**Tweede Zondag door het jaar - A 15 januari 2023**

**Evangelie: Johannes 1, 29-34**

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero ons op deze zondag?**

**In zijn homilie voor deze zondag noemt Mgr. Romero het evangelieverhaal over het doopsel van Jezus een nieuwe openbaring.** Nadat hij zijn commentaar gegeven heeft bij enkele gebeurtenissen in het land en bij het leven van de Kerk in het aartsbisdom, ontwikkelt hij zijn preek verder in drie stappen: (1) God wil alle mensen redden (2) God wil hier op deze aarde reeds een volk redden en (3) God is reddend in een volk aanwezig door de zonden van de wereld weg te nemen.

Het citaat waardoor we ons vandaag laten leiden en dat ons mag voorlichten op onze weg, komt uit het derde en laatste deel van zijn preek:

*"Christus wordt voorgesteld in de Jordaan als het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. ‘Hij was er vóór mij,’ zegt Johannes. ‘Ik kondig Hem aan omdat de redding van de mensen bestaat in het ontvangen van dit doopsel van de Geest dat Hij brengt.' Wat Hij in de harten van de mensen wil enten is het leven van God; de innerlijke vernieuwing van de mens; de verwijdering van de zonden uit de mens, uit het gezin, uit de samenleving. Dit is ook Zijn missie die hij aan de Kerk heeft toevertrouwd. Een moeilijke missie: zonden uit de geschiedenis verwijderen, zonden uit de politiek verwijderen, zonden uit de economie verwijderen, zonden verwijderen overal, waar ze zich ook bevinden. Wat een zware taak! De Kerk zal daardoor in conflict komen, te midden van zoveel egoïsme, zoveel trots, zoveel ijdelheid, zoveel machten en krachten die de heerschappij van de zonde onder ons hebben geïnstalleerd en op de troon hebben gezet. De Kerk moet lijden omwille van het spreken van de waarheid, voor het aan de kaak stellen van de zonde en voor het uitroeien ervan. Niemand houdt er van dat een wonde wordt aangeraakt, en daarom reageert een samenleving die zoveel wonden heeft dan ook zo heftig wanneer er iemand is die haar moedig aanraakt en zegt: je moet genezen, je moet de zonde van je weg laten halen…"*

**De levensopdracht van Jezus is: “*Het leven van God in de harten van de mensen enten; zorgen voor de innerlijke vernieuwing van de mens; de verwijdering van de zonden uit de mens, uit het gezin, uit de samenleving”.* Dat is de redding van Godswege in Jezus. Dat is dan ook de opdracht van de Kerk. “*Een moeilijke missie”,* zegt Mgr. Romero.**

Wie als kind gedoopt werd en opgroeide in een kerkelijke traditie, dat wil zeggen: in een omgeving waarin het evident was christen te zijn, heeft het niet zo gemakkelijk om te verstaan dat christen zijn precies op vandaag een moeilijke opdracht is. Het was vroeger immers ook niet makkelijk! Er waren veel voorschriften en (juridische en administratieve) kerkelijke regels die moesten nagevolgd worden. Heel veel was voorgekauwd, ook de gebeden en de liturgische teksten en gebaren. Heel wat gedoopten namen op een bepaald moment afstand van het kerkelijk doen en laten, niet omdat het té moeilijk zou zijn, maar omdat ze zich niet (meer) in die Kerk van vroeger herkenden. Aartsbisschop J. De Kesel schrijft in zijn laatste pastorale brief over de synodale weg: ”**Er wordt verlangd naar een Kerk die weliswaar het ideaal niet loslaat en weet heeft van de radicaliteit van het Evangelie, maar die tegelijk ruimhartig en barmhartig is en niemand uitsluit”.** Een hele opdracht om dat waar te maken. Maar ook in de marge van de Kerk wordt ten volle aangevoeld en beleefd dat het inderdaad moeilijk is om de weg van Jezus te volgen, om te trachten consequent te zijn en radicaal te kiezen voor de waarden van Gods Rijk op deze aarde. **Gods leven zal maar in het leven en de harten van de mensen geënt zijn in de mate we er in lukken ons innerlijk te vernieuwen, en dat proces loopt ook via het permanent “*verwijderen van de zonden uit de mens, uit het gezin, uit de samenleving”.***

Waarover hebben we het als we spreken over ‘zonde’? Zou het niet gaan over alles wat ingaat tegen de fundamentele waarden van Gods Rijk (dat is: Gods droom over de wereld en de mensheid)? **Alles wat bijdraagt tot onrecht, geweld, haat, onvrijheid, oorlog, uitsluiting, armoede, eenzaamheid, vernedering, manipulatie en leugen, verslaving, uitbuiting en diefstal, idolatrie,… - het is allemaal uitdrukking van zonde in ons eigen hart, in de familie, in onze nabije omgeving, in onze eigen samenleving, en ook op wereldvlak.** Gods aanwezigheid in de wereld, in de natuur, in de geschiedenis, in het leven van mensen… wordt door ons zo dikwijls verduisterd en onzichtbaar gemaakt. Dat is het resultaat van de zonde die de samenleving ons als erfenis meegeeft, en die we van generatie op generatie als normaal zijn gaan beschouwen en zo ook keer op keer versterken.

Onszelf innerlijk vernieuwen vanuit de Levensbron vereist van ons dat we bewust worden van dat zondige ‘normaal’: in relaties tussen mensen, in onze verhouding met de natuur en in maatschappelijke structuren en processen. Mgr. Romero zegt dat de boodschap van de Doper inhoudt dat “*de redding van de mensen bestaat in het ontvangen van dit doopsel van de Geest dat Hij brengt”.* Het gaat dan om een dubbele keuze.

(1). **Ons riskeren aan die Geest van Jezus, en als gedoopten gaan leven in ‘Abrahamitische minderheden’2, als gelovige gemeenschappen die Zijn Geest uitstralen in hun samenleven en delen, in hun spreken en handelen, in de opties die ze nemen en de keuzes waar ze op inzetten.** De basiswaarden van Gods Rijk, de weg en het leven van Jezus, Zijn brutale dood en Zijn hoopvol verrijzen mogen dan in het leven van die gemeenschap zichtbaar worden. Gods bevrijdende en barmhartige aanwezigheid kan dan ook gevierd en dankbaar geduid en bezongen worden. **Zo mogen christenen zich riskeren om werkelijk ‘Lichaam en Bloed van Jezus’ te zijn, in een wereld die overheerst en gestuwd wordt door ‘zondige’ keuzes. De Kerk mag dan een getuigend en bemoedigend voorbeeld worden van een andere manier van leven en samenleven**. **Zonder evangelische authenticiteit betekent haar getuigenis niets**. Gelukkig staat de Kerk daar niet alleen in, want ook buiten de Kerken zijn er nogal wat mensen en sociale dynamieken die er van overtuigd zijn dat een andere wereld mogelijk en noodzakelijk is: in de sociale beweging, in de solidariteitsgroepen, in de zorg voor migranten en de aandacht voor mensen in detentie, in de strijd om het klimaat,… God zelf is overal actief aanwezig – dat leerde ons zelfs de oude catechismus…

(2). **De tweede grote missie is dan: instrument zijn van het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.** ‘Het onrecht tot en met de wortels uittrekken’ – zo heeft Mgr. Romero het ooit genoemd. Vandaag zegt hij ons: “***Het is een moeilijke missie: zonden uit de geschiedenis verwijderen, zonden uit de politiek verwijderen, zonden uit de economie verwijderen, zonden verwijderen overal, waar ze zich ook bevinden. Wat een zware taak!”.***Vorige week spraken we over de absoluut dringende technologische ommezwaai die nodig is om te \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 Concept van Dom Helder Camara.

voorkomen dat de klimaatopwarming onze planeet op minder dan honderd jaar tijd fataal schade zou aanbrengen. De mensengeschiedenis (zo leerden we het toch op school) is een aaneenschakeling van oorlogen, bezettingen, vernielingen, bloedbaden, slavernij,… ten dienste van de elite van de overwinnaars. ‘Nooit meer oorlog!’ wordt er met overtuiging gezegd na elk gewelddadig conflict… Maar toch blijven we verschrikkelijk veel energie, geld, wetenschappelijk onderzoek,… investeren in de wapenindustrie, en in het voorbereiden van nieuwe oorlogen. Naar aanleiding van de laatste Werelddag van de Armen las ik de oproep: ‘Zou het niet tijd worden dat we de zorg voor de armen verzekeren vanuit de staatskas (de belastingen die we met zijn allen betalen), terwijl we dan, zo nodig, jaarlijks radio- en tv-campagnes zouden kunnen houden om het leger van de nodige middelen te voorzien..?’ De omgekeerde wereld natuurlijk! We leven in een economisch systeem dat toelaat dat bijvoorbeeld in tijden van een sterke energíecrisis de grote energiebedrijven, en in tijden van een plotse pandemie de farmaceutische bedrijven astronomische winsten maken. **“*We moeten zonden verwijderen waar ze zich ook bevinden”,* zegt Mgr. Romero, in alle dimensies en sectoren van de samenleving. Het is een enorme opdracht.**

Tenslotte zegt de aartsbisschop ook dat die keuze om als gedoopten in de Geest van Jezus te willen leven, de opdracht inhoudt om de zonden van de wereld aan te wijzen en zo mogelijk weg te nemen, en zo mee te werken opdat het leven het zou halen op de dood. **Dat zal voor de Kerk onvermijdelijk ook lijden betekenen en vervolging. Het kan niet anders.** “*De Kerk zal daardoor in conflict komen te midden van zoveel egoïsme, zoveel trots, zoveel ijdelheid, zoveel machten en krachten die de heerschappij van de zonde onder ons hebben geïnstalleerd en op de troon hebben gezet.”* In onze kerken staat niet voor niets het kruis centraal: het moordwapen waarmee Jezus, Gods Zoon en onze Broeder, Weg-ten-leven, gemarteld en geëxecuteerd werd. **Als mensen kiezen om Hem te volgen en die opdracht echt, persoonlijk en gezamenlijk, ernstig nemen, er alles willen op inzetten, dan is het lijden niet ver af. Daarin is Jezus zelf ons voorgegaan.** De Salvadoraanse Kerk, in de tijd van Mgr. Romero, heeft het aan den lijve ondervonden. **Maar we geloven dat dit niet het einde is... Daarom is het meer dan de moeite waard.**

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

1. In welke zondige situaties, structuren en processen zijn wij verwikkeld en worden we meegezogen? Kunnen we die situaties duiden en met name noemen?
2. Op welke terreinen leveren wij, persoonlijk en als gemeenschap, een daadwerkelijke bijdrage om de zonde in de wereld weg te nemen?

3. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen en bemoedigen in tijden van lijden (vervolging in

 alle mogelijke vormen) omwille van ons engagement als gedoopten in dienst van Gods

 Rijk?

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 tijdens de eucharistieviering op de 2° zondag door het jaar - A, 15 januari 1978. [↑](#footnote-ref-1)