**Homilie**

**Zaterdag 10 september 2016**

**Sint-Baafskathedraal Gent**

**Eucharistieviering met aanstelling van deken, pastoors en dekenale ploeg van het dekenaat Gent**

**Lezingen van de 24ste zondag door het jaar:**

**Ex 32, 7-11.13-14** (Mozes trachtte de Heer gunstig te stemmen)

**1 Tim 1, 12-17** (‘Christus gekomen voor de zondaars’)

**Lc 15, 1-32** (‘Vreugde over één zondaar die zich bekeert’)

*“Dank dat Christus mij Zijn vertrouwen heeft geschonken door mij in dienst te nemen”.* We verheugen ons over de opdracht die Hij ons geeft. Tevens weten we dat het een inspanning vraagt om de 99 schapen even te verlaten om op zoek te gaan naar het verdwaalde schaap. (Soms wordt gezegd dat we het éne schaap moeten verlaten om de 99 verdwaalde te gaan zoeken). De vreugde die de schapen ondervinden wanneer we met het verloren schaap op de schouders binnen komen geeft ons weer moed om verder te doen. Het komt er op aan terug te vinden wat verloren geraakt is. We zoeken een nieuw elan, een nieuwe dynamiek te ontwikkelen in onze parochiale gemeenschappen samen met velen.

De pastoraal in onze stad neemt een nieuwe wending, naar de toekomst toe. Deze vraagt de medewerking van iedereen: *“We stappen af, zoals paus Franciscus schrijft, van het comfortabele pastorale criterium”* van het *“we hebben het altijd zo gedaan”* (E.G. 33). Dat betekent niet dat wat voorbij is niet goed was, wél dat we in nieuwe tijden alles willen herdenken, samen, priesters, diakens, parochieassistenten en iedere gelovige. Paus Franciscus wil een missionaire Kerk, die naar de mensen gaat, naar de armsten eerst, naar ouderen, naar jongeren en kinderen, naar mensen die misschien de rug gekeerd hebben naar de Kerk.

Paus Franciscus is heel duidelijk: *“Ik droom van een missionaire keuze die alles kan omvormen en wel zo dat gebruiken, levensstijlen, werkroosters, taal en elke kerkelijke structuur meer de evangelisatie van de hedendaagse wereld dienen dan zichzelf. De structurele hervorming die voor de pastorale vernieuwing noodzakelijk is, kan slechts in die zin begrepen worden: maken dat ze allemaal meer missionair worden, dat de gewone pastoraal op alle vlakken wervender en openen wordt, dat ze al wie pastoraal werkzaam is constant naar buiten gericht houdt, en zo het positief antwoord bevordert van allen aan wie Christus zijn vriendschap aanbiedt”* (E.G. 27).

Daarover gaat het: Christus ontmoeten is het eerste wat ons te doen staat. In het gebed, in de lectuur van de Schrift, in het vieren van de eucharistie en de sacramenten. Wie Christus echt ontmoet zal ook zijn eigen kleinheid aanvoelen en de nood aan verzoening erkennen, en terug op zoek gaan naar het sacrament van de verzoening*.* De vreugde die men ondervindt van de band met Christus lanceert ons naar de samenleving om Hem bij de mensen te brengen en de mensen te begeleiden naar Christus, naar de Kerk, naar de sacramenten. We houden onzen Kerken open als uitnodiging tot gebed en bezinning.

Dat is de fundamentele opdracht van de parochie. Ik nodig daarom iedereen uit, ook jonge gelovigen, mee te werken aan een prachtige, kwaliteitsvolle zondagsliturgie, waar van harte samen gebeden en gezongen wordt, waar iedereen zich thuis voelt, waar we ook in stilte in gesprek gaan met God. Van bij het altaar vertrekt dan de dienstbaarheid aan de mensen, in ziekenzorg, in armenzorg, we bezoeken gevangenen, hebben aandacht voor iedereen die op zoek is naar bevestiging en begrip. Diaconie is inderdaad het waar-merk van de Kerk.

De opdracht het evangelie te verkondingen aan iedereen die het maar wil horen boeit ons, juist omdat we zelf geboeid zijn door Christus. Er is geen grens aan onze doelgroep, zoals het evangelie vandaag zegt, we gaan op zoek naar elk ‘schaap’ dat verdwaald is. Een parochie zorgt er voor dat iedereen welkom is, dat men de warmte van een gemeenschap aanvoelt. Dit is bijzonder belangrijk bij de initiatiesacramenten. Doopsels, eerste communie, vormsel, maar ook huwelijken zijn momenten waar men feest viert met de hele gemeenschap omdat we door God bezocht worden, omdat Christus ons de menslievendheid van God komt tonen.

De Kerk wil ook dicht bij de lijdende mensen zijn. De rouwbegeleiding en de kerkelijke uitvaarten zijn uitgelezen gelegenheden om de tederheid van God en de Kerk uit te drukken. Het begin van het leven, het doopsel, en het afscheid, zijn momenten die in de kerk, te midden van de gelovige gemeenschap moeten gebeuren.

En ten slotte, als christenen willen wij dat onze vriendelijkheid door iedereen opgemerkt zal worden. De mensen moeten opmerken dat wij elkaar graag zien.

**Goede vrienden van de dekenale ploeg**, het zal uw eerste opdracht zijn samen te bidden, samen het Woord van God te beluisteren en te bespreken en er voor te zorgen dat in elke parochie van het dekenaat biddende en luisterende ploegen tot stand komen. Spontaan zal dan een goede organisatie van de parochie tot stand komen. De mensen in de parochies zullen ervaren dat geloven deugd doet, dat gemeenschappelijk gebed een uitdrukking is van de liefde voor elkaar en voor God.

Maar opgelet! De dekenale ploeg neemt niet de verantwoordelijkheid van de andere gelovigen weg. Integendeel, jullie worden verwacht iedereen uit te nodigen tot engagement, niet in uw eigen naam, maar in de naam van Christus. Werk samen met de parochieploeg, met de catechisten, nodig de verenigingen uit de band met de parochie te versterken, nodig de scholen uit mee te werken aan de evangelisatie van de jongeren, nodig de rusthuizen en ziekenhuizen uit een geloofsgetuigenis te geven voor bewoners personeel en patiënten. Vergeet ook niet dat de zieken een bijzondere rol spelen in het genadewerk van God.

Iedereen moet zich uitgenodigd voelen. Besteed vooral veel aandacht aan de gezinnen. Het is daar dat de echte gemeenschap gevormd wordt, ouders die met hun kinderen praten, die bidden met hun kinderen, die bezorgd zijn om mensen uit de omgeving, die zich niet opsluiten in de kleine kring maar wel sterke banden ontwikkelen in solidariteit. Gezinnen die als gelovigen naar buiten treden.

**Goede vrienden,**

Zorg-dragen voor elkaar is een gevolg van het bewustzijn dat God voor ons zorgt door zijn Zoon te sturen. En is het niet een prachtig teken van die zorg, dat God aan zijn Zoon een moeder gegeven heeft? We weten genoeg dat er vandaag moed nodig is om gelovig en verkondigend in de wereld te staan. Ons gebed zou kunnen zijn wat het lied tot Maria zingt, dat zij ons “*de stille moed zou schenken, voor haar Zoon te leven”.*

Aan elkaar willen we de stille moed versterken voor de Zoon van Maria te leven. Laat dit de betekenis zijn van de vredewens die we elkaar straks aan elkaar zullen doorgeven.

**+ Luc Van Looy**

**Bisschop van Gent**