**Derde zondag door het jaar – C 23 januari 2022**

**Evangelie: Lucas 1, 1-4; 4,14-21**

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

In zijn preek van deze zondag legt Monseigneur Romero uit wat een homilie eigenlijk is, en wat er in feite mee wordt beoogd.

*1. "Het is de meest verheven preek die ooit gehouden is, wanneer Jezus daar in de synagoge van Zijn geboortedorp het Boek sluit en zegt: 'Deze dingen zijn vandaag in vervulling gegaan'. Dat is wat een homilie in essentie is: tot de toehoorders zeggen dat het Woord van God niet zomaar enige lectuur is uit voorbije tijden, maar een levend Woord, afkomstig van de Geest; een Woord dat hier en nu op vandaag vervuld wordt. (...) Dat is wat een homilie moet zijn:* *de eenvoudige uitleg van het eeuwige Woord dat licht is en kracht geeft, dat verlicht, troost en leidt – met daarbij dan de concrete toepassing van dat Woord in de realiteit van vandaag.”*

*2. ”Jezus is de levende homilie van Gods openbaring. Hij is het immers die ons als in een goede homilie in Zijn doen en laten voortdurend uitlegt dat God liefde is, dat God kracht is, dat de Geest van God op Hem rust, dat Hij het Woord is dat van Godswege tot ons gesproken is, dat Hij de zichtbare en tastbare aanwezigheid is van God onder de mensen.”*

*3. "De Kerk moet de boodschapper worden van het Evangelie. Ze wordt zelf telkens weer geëvangeliseerd om dan op haar beurt te evangeliseren. (...) Dit is mooi en heel belangrijk: te weten en te beseffen dat de Evangelies door de eerste kerkgemeenschappen gemaakt zijn. De Evangelies die wij vandaag lezen zijn niets anders dan de preken van de eerste kerkgemeenschappen.*

Gisteren, 22 januari, was het in El Salvador een heel speciale dag: vier martelaren (ze werden vermoord) werden op die dag zalig verklaard: Padre Rutilio Grande en twee lekenmetgezellen die bij hem waren, Rutilio Lemus en Manuel Solórzano, en ook de Italiaanse priester Padre Cosme Spessotto. Het was tegelijk ook de 90ste verjaardag van een gruwelijke massamoord (met meer dan 25.000 doden), uitgevoerd door de militaire dictator Generaal Maximiliano Martinez tegen hoofdzakelijk oorspronkelijke bevolkingsgroepen die het land vanouds bewoonden. In 1980 ging in El Salvador op 22 januari ook de grootste manifestatie ooit door van de volksorganisaties die een nationale coördinatie vormden in de strijd voor rechtvaardigheid en vrede. Men kan begrijpen dat 22 januari na al die gebeurtenissen een dag is met een heel belangrijke betekenis voor het Salvadoraanse volk. Hopelijk is het dat ook voor de Kerk…

**Op deze zondag beluisteren we een getuigenis van Mgr. Romero over wat een homilie moet zijn. En ja, dat is toch wel belangrijk, want in elke zondagsviering wordt er gepreekt**. In onze kerken in het Westen zien we op zondag nog maar een kleine groep mensen. Af en toe is er occasioneel iets meer volk in de kerk: bij een kerkelijke begrafenis of bij een kerkelijk huwelijk, of ook nog wanneer er eerste communiefeest is in de parochie of vormselviering. Maar doorgaans bereikt de predikant op vandaag met zijn homilie hoofdzakelijk slechts een beperkte groep christenen. In El Salvador en Latijns Amerika als geheel lopen de kerkgebouwen nog altijd vol op zon- en feestdagen, ondanks de sterke groei van de evangelische en charismatische kerken en een groeiend agnosticisme van jongere generaties die zich niet meer aangesproken voelen door het kerkgebeuren zoals het zich heden ten dage afspeelt. Toch zijn er heel wat voorgangers-predikanten die dagelijks of wekelijks de kans krijgen om een homilie uit te spreken in hun (kleinere) gemeenschap. Zo’n homilie is dus van heel grote waarde. **Laten we luisteren naar de drie duidelijke richtlijnen die Mgr. Romero ons vandaag meegeeft voor onze preken.**

In een eerste aanbreng zegt hij dat **een goede homilie moet bestaan uit: “*de eenvoudige uitleg van het eeuwige Woord dat licht is en kracht geeft, dat verlicht, troost en leidt – met daarbij dan de concrete toepassing van dat Woord in de realiteit van vandaag".***

Ook al moet de predikant zich tijdens zijn voorbereiding laten adviseren door een actuele exegetische studie van de teksten, in de homilie zelf moet het gaan over een “eenvoudige uitleg”, niet zozeer van de tekst maar van “het Woord”. In de christelijke traditie geloven we dat de Schrift en op de eerste plaats de Evangelies werkelijk het Woord van God zijn. En dat Woord moet op een “eenvoudige” en duidelijke manier klinken in de homilie. Het gaat er niet om in de preek het evangelieverhaal nog eens opnieuw te vertellen, aangevuld met wat eigen anekdotische elementen (ik heb het jammer genoeg dikwijls zo gehoord), maar **om** **dat Woord zodanig te laten klinken en toe te passen dat het werkelijk het leven van de gelovigen en van de gelovige gemeenschap “verlicht, kracht geeft en sterkt”.** De dynamiek van Gods Rijk, historisch zichtbaar geworden in Jezus van Nazareth en gestuwd door zijn Geest, eist grote en volgehouden inspanningen. Precies daarom **moet elke homilie mensen bemoedigen, licht zijn in tijden van duisternis, kracht geven om creatief door te gaan, troost en sterkte bieden aan wie het moeilijk heeft. Als dat niet “gebeurt”, dan is het een mislukking.** Ook voor de homilie geldt de gelijkenis van Jezus dat je aan de vruchten de waarde van de plant of de boom kan herkennen.

Een tweede fundamentele vereiste voor elke homilie is volgens Mgr. Romero: dat Jezus zelf er centraal in staat. **De predikant heeft de zending om het leven van Jezus, zijn brutale marteldood en zijn verrijzenis ten leven, vandaag aan de gelovige gemeenschap voor te houden als een uitnodiging tot diep geluk.** Dat is de grond van ons geloof: dat precies in de historische mens Jezus van Nazareth “de aanwezigheid van God zelf onder de mensen” te herkennen valt, en dat daar waar mensen als volgelingen van Jezus leven en samenleven, God op een zelfde manier ook vandaag en morgen aanwezig komt in de wereld. Als christenen mogen we in dit geloof altijd rekenen op de ondersteuning vanwege de Schrift. Die mogen we lezen vanuit het standpunt van “de armen” (in de brede zin van het woord), zodat hun schreeuw, waar ook ter wereld, opklinkt als Gods eigen schreeuw: Ik heb het onrecht gezien en Ik zend u om mijn volk te bevrijden. **De houding, het handelen, het bidden, de relaties die Hij legde, het spreken en zwijgen, de keuzes… van Jezus bieden ons wegwijzers aan om ons niet te vergissen op de weg van de geschiedenis. In elke homilie moet Hij ter sprake komen.** In de kerken moeten we steeds weer “terugkeren” naar Jezus en zijn levensverhaal. Dan zal Zijn Geest ons vandaag verlichten en sterken.

**En in een derde stap herinnert Mgr. Romero er ons aan dat de Evangelies getuigenissen zijn van de preken die ooit in de eerste kerkgemeenschappen zijn gehouden.** In verschillende omstandigheden en in allerlei situaties getuigen zij van Hem en roepen op tot bekering, hoop en diepe vreugde. **De Kerk en de gelovigen, en dus ook de predikant, moeten zich eerst laten evangeliseren (door de Schrift en onder het licht van de getuigenissen van de grote christenen die we “heiligen” noemen) opdat zij zelf zouden kunnen evangeliseren.** Voor wie in de Kerk geroepen werd om deel te nemen aan een of ander ministerie en nog meer voor wie gewijd werd en deel uitmaakt van het kerkelijk ambt, is het absoluut noodzakelijk dat hij of zij constant bereid is zich te laten (her)evangeliseren. Onze eigen bekering is nodig opdat ons spreken evangeliserend zou kunnen zijn voor de eigen gemeenschap en ook naar buiten toe, voor de maatschappij en de samenleving. Daarom **is de predikant geen betweter noch een moraliserend professor met een groot superioriteitsgevoel, maar veeleer een tochtgenoot die midden zijn eigen nooit ophoudend evangelisatieproces de hand uitsteekt naar zijn medegelovigen met wie hij samen onderweg is.** Daartoe is hij/zij bereid zich te laten leiden door de Geest van Jezus die spreekt in de schreeuw van de gekruisigden, in het bemediteren van de Schrift en in de stilte van het gebed.

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

1. Hoe pakken we zelf de voorbereiding aan van een homilie? Wat doen we om te leren van de vooruitgang en de actuele stand van zaken van de exegese? Waar liggen onze moeilijkheden om te komen tot “de eenvoudige uitleg van het eeuwige Woord en de concrete toepassing van dat Woord dat licht is, kracht geeft, verlicht, troost, en leidt”?
2. Op welke manier brengen we Jezus ter sprake in onze homilieën en onze verkondiging? Wat is daar moeilijk in? Wat kunnen we doen om in onze gelovige gemeenschap werkelijk terug te keren naar Jezus van Nazareth en Zijn Geest, Zijn inspiratie?
3. Hoe werken we permanent aan onze eigen evangelisatie en onze eigen bekering? Hoe kunnen we voorkomen dat onze preken telkens weer een eentonig moraliserend verhaal worden? Wat betekent het te leven als tochtgenoot die meetrekt midden in de gemeenschap, en wat betekent het dan dat je voor die medegelovigen mag preken?

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 derde zondag door het jaar - C, 27 januari 1980. [↑](#footnote-ref-1)