**Vierde Zondag van de Advent – A 18 december 2022**

**Evangelie: Matteüs 1, 18-24**

Op deze Vierde Zondag van de Advent verwijst Monseigneur Romero slechts in beperkte mate naar de evangelielezing uit de liturgie van vandaag. **Hij gaf zijn homilie voor deze zondag als titel mee: ‘God komt ons redden’.** Wij nemen het citaat over waarin hij de conclusie trekt uit de boodschap van de engel aan Jozef, en voorzien die woorden van enige commentaar. Om dan te eindigen met de alinea waarmee hij zelf zijn preek besluit.

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero ons vanuit het evangelie van deze zondag?**

*"Broeders en zusters, het gaat in dit stuk evangelie van deze zondag over de verlossing van de zonde. Want dit is het wat de engel tegen St.-Jozef zegt: Noem hem die straks geboren zal worden maar ‘Jezus’, want hij zal de zonden van de wereld vergeven. Zo weten we meteen waar de christelijke bevrijding vandaan komt. Als we op vandaag strijden voor mensenrechten, voor vrijheid en waardigheid; en als we het als een taak van de Kerk beschouwen om te zorgen voor wie honger heeft, voor wie niet naar school kan gaan, voor wie in de marge leeft…, dan wijken we daarmee niet af van de belofte die van Godswege aan Jozef en aan ons werd gedaan: Hij is het die ons komt bevrijden van de zonde. En de Kerk weet maar al te goed dat de gevolgen en uitzaaiingen van de zonde in de wereld niets anders zijn dan al de onrechtvaardigheden en wandaden van onze tijd. Dus weet de Kerk dat het over de redding van de wereld gaat, als zij zich ook bezighoudt met het spreken over deze dingen.”*

In het evangelie zoals het door de gemeenschap van Mattheüs is samengesteld, lezen we in vers 21 van het eerste hoofdstuk de boodschap van de engel aan Jozef: “En (Maria) zal een zoon baren, en gij zult hem ‘Jezus’ noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden”. De persoonsnaam ‘Jezus’ betekent: ‘God redt’[[2]](#footnote-2). **De opdracht om het kind dat zal geboren worden ‘Jezus’ te noemen, verwijst dan ook van in het begin (en dus ‘in begin-sel’, principieel) naar de betekenis van zijn leven, naar zijn missie: Redding te zijn van Godswege.** Mgr. Romero voegt daar aan toe:“…*want hij zal de zonden van de wereld vergeven”.* Het gaat hier dus wel degelijk om ‘de redding uit de zonden’. Maar de vraag is wat dit dan concreet betekent..?

In Spaanssprekende landen met een christelijke traditie komt die voornaam ‘Jezus’ (‘Jesús’) nogal frequent voor, zowel bij mannen als bij vrouwen. Wordt daarmee dan ook als vanzelfsprekend die reddende opdracht – van Godswege – gegeven aan een kind dat met deze naam wordt ‘benoemd’? Mensen die geboren worden in de kerstdagen ontvangen af en toe de naam ‘Jezus’ als één van hun voornamen. Wat willen ouders daarmee zeggen? In onze Nederlandssprekende landen komt die voornaam ‘Jezus’ eigenlijk niet voor. Is dat uit huiver, omdat we die heilige naam toch niet zomaar aan een mensenkind kunnen geven? Of hebben we angst om die reddingsopdracht ook vandaag aan een kind, aan één van ons, mee te geven van bij zijn geboorte? Ja, voornamen moeten ook klinken natuurlijk en een beetje met de mode meegaan, of niet soms?

In onze Kerk werden de zonden vanouds nogal gesitueerd op het persoonlijke vlak. Het ging dan vooral over individuele (mis-)daden, en heel dikwijls waren die dan nog geconcentreerd in de sfeer van de seksuele beleving. **Mgr. Romero vestigt hier nadrukkelijk de aandacht op de zonde op structureel en sociaal-maatschappelijk vlak. Het resultaat van die zonde zijn precies *“…al de onrechtvaardigheden en wandaden van onze tijd”,* die zoveel miserie veroorzaken bij de meerderheid van de bevolking: de onrechtvaardige economische, politieke en sociale structuren.** Die werden stelselmatig opgebouwd door de bezittende (en zich steeds meer verrijkende) minderheid van de bevolking. In heel wat landen werden neoliberale wetten opgelegd door internationale financiële instellingen, die daarmee de positie van de lokale oligarchie of bourgeoisie nog versterkten. **Wanneer we ‘zonde’ verstaan als alles wat schade aanbrengt aan het leven, alles wat het leven bedreigt, alles wat leven (in alle dimensies) doodt…, dan is het meer dan duidelijk dat de grote meerderheid van de wereldbevolking het slachtoffer is van die zonde. Dat zien we meer dan ooit op vandaag, dichtbij en veraf.**

Mgr. Romero getuigt in zijn preek van vandaag van zijn geloof dat God mensen redt uit de zonde. Maar daartoe heeft God ook onze handen en onze stem nodig. **“*Als we op vandaag strijden voor mensenrechten, voor vrijheid en waardigheid; en als we het als een taak van de Kerk beschouwen om te zorgen voor wie honger heeft, voor wie niet naar school kan gaan, voor wie in de marge leeft…”,* dan zijn onze gelovige praxis en ons meewerken aan ‘de bevrijding van de zonde’ precies in die strijd te herkennen.** Het concrete (geschonden) gelaat van de slachtoffers van de zonde zal er op elke plaats in de wereld wel wat anders uitzien, maar het is wel overal aanwezig. In Vlaanderen lijden duizenden mensen onder ‘de asielcrisis’: onze politici zijn er duidelijk niet voldoende toe bereid om van ons land echt een gastvrij land te maken, om alle infrastructuur en personeel beschikbaar te stellen voor mensen die (vluchtend uit hun land en na het riskeren van lange en gevaarlijke tochten), bij ons asiel (dat is bescherming) aanvragen, in de hoop op nieuwe levenskansen. Steeds meer alleenstaande mannen, maar ook families en kinderen moeten de nacht op straat doorbrengen. Het beeld van door de politie vernielde kartonnen tentjes is meer dan duidelijk. Het aantal kinderen dat zonder voldoende voeding naar school gaat, is een ander teken aan de wand: 1 op 5 kinderen in ons land leeft in armoede; 1 op 10 zelfs in extreme armoede. Dit laatste betekent ongeveer 43.000 kinderen. **Wanneer we de ogen écht openen, dan zijn er rondom ons zoveel concrete mensen die door de mazen van het net vallen, die slachtoffer zijn van die onrechtvaardige economische en politieke structuren en processen. Dat is ‘de zonde’, en daar situeert zij zich op vandaag.**

We staan nu weer op een week van onze jaarlijkse kerstvieringen. Misschien zal de kerstreclame dit jaar hier en daar wat minder schitteren omwille van de energiecrisis, maar ze is wel nog altijd overal aanwezig. **Vandaag zegt Mgr. Romero ons, mensen in de Kerk, dat het met Kerstmis gaat om God die redt uit de zonde. Dat geloven (en zo Kerst vieren dus) betekent: mee op de barricaden gaan staan in de strijd tegen onrecht, uitbuiting, uitsluiting.** Op welke concrete plaats ook, christen-zijn kan zich maar écht in waarheid en waarachtigheid uitdrukken door het concrete engagement in die strijd. En dat engagement zal zelfs prioritair moeten zijn in het leven van christenen. “D*e Kerk weet dat het om de redding van de wereld gaat, als zij zich ook met het spreken over deze dingen bezighoudt.”***Het onrecht aanklagen is daarbij belangrijk, maar het vereist natuurlijk ook dat we aan de gerechtigheid willen meewerken, samen met anderen. Zo, en zo alleen kan de Kerk die goddelijke opdracht uitvoeren die haar is toevertrouwd in de boodschap van de engel aan Jozef: redding betekenen in de wereld.**

Samen met alle lijdende mensen mogen we bidden om redding, en tegelijkertijd mogen we in dat reddingswerk daadwerkelijke medewerkers zijn van God. Zo eindigde Mgr. Romero zijn homilie op de Vierde Adventszondag in 1977:

*"Veel hoop wens ik u toe, broeders en zusters, en graag veel gebed, een Kerst van gebeden, een Kerst van smeekbeden: ‘Heer, wij lijden veel; Heer, dit volk is verbijsterd; Heer, geef ons vrede; Heer, U redt, reken op onze goede wil; wij willen zijn zoals Paulus, zoals Jozef, zoals Maria, wij willen niet twijfelen aan U zoals Achaz; wij willen gelovige mannen en vrouwen zijn, toegewijd aan U, medewerkers van Uw Koninkrijk.’ Broeders en zusters, moge ieder van ons in zijn of haar beroep, in zijn of haar werk een medewerker zijn van God: om vrede te zaaien, optimisme te zaaien, hoop te zaaien. De Heer zal weldra komen om ons te redden. Het zij zo. Amen."*

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

1. Waar zien wij en ervaren wij op vandaag de ‘zonde’ in onze wereld? Heel dichtbij en veraf? En waarom noemen we die situaties en die structuren ‘zonde’?
2. In welke mate zijn wij toch ook (meer of minder) medeschuldig aan die ‘zondige situaties’ in onze mensengeschiedenis?
3. Hoe vertalen wij ons geloof in de menswording van de reddende God, als concrete bevrijdende, gelovige praxis (op economisch, sociaal en politieke vlak)?

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 Vierde Zondag van de Advent-A, 18 december 1977. [↑](#footnote-ref-1)
2. De Katholieke Encyclopedie legt uit dat het woord ‘Jezus’ de Latijnse vorm is van het Griekse ‘Iesous’, dat op zijn beurt de transliteratie is van het Hebreeuwse ‘Jeshua’ of ‘Joshua’, of ook nog ‘Jehoshua’, wat betekent ‘[God] is redding’. De Catechismus van de Katholieke Kerk voegt daar aan toe: ‘Jezus’ betekent in het Hebreeuws: 'God redt'. [↑](#footnote-ref-2)