel van Christus, meer dan een boetedoening, eigenlijk een glorieuze Epifanie is. Het is een openbaring, een manifestatie. Christus wordt gedoopt om te openbaren dat hij de Zoon van God is.*

*3. Onze eigen doop betekent: de komst van de Heilige Geest, nadat wij door het geloof de verlossing hebben aanvaard die ons is verkondigd. Dit is de hoofdopdracht van het evangelisatiewerk: het Koninkrijk van Christus verkondigen. Zij/hij die daaraan wil meewerken, aanvaardt die opdracht, en om te tonen dat zij/hij die zending aanvaardt, laat zij/hij zich dopen.*

In een eerste gedachte verwijst Mgr. Romero naar **een menigte van bekeerde mensen, dat wil zeggen mensen die de waarheid over het leven in het algemeen en over hun eigen leven erkennen, en daarin ook de zonde (dat is: wat ingaat tegen Gods Rijk) onder ogen zien. En die dan vanuit dat inzicht de stap zetten tot verandering, tot bekering.** Johannes de Doper stond aan de Jordaan op een historisch moment van de geschiedenis van het Joodse volk, en met zijn oproep tot bekering sprak hij heel wat mensen aan. **Zo groeide een beweging, een school, een dynamiek van mensen die wisten dat het zo niet verder kon, dat het moest veranderen en die zelf bereid waren daarin de eerste stappen te zetten.** We weten dat Johannes met een apocalyptische taal sprak over een toekomst die er, zonder grondige verandering van de historische dynamiek, nogal bedreigend uit zag. Ook Jezus werd aangetrokken door die beweging van mensen die beseften: het moet veranderen!

Gelukkig zijn er ook op vandaag meer en meer mensen die gedreven worden door de overtuiging dat het moet veranderen. Het groeiend besef van de klimaatverandering, de opwarming van de aarde, de vernieling van de natuur enerzijds, maar ook van de onrechtvaardige economische structuren die de rijken alsmaar rijker maken en de armen armer: het zijn hoopvolle tekens dat er in alle landen steeds meer mensen van overtuigd geraken dat het moet veranderen, dat het zo echt niet verder kan. Maar het veranderen van de structuren op wereldschaal is een werk van lange adem, want de machtigen laten hun privileges niet zomaar los, en in de rijke(re) landen willen we onze vrijheid, onze overvloed, onze luxe niet zomaar omruilen voor gerechtigheid en wereldvrede. **De school van Johannes de Doper is op vandaag meer dan ooit noodzakelijk en hoogst actueel. We moeten ons allemaal in die school laten inschrijven, en van daaruit meewerken aan die nieuwe historische dynamiek.**

In een tweede gedachte zegt Mgr. Romero dat het verhaal van de Doop van Jezus niet zozeer een bekeringsverhaal is, maar veeleer een duidelijke manifestatie van Gods volle aanwezigheid in die mens Jezus. In de doopscène is het Woord dat vanuit de hemel klinkt gericht naar Jezus zelf: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde”. Jezus wordt dan van daaruit gezonden om die opdracht te vervullen: Gods vreugde te zijn, Zijn Rijk zichtbaar en tastbaar te maken. Een hele tijd later, op de berg Tabor, wordt datzelfde Woord dan (in precies dezelfde formulering) gericht tot de leerlingen - dat wil zeggen tot ons: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde”. En dan wordt daar nog aan toegevoegd: “Luister naar Hem” (Mt. 17,5). **De christelijke gemeenschappen die achter de evangelies schuil gaan, getuigen op die manier dat zij heel duidelijk in het leven, in het doen en laten, in het zwijgen en spreken van Jezus van Nazareth God zelf aan het werk gezien hebben en Hem aan het woord hebben gehoord. Dat geloven ze tot en met, en daarmee gaan ze op weg. En voor die opdracht, die zending gaan ze ook door het vuur.** Het verwondert ons dan ook niet dat in het verhaal van de Doop van de Heer die woorden van Godswege neergeschreven werden: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde”.

De verhalen over de Doop van Jezus en over het gebeuren op de berg Tabor stellen ons, vandaag, 2000 jaar later, voor de vraag of ook wij bereid zijn Jezus te “zien”, te “horen”, te “voelen” en te “verstaan” als de Geliefde van God, als Gods Zoon, als de Vreugde van God. Een eerste voorwaarde daarbij is dat we wegen zoeken om die Jezus van de evangelies beter te leren kennen, veel meer dan dat wij alleen maar enkele citaten, parabels, wonderverhalen, en nog wat details over het lijdensverhaal en enkele flitsen uit verrijzenisverhalen zouden onthouden en ‘van buiten’ zouden leren. In alle vormen van christelijke catechese en onderricht (waaronder ook de preken) moet Jezus centraal staan. Als dat niet het geval is, is het onmogelijk om te zien, te horen, te voelen en te verstaan dat Hij de Geliefde, de Zoon, de Vreugde van God is - en dat hij precies dààrom voor ons dé Weg is ten leven. **Een tweede stap als gevolg van ons gedoopt zijn wordt dan: dat andere mensen in ons leven, in onze navolging van Jezus, de Vreugde van God zouden kunnen zien, voelen en verstaan. We staan dus voor grote uitdagingen.**

Bij een derde aanbreng vanuit dit evangelie herinnert Mgr. Romero er ons aan dat, **bij het begin van de Kerk, het doopsel een bewust moment was, bedoeld als uiterlijke en innerlijke uitdrukking van de persoonlijke beslissing om er voor te kiezen voortaan actieve getuigen te zijn van Gods Rijk, met Jezus van Nazareth als betrouwbare voorganger en gids op die weg.** De doop kwam niet uit de lucht vallen, maar was het eindresultaat van een langdurig voorbereidings- en trainingsproces. We spraken eerder al over ‘de school van Johannes de Doper’. Nu gaat het ook over ‘de Jezusschool’ – dat betekent dat wij bij Hem in de leer gaan om Hem ook vandaag hier en nu te kunnen ontmoeten.

Gelukkig – en daar mogen we heel dankbaar om zijn – hangt de komst van Gods Rijk niet louter af van wat christelijk gedoopte mensen vandaag allemaal doen en laten. En we zijn daarbij ook nog grondig (en soms behoorlijk vijandig) verdeeld als christenen. Samen vormen we bijna één derde van de wereldbevolking, dat is waar. Maar Gods bevrijdende Geest is ook werkzaam in die andere 2/3 van de totale bevolking. Als christenen mogen we rekenen op het leven en de getuigenis van Jezus als duidelijk kompas. **Dat is een privilege met een grote verantwoordelijkheid: Jezus zichtbaar maken in ons eigen leven, zo zichtbaar dat anderen zich erdoor aangesproken voelen. Zo kan Gods vreugde ook onze vreugde worden.** Maar als het zout zijn kracht verliest..?

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

1. Op welke manier schrijven wij ons in en nemen wij deel aan die ‘school van Johannes de Doper’, vanuit de overtuiging dat er in deze wereld (dichtbij en veraf) een heel aantal zaken grondig moeten veranderen, en met de bereidheid om zelf ook door een ernstig transformatieproces te gaan? Welke stappen hebben we daarin al gezet?
2. Op welke plaatsen en samen met wie als ‘mede-leerlingen’ (in persoonlijke relatie of in groep / gemeenschap) doen we telkens nieuwe inspanningen om Jezus beter te leren kennen? Wat doen we daar concreet voor? Waar liggen onze weerstanden en moeilijkheden in dat levenslang proces van vorming en scholing?
3. De meesten onder ons werden gedoopt toen ze nog heel klein waren. We weten er niets meer van, en we hebben er ook niet om gevraagd. Het was niet onze persoonlijke beslissing. Misschien is er alleen nog een foto of een akte uit het doopregister die van dat gebeuren getuigt. Maar wat betekent het in ons leven vandaag dat we gedoopte christenen zijn? Kunnen we die keuze op vandaag persoonlijk en bewust hernieuwen, en zo ja, wat kunnen en willen we daar dan verder mee doen?

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 zondag van de Doop van de Heer, 13 januari 1980. [↑](#footnote-ref-1)