**Vijfde zondag door het jaar – C 6 februari 2022**

**Evangelie: Lucas 5, 1-11**

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

*1. "De passage die ons vandaag uit het evangelie wordt voorgelezen is gesitueerd in een schilderachtig decor, mede omdat er staat dat "Jezus, gezeten in een boot, het volk onderrichtte". Christus heeft Gods plan naar alle landen van de wereld gebracht. (...) Hij alleen weet langs welke weg alle problemen en crisi**ssen een uitweg kunnen vinden. Gelukkig is dan de mens die in zijn bezinning tot Christus nadert om Hem te vragen: "Heer, wat is Uw plan?”.*

*2. "Welgelukzalig is de mens die, wanneer hij voor de majesteit Gods staat, niet hoogmoedig wordt, maar zoals Jesaja, zoals Paulus, zoals Petrus,… op zijn knieën valt en tot Hem zegt: “Heer, ik ben een zondaar!" (...) Daarmee maakt hij zichzelf klein en nederig genoeg om door God zelf geroepen te kunnen worden: "Wees niet bang, van nu af aan zal je een visser van mensen zijn."*

*3. "Het gaat hier over Gods plan. Dit plan is niet in strijd met de plannen van de wereld. Het is wel in tegenspraak met de zonden die uit de plannen van de wereld voortkomen; maar juist daarom moet de Kerk het Koninkrijk Gods prediken:* *om de zonden die het gevolg zijn van de plannen van de wereld uit te roeien en mensen aan te sporen tot het maken van plannen op maat van het Koninkrijk Gods. Dit is het grote werk van de christenen in de geschiedenis, en dit is de grote inzet waartoe de schriftlezingen van vandaag ons uitnodigen."*

Bij een eerste gedachte staat Mgr. Romero even stil bij de zin uit het evangelie: “Het volk verdrong zich rondom Hem om naar het Woord van God te luisteren.” (Lc. 5,1). Jezus onderrichtte het volk daar aan de oever van het meer, en omwille van de grote menigte die zich rondom Hem verdrong, ging Hij zitten in een boot. En Hij sprak tot hen het Woord van God. **Jezus was en is zelf het plan van God voor deze wereld. Hij was en is een betrouwbaar kompas om door alle crisissen heen te geraken**. En dan spreekt Mgr. Romero een zaligspreking uit: *“Gelukkig is dan de mens die in zijn bezinning tot Christus nadert om Hem te vragen: "Heer, wat is Uw plan?”*.

Dat is een heel belangrijke vraag als we christen willen zijn, en het is misschien wel een vraag die we ons te weinig stellen. Wij maken plannen voor ons leven. Jonge mensen kiezen voor een bepaalde studierichting in de hoop dan later werk te zullen vinden, zich daarin goed te voelen en daar ook voldoende inkomen uit te kunnen halen. Mensen gaan samenwonen of huwen en dromen van de toekomst met hun gezin. Mensen willen genieten, vrij zijn, op reis gaan,… Mensen engageren zich in sociale dienstenorganisaties of in kerkelijke vormen van diaconie. Ze doen er vrijwilligerswerk of gaan er professioneel in meewerken. **Mensen kunnen op vele manieren dienstbaar zijn. En daar midden in staat die vraag: Wat is het plan van de Heer? Wat is Zijn plan voor mijn en voor ons leven? Wat verwacht Hij van mij, van ons? Welke keuzes moet ik nu, op dit moment maken om daaraan te beantwoorden?** Deze vraag komt sterker naar boven bij belangrijke veranderingen in ons leven, veranderingen die we zelf kiezen of die buiten onze wil om aan ons gebeuren. Als christenen mogen we tijd maken om te bidden, dat is op de eerste plaats luisteren en op zoek gaan naar een antwoord op die existentiële vraag: Wat verlang Jij, God, van mij nu? **De evangelieteksten, de sterkste teksten uit het Eerste Testament, het woord en het getuigenis van de grote christenen zoals bijvoorbeeld Mgr. Romero,… kunnen ons daarbij helpen. En zeker ook, en dat is van fundamenteel belang als we écht willen luisteren, de solidaire nabijheid bij de ‘armen’, bij mensen in nood.** We hebben dat laatste al verschillende keren ter sprake gebracht. En ook al is de vraag “Heer, wat is Uw plan?” een heel persoonlijke vraag, toch mogen we er in gemeenschap (in familie, of binnen een grotere gemeenschap) samen over nadenken en er mee bidden, om eerlijk te kunnen luisteren en een duidelijk antwoord te kunnen horen. Laat ons in dat alles eerlijk voor God gaan staan.

Bij een tweede reflectie verwijst Monseigneur Romero naar de bekoring van hoogmoedig te worden, met een overdreven groot Ego. In de traditionele taal van de Kerk staat de hoogmoed als eerste genoteerd op de lijst van de ‘hoofdzonden’. Waarschijnlijk is dat niet zomaar het geval. **We zijn allemaal kleine mensen met een grote opdracht. Want we mogen dienaars zijn van dat grote project van Gods Rijk.** **Daarin mogen we ons steentje bijdragen, op onze manier en binnen de ons toegemeten tijd.** In geloofstermen betekent dit dat we niet hoogmoedig tegenover God moeten gaan staan, maar nederig moeten erkennen dat we Hem nodig hebben om die grote dienstopdracht die ons is toevertrouwd goed te kunnen uitvoeren. Want het gaat inderdaad niet over onszelf. Het gaat niet over onze diploma’s, onze referenties en titels (ook niet de kerkelijke ‘benoemingen’ en aanspreektitels); het gaat niet over de lange lijst met contactgegevens waar anderen ons kunnen vinden op de sociale netwerken. **Het gaat over Gods Rijk dat komende is en waaraan ieder van ons mag bijdragen met zijn of haar capaciteiten, vanuit de eigen dynamiek en met de creativiteit die hem of haar gegeven is.**

Bij de derde gedachte van Mgr. Romero die we vandaag overwegen, gaat het nogmaals over de opdracht die we hebben om, in Gods plan met onze geschiedenis, mensenvissers te worden. **We worden geroepen om samen met anderen te werken aan deze twee fundamentele opdrachten. 1. Om de zonden van de structuren en de zonden van de grote machten en krachten van de wereld te helpen uitroeien, en 2. Om die structuren, machten en krachten aan te sporen tot het maken van economische, politieke en sociale plannen die op maat zijn van het Koninkrijk Gods.** ‘Mensenvisser worden’ heeft niets te maken met zieltjes redden of mensen naar onze kerk trekken, maar **het heeft er alles mee te maken** **dat wij samen met een heel ‘netwerk’ (!) van gelijkgezinde mensen elkaar proberen te ondersteunen, te bemoedigen en te troosten in functie van deze twee grote opdrachten.** We kunnen het niet genoeg herhalen: “*Dit is het grote werk van de christenen in de geschiedenis, en dit is de grote inzet waartoe de schriftlezingen van vandaag ons uitnodigen".*

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

1. Zijn er in ons leven momenten geweest waarop we heel eerlijk die vraag gesteld hebben: “Heer, wat is Uw plan met mij?”, “Jezus, wie verlangt Gij dat ik ben, wat verlangt Gij dat ik doe?” Hebben we dan antwoorden gevonden op die vragen? En hoe hebben we daar toen op gereageerd, hoe hebben die antwoorden een concrete vertaling gekregen in ons leven? Wat leren we daaruit voor vandaag en morgen?
2. Wat vinden we van die bekoring van de hoogmoed die in de kerkelijke traditie als eerste genoteerd staat op de lijst van de ‘hoofdzonden’? Hoe zijn we daar voor onszelf en in ons eigen doen en laten mee in het reine gekomen? Blijft het moeilijk om ‘nederig’ te zijn? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen om met een nederig hart toch heel actief mee te werken aan Gods droom? Welke stappen moeten we (nog) zetten om die houding te kunnen verwerven?
3. De roeping tot mensenvisser is een opdracht die bedoeld is voor alle christenen. Waar staan wij nu in de dubbele opdracht die Mgr. Romero ons vandaag voorhoudt: enerzijds de strijd voeren tegen ‘de zonden van de wereld’, en anderzijds de inzet volhouden voor de initiatieven die naar Gods patroon willen werken aan de wereld en de samenleving? Waar kunnen we nog in groeien?

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 van de 5de zondag door het jaar-C – 10 februari 1980.

Tijdens deze homilie informeert Mgr. Romero zijn ‘thuisbasis’ over zijn bezoek aan de West-Vlaamse Basisgemeenschappen. Hij zegt daarbij: “*Ik leefde daar bijna alsof ik hier in El Salvador was: hetzelfde geloof, dezelfde vreugde; het delen dus van die modaliteit van een Kerk die steeds meer Kerk wordt, steeds intiemer. En ik heb hen daar, in Brugge, gezegd dat ik mij voelde als Sint Paulus die de groeten brengt van de christenen, de ‘heiligen’ - zoals Paulus ze noemt - van El Salvador aan de ‘heiligen’ van die gemeenschappen daar die de geschiedenis van ons volk met zoveel genegenheid volgen*". [↑](#footnote-ref-1)