**33° zondag door het jaar – B 13-14 november 2021**

**Evangelie: Mc. 13, 24 -32**

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

1. Dit is het christelijk geloof ten voeten uit. Opgeladen met een spanning die “hoop” heet. Wachtend op de Christus die beloofd heeft terug te komen. In onze eucharistievieringen herhalen we het keer op keer: "Kom, Heer Jezus". Het christelijk volk gaat altijd verder, bemoedigd door de hoop op het Koninkrijk van God.
2. Door verenigd te blijven met Christus zijn wij de uitverkorenen; wij worden de uitverkorenen wanneer wij ons gewillig vastklampen aan de Heer die niet voorbijgaat. Wij zijn niét uitverkoren, wanneer wij ons vastklampen aan afgoden die zullen vergaan zoals hemel en aarde, in plaats van ons vast te klampen aan Christus, De Eeuwige.
3. De apocalyptische taal en zoveel andere vormen van oosterse beeldspraak begrijpen wij niet zo goed. Maar wat wij maar al te goed kunnen begrijpen is: de inhoud die Christus voor ons leven aan die woorden wilde geven.

1. Geloven en blijven geloven in Gods Rijk dat komende is, is toch helemaal niet evident. Ondanks tweeduizend jaar christendom waarin dat komende Rijk aangekondigd werd en wordt, laat de toekomst niet veel goeds zien. Zijn we de hoop op een andere mogelijke wereld misschien kwijt geraakt? Durven we nog hopen dat die “nieuwe hemel en nieuwe aarde” toch zullen doorbreken? Het is bijzonder ontgoochelend en frustrerend ons ervan bewust te worden dat landen, regeringen en bedrijven die gegroeid zijn vanuit het Christelijke Westen geen echte alternatieve antwoorden hebben gegeven op de grote wereldproblemen: de opwarming van de aarde, de bewapeningswedloop met de enorme productie van altijd meer gesofistikeerde wapens, de rijkdom en overvloed voor enkelen en de armoede en miserie voor de grote meerderheid in de wereld.

**Toch zegt Mgr. Romero dat we mogen blijven hopen op dat Rijk van God, een wereld van gerechtigheid, vrede, broederschap, solidariteit, vrijheid (voor iedereen), barmhartigheid, vergeving,…** **Deze hoop, verankerd in Jezus van Nazareth, geeft ons kracht en energie, moed en sterkte om het toch anders te gaan doen.** De kleine stappen die we zetten naar een alternatieve, meer rechtvaardige economie, naar een intense zorg voor de aarde en het klimaat, in de strijd tegen de wapenproductie en –wedloop…, kunnen wonderen verrichten. Zo kan een klein weggetje gaan-de-weg uitgroeien tot een brede weg, bewandeld door telkens meer mensen. **Laten we de hoop niet verliezen. Het kàn en het moèt anders, want dat is de droom van God voor ons, mensen.**

2. We mogen ons daarbij vastklampen aan Christus. Dat is waarschijnlijk een uitdrukking die ons ongewoon in de oren klinkt: ons “vastklampen” aan Christus. In Evangelische kerken wordt altijd maar herhaald dat je Christus moet aanvaarden als je enige Redder en Verlosser, en dat je je dus moet vastklampen aan Hem om echt redding te vinden. Uiteraard is het onvoldoende altijd maar te belijden en luid uit te roepen dat Christus je enige Redder is. **Mgr. Romero zegt dat we ons in de eerste plaats moeten losmaken van de idolen, en ons niet langer mogen vastklampen aan rijkdom, macht, genot,…** In onze samenleving is dat niet eenvoudig. De sociale maatregelen om elkaar en onszelf te beschermen tegen het coronavirus bijvoorbeeld krijgen luide kritiek van diegenen die hun persoonlijke vrijheid als een god aanbidden en zich dààr aan vastklampen. De consumptiegoden zijn heel actief in onze westerse wereld, die geleid wordt door de zwarte hand van de markteconomie. En we worden constant gepusht om ons aan die goden vast te klampen.

**Wie durft het aan om zich vast te klampen aan Christus? Wie durft het aan om onvoorwaardelijk de weg van Jezus vandaag als de zijne of de hare te kiezen?** Zou één van de redenen van onze zwakke positie als christenen in de seculiere samenleving niet zijn dat we eigenlijk toch niet écht “anders” leven dan niet-christenen; dat ons christen-zijn eerder een oppervlakkig laagje vernis is van slechte kwaliteit, dat heel gemakkelijk verkleurt of afschilfert? Hoe kunnen we dan voor de volgende generaties nog wegwijzers zijn naar dat bevrijdende Jezus-gebeuren waarvan wij beweren dat wij er de gangmakers en promotoren van willen zijn?

Reeds verschillende jaren mogen we in de Kerk de oproep horen om terug te keren naar Jezus. We mogen daarbij echter niet te gemakkelijk veronderstellen dat we eigenlijk weten wie Jezus indertijd geweest is, en nog minder wie Hij vandaag voor ons is. Individueel en in gemeenschap mogen we elkaar wel uitnodigen en bemoedigen om Hem tegemoet te gaan, om Hem op te zoeken. **We zullen ons maar kunnen “vastklampen” aan Christus, de Gezondene, in de mate we Hem ook in ons concrete leven ontmoeten en leren kennen.** “Kom en ga mee. Zie wat Ik doe en laat. Luister naar wat Ik zeg en niet zeg”, - zo spreekt Hij ons dag na dag toe. En meteen daarna horen we Hem zeggen: “Doe jij ook zo”, “Leef jij ook op die manier”. En dàn en zó gaat het er inderdaad om dat wij ons “vastklampen” aan Hem. Dat is geen kwestie van woorden, van alleen maar een geloofsbelijdenis uit te spreken of wat te staan schreeuwen in de cultus – nee, het gaat om heel bewuste en permanente keuzes om ons leven te voeden met Zijn leven. **Het sterkste getuigenis van een authentiek christendom is te zien in het dagdagelijkse leven van christenen die zich daarin aan Hem “vastklampen” en Hem zichtbaar, hoorbaar en voelbaar maken.** Wanneer we ons enkel maar christen noèmen en misschien af en toe eens deelnemen aan een of andere religieuze dienst, terwijl ons leven helemaal niet verschilt van het leven van niet-christenen – dan laten we een regelrecht tegengetuigenis zien dat vooral ergernis opwekt bij buitenstaanders.

3. Mgr. Romero spreekt in de zondagsvieringen in de kathedraal van San Salvador tot zijn volk, tot gewone mensen – dat zijn hoofzakelijk arme mensen die in de preek van hun “Monseñor” week na week uitkijken naar een hoopvol woord van Godswege. Daarom geeft hij in zijn preek van vandaag geen gespecialiseerde exegetische uitleg omtrent de apocalyptische taal en beeldspraak. Hij sluit zich aan bij het gewone volk dat het evangelie beluistert en zegt: wij begrijpen het niet altijd volledig. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, zegt Mgr. Romero. Want **we weten en begrijpen maar al te goed wat Jezus ons écht wil zeggen:** **Hij is trouw en zal ons niet alleen laten.** Ook vandaag blijft de apocalyptische taal van tweeduizend jaar geleden een duister gegeven, waar onze generaties niet zo goed klaar in zien. Een goed verstaan ervan vraagt meestal veel technisch gespecialiseerde uitleg. Die apocalyptische taal en symboliek waren ook vroeger wellicht in de eerste plaats voor insiders verhelderend, maar voor outsiders waren ze toen ook al moeilijk te verstaan. In onze seculiere samenleving zijn we sowieso outsiders wat betreft dergelijke apocalyptische teksten en profetieën. **Maar Mgr. Romero weet ons vanuit deze teksten wel op te roepen om het goede kompas te gebruiken om de weg te zoeken in ons concrete leven: Christus, de Gezondene. Zijn leven kan ons ook vandaag nieuwe en nog ongebaande wegen doen ontdekken in de soms zo duistere geschiedenis van onze dagen. En daar komt het op aan.**

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

* Wat durf ik vandaag nog te “hopen”? Is er (nog) hoop en toekomst voor mij, voor ons, voor de mensenfamilie, voor de aarde? Hoe kan onze (christelijke) hoop een licht en motivatie zijn om die nieuwe toekomst waar te maken?
* Heb ik het al ooit aangedurfd om me “vast te klampen” aan Christus? Wat betekent dat concreet voor mij? Wat maakt het moeilijk? Is het de moeite waard om eerlijk te zoeken hoe ik me vandaag aan Hèm kan vastklampen en zodoende duidelijk afstand kan nemen van de idolen van onze tijd?
* Heb ik het in mijn leven reeds mogen ervaren dat Jezus, de Heer, de Gezondene, trouw is en ons niet alleen laat? Weet ik het enkel van horen zeggen, of zijn er persoonlijke ervaringen die bouwstenen geworden zijn van mijn eigen weg als gelovige? Kan en mag ik mij ervaringen dankbaar herinneren en durf ik ze ook in de gemeenschap ter sprake brengen?

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 van de 33ste zondag door het jaar-B, op 18 november 1979. [↑](#footnote-ref-1)