**Derde Zondag van de Advent - B 17 december 2023**

**Evangelie: Johannes 1, 6-8.19-28**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van deze zondag de titel: “*Het Woord is mens geworden en Het heeft in ons midden gewoond*” (Joh 1,14[[2]](#footnote-2)). Bij het begin van zijn preek vermeldt hij **drie houdingen die fundamenteel zijn voor de Advent.**

1. *“****Eerste houding: Geloof en waakzaamheid****. Omdat de Heer komt en we op Hem willen wachten. En omdat we zouden voelen dat de Heer nabij is, hebben we geloof nodig, anders kunnen we Gods nabijheid niet voelen.*
2. ***Tweede houding:******Honger en geestelijke armoede****. (...) Je kunt God niet nodig hebben wanneer je trots bent en zelfvoorzienend. Alleen de armen, alleen de hongerigen zullen tevreden zijn met Zijn komst. Dit is de geest van armoede waarmee Maria (...) uit naam van de hele mensheid de behoefte uitdrukt, de honger naar God die we met zijn allen hebben. (...)*
3. ***En de derde houding is******een positieve houding, een houding van aanwezigheid en zending in de wereld*** *– het is een missionaire deugd of houding die er op uit is om het goddelijke waar de wereld op wacht in die wereld aanwezig te stellen.”*

Bij de derde houding belicht de Aartsbisschop drie aspecten: (1) Christus is het Woord van God dat mens geworden is. (2) De Kerk – dat zijn wij – is de verderzetting van dat mysterie van de incarnatie van Christus en (3) God is mens geworden opdat alle mensen God zouden worden.

Om dat alles verder uit te werken staat hij stil bij de evangelielezing van deze zondag en **hij vertrekt bij Joh 1,6-8: ‘Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht.’**

We leven in tijden die overlopen van angstaanjagende ‘duisternis’. Van de klimaatopwarming en de gevolgen ervan, tot oorlogen met zoveel vernieling, lijden en dood, tijden van racisme en (extreme) armoede,… Maar er is ook de duisternis die aanwezig is in het concrete leven van individuele mensen. Ook in het hart van veel mensen is er angst, voelt men de bedreiging en de schrijnende pijn van open wonden,… En **hoewel we hoopten dat die duisternis stilaan zou verdwijnen omdat we dachten dat er met de groeiende ontwikkeling ook meer humaniteit en menselijkheid in de samenleving zou naar boven komen, blijft in plaats daarvan de verschrikkelijke duisternis in ons leven en in de geschiedenis nog aangroeien. Wat hebben we op vandaag toch een nood aan ‘Licht’!**

*"Het licht is God en Johannes stelt zijn evangelie voor als het licht dat in de wereld kwam en dat twee reacties uitlokte: bij sommigen geloof, zij die het licht volgden; en bij anderen afwijzing, zij die de duisternis verkozen boven het licht. (...) De mensen zullen er op reageren door het te volgen, zoals zij die licht nodig hebben in de nacht, ofwel door het af te wijzen, dieper wegzakkend in de duisternis, zoals zij wier zicht wordt verstoord door het licht.”*

**En verder, ingaande op Joh 1,21-23, vermeldt Mgr. Romero dat Johannes de Doper uitdrukkelijk zegt: ‘Ik ben niet de Messias’.** ‘Neen’, antwoordt hij op de vraag of hij profeet is. ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: Maakt recht de weg van de Heer.’ Mgr. Romero stelt het zo duidelijke “Neen, ik ben niet…’ van Johannes in contrast met zovele uitspraken van Christus als: ‘Ik ben het die met u spreekt’ (Joh 4,26), ‘Ik ben het licht voor de wereld’ (Joh 8,12), ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Joh 14,6), “*Ik ben het water in de dorst*” (naar Joh 4,10). In al deze uitdrukkingen verwijst de Aartsbisschop ook naar de goddelijke woorden die als antwoord aan Mozes worden gegeven bij het brandende braambos: ‘Ik ben die er zal zijn’ (Ex 3,14). **"*Het gaat om een aanwezigheid waartegenover al het andere een ontkenning is. Johannes de Doper wil zeggen: ‘Ik ben het niet’. Niemand is. Alleen Hij is!"***

Hier vinden we opnieuw een sterke verwijzing van Mgr. Romero naar alle afgodendienst. Hij veroordeelt alle idolatrie en elk vals messianisme. Er zijn in alle landen mensen aanwezig geweest en nog, die zich gedragen alsof ze goden zijn, alsof zij Gods plaats hebben ingenomen, en die de beheersers en bezitters menen te zijn van de absolute waarheid. We hebben een en ander te leren van de nederigheid van Johannes die volhoudt: ‘Neen, ik ben het niet!’ Ook al heeft de Kerk de opdracht om te getuigen van God die mens werd in Jezus van Nazareth, en zo licht te zijn op de wegen van de mensen, toch is zij geen eigenares van het goddelijke. **De Kerk moet leren heel nederig te zijn in haar spreken over God. Ze zal het doen en laten van al haar leden steeds opnieuw moeten bevragen onder het licht van het Evangelie. Want wanneer ons handelen geen licht brengt bij medemensen en in de volkeren of – wat nog erger is – daar eerder duisternis veroorzaakt, dan zal niemand ons getuigenis over het Licht van Godswege kunnen verstaan.**

***"En dan komt het derde element van de verkondiging van het goddelijke van Christus, wanneer Johannes zegt: ‘Ik ben slechts de stem die roept’.”*** *(...) Allen die Christus prediken zijn een stem, maar die stem gaat voorbij, de predikers sterven, Johannes de Doper verdwijnt, er is alleen het woord dat blijft. En dit is de grote troost voor degene die predikt: zijn stem zal verdwijnen, maar zijn woord, dat Christus is, zal blijven in de harten die Hem hebben willen ontvangen.”*

Natuurlijk zijn we dankbaar dat iemand toch begonnen is met het opnemen en registreren van de preken van Mgr. Romero, zodat zijn stem nog kan blijven klinken en we zijn woorden nog kunnen nalezen, ook al leven we vandaag in andere omstandigheden dan op het moment waarop hij ze uitsprak. Ook zijn woord, dat stem wilde geven aan ‘Christus’, kan ons vandaag verlichten. In de mate hij inderdaad het Evangelie verkondigd heeft, blijft die oproep tot op heden doorklinken. Maar hij zegt zelf dat dit woord van Christus maar zal gehoord en beluisterd worden “… *in de harten die hem hebben willen ontvangen”.*

Wie preekt, wie catechese geeft, wie godsdienstles geeft, wie Bijbelstudie animeert, wie voorgaat in liturgische vieringen, - al wie het aandurft getuigenis af te leggen van het Licht van het Evangelie, van het leven-gewelddadig sterven-verrijzen van die Jezus van Nazareth, moet goed weten welke verantwoordelijkheid zij/hij draagt. **Ook al *“… zijn we slechts de stem die roept”,* we hebben die goddelijke opdracht om altijd weer de actuele stem van Godswege te zijn, de authentieke stem van het Evangelie. Dat is niet min**. Hoe dikwijls hoorden we al niet zeggen dat die preek, die les, die kerkelijke tekst… gewoon niets ‘zegt’ aan mensen van vandaag. De ‘grote verhalen’ die ons inspireren komen uit lang vervlogen tijden, uit een totaal andere cultuur en een totaal andere wereldvisie, en ze spreken tot ons vanuit een totaal ander maatschappelijk aanvoelen dan het onze. **De vertolking en hertaling naar het leven van nu en morgen vereist een trouwe creativiteit, om ten volle die stem van Godswege te zijn.** Wetende dat we die goddelijke boodschap uitdragen in breekbare kruiken, is het zo nodig om in dat ‘vertaal- en getuigeniswerk’ te blijven vertrouwen op Gods trouwe Geest die alles nieuw maakt.

**De duisternis van onze tijd en van de actuele wereldgeschiedenis, alsook de duisternis die toeneemt in de Kerk (met leeglopende kerkgebouwen en hoofdzakelijk alleen nog oudere mensen die geïnteresseerd zijn,…) – het stelt hoge eisen om het Evangelie vandaag creatief, uitdagend, bemoedigend en troostend te verkondigen, in woorden èn in daden.** Zal de Geest vandaag en morgen kansen genoeg krijgen om doorheen de resultaten van de recente synode de Kerk te kunnen hernieuwen?

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

1. Waar, hoe en wanneer ervaren we vandaag ‘duisternis’ in ons eigen leven, rondom ons, in onze samenleving, in onze wereld? Wat brengt dat alles in ons hart teweeg?
2. Waar zien we lichtpunten? Waar zien we dat mensen licht brengen bij elkaar, rondom hen, en ook bij mensen die vertoeven in de meest angstaanjagende duisternis?
3. Welke grondige evangelische vernieuwing zal onze Kerk dringend moeten doorvoeren om opnieuw met kracht de Stem van God te kunnen zijn in deze wereld? Hoe kunnen we daar concreet aan meewerken, persoonlijk en als gemeenschap?

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 3° Zondag van de Advent-B, 17 december 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p. 64.65. [↑](#footnote-ref-1)
2. De Bijbelcitaten werden genomen uit NBV21 – de Bijbel voor de 21° eeuw. [↑](#footnote-ref-2)