**Eenentwintigste Zondag door het jaar - A 27 augustus 2023**

**Evangelie: Matteüs 16, 13-20**

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

Op de dag na de verkiezing van Paus Johannes Paulus I, heeft Mgr. Romero het in zijn homilie over de betekenis van het Pausschap. De drie lezingen van deze zondag bieden hem daartoe de nodige inspiratie. **Hij ziet de Paus als plaatsbekleder van Christus om drie welbepaalde redenen: 1/ omdat hij de aanwezigheid van God in de Kerk zichtbaar maakt; 2/ omdat hij de garantie is voor de consistentie, de interne samenhang van de Kerk over de tijden heen; en 3/ omdat hij fungeert als principe en fundament van de universele eenheid van de Kerk.**

Voor de bouwstenen van vandaag gaan we verder in op de eerste opdracht, maar dan niet als zijnde een opdracht voor de Paus alleen, maar als een taak en verantwoordelijkheid voor elke christen. We mogen geloven dat de woorden die Jezus in het evangelie van vandaag tot Petrus zegt, gericht zijn naar heel de Kerk, die door Petrus vertegenwoordigd wordt als ‘Primus inter pares’. **De opdracht die Jezus aan hem geeft geldt daarom ook voor alle christenen, voor alle leden van de Kerk, en niet alleen voor de Paus.**

***"De Paus is de plaatsbekleder van Christus, omdat hij de aanwezigheid van God in de Kerk weerspiegelt en zichtbaar maakt.*"** Want omdat Jezus de plaats bekleedt van God in de geschiedenis - als zijnde een God Die ten volle mens geworden is - moet ook Zijn plaatsbekleder telkens weer in de geschiedenis aan de mensen laten zien wie God is en hoe Hij aanwezig is in de Kerk.

*"Zelfs als we het door God, samen met Zijn mensen, door de tijden heen ontvouwen van het grandioze drama van de schepping niet begrijpen, met name hoe dat in de geschiedenis van de volkeren gebeurt, met alle conflicten en alle onrechtvaardigheden die daarmee gepaard gaan…, toch is dit de onbegrijpelijke weg die God wil gaan. ...Welnu,* ***van deze grote, onbegrijpelijke, oneindige God, die in Zijn grootsheid de grenzen van de schepping omarmt, hoe onmetelijk wijd die grenzen ook mogen lijken, is de Paus een afspiegeling."*** Juist daarom noemen we hem de plaatsbekleder van Christus. Petrus zegt in het evangelie van vandaag dat hij gelooft dat Jezus de Christus is, de Gezalfde. En Jezus antwoordt daarop dat Petrus de rots zal zijn waarop Hij Zijn Kerk wil bouwen. *"Daarom, zegt Jezus, ga ik mijn Kerk stichten en organiseren: om het geloof in de ware God onder de mensen te bewaren, zodat de Kerk door de eeuwen heen kan blijven verkondigen dat ik de Christus ben, de Zoon van de levende God."*

Vervolgens herinnert Mgr. Romero ons aan de vragen die traditioneel gesteld worden aan mensen die gedoopt worden of aan ouders die hun kinderen laten dopen: over het geloof in God de Schepper – over het geloof in Jezus, de Christus – en over het geloof in de Heilige Geest die “*het leven is van de Kerk*”. Daarmee is dan meteen de eerste opdracht geformuleerd voor elke christen, elk op zijn of haar niveau, in zijn of haar levenssituatie, met zijn of haar capaciteiten. **De bedoeling is uiteindelijk medemensen te ondersteunen en uit te nodigen om zich te openen voor de Bron en het Ultieme Doel van de schepping en de geschiedenis**: de ware God, God-Vader van Jezus, God-Vader-Moeder van alle mensen. En **het andere luik van die opdracht bestaat in het getuigenis brengen in woord en daad over het leven van Jezus, Zijn historisch leven dat uitliep op het kruis, en Zijn verrijzenis ten leven voorgoed.** Be-Geest-erd in en vanuit de Kerk mogen christenen op die manier meewerken aan Gods Rijk, Zijn aanwezigheid vieren en samen een broederlijke gemeenschap vormen.

*"En, broeders en zusters, er is nog een andere reden om ervan te getuigen dat deze Kerk niet door mensen is gebouwd. Jullie hebben zopas de woorden van het evangelie gehoord, waarin gezegd wordt: ‘Jij bent Kefas, jij bent de steenrots, jij bent Petrus… en op deze steenrots zal ik Mijn Kerk bouwen.’ Hoe mooi is dat! Het zijn niet de Paus, noch de bisschoppen, noch de priesters waar Christus zijn Kerk op grondvest.* ***Wij allemaal, van de Paus tot de laatste catechist op het platteland, wij zijn slechts de arbeiders, de werkers op het terrein, de bouwvakkers die samenwerken onder het gezag van de ene Grote Bouwheer en Architect****. Het is dus niet de Kerk van jullie, zegt Jezus, en het is niet de Kerk die gebouwd is volgens het plan en naar de smaak van de mensen, nee - het is ‘Mijn Kerk’.”*

Dat alles wat Jezus ons vandaag in het evangelie wil zeggen, en wat Mgr. Romero er als commentaar aan toevoegt, geldt uiteraard in de eerste plaats voor de Petrusdienst, het Pausschap. **Maar** **het geldt ook en minstens evenzeer voor alle christenen zonder onderscheid. Niemand is immers eigenaar van de Kerk; we mogen allen medewerkers zijn en samen op de bouwwerf staan.** Wat hier gezegd wordt is in die zin op te vatten als een sterke boodschap tegen het klerikalisme op alle niveaus en in alle sectoren van de Kerk. In de geschiedenis van de Kerk is er zeker geen gebrek aan pijnlijke ervaringen van misbruik van macht door mensen met ambtelijke functies. Daarbij beslissen ze vaak over medemensen en gemeenschappen alsof het met de Kerk over hun eigen bezit gaat. Maar nee, het gaat in al die gevallen om de Kerk van Christus. Trouwens, **de gelovige gemeenschap zelf heeft de verantwoordelijkheid om er over te waken dat geen enkele (pastorale) verantwoordelijke zich gaat gedragen als eigenaar van de aan hem of haar toevertrouwde Kerk.**

Petrus krijgt in het evangelie van vandaag van Jezus de sleutels in handen, en de macht om te ‘binden’ en te ‘ontbinden’. Hierbij herinnert Mgr. Romero er ons op de eerste plaats aan dat vanuit het boek van de Openbaring het symbool van het overhandigen van ‘de sleutel van David’ gebruikt wordt om te spreken over de aanstelling van Christus als ‘de Gemachtigde van de Heer’ (Openb. 3,7), in toepassing van wat Jesaja eerder al had voorspeld (Jes. 22,22). ‘De sleutels krijgen’ - in het jodendom betekent dit dat je de bevoegdheid en de autoriteit ontvangt voor het interpreteren van de Wet. ‘Binden’ en ‘ontbinden’ betekent bij de joden zoveel als: verbieden en toelaten van wat wel of niet mag. **Verderop, in Matt. 18,18,** **wordt deze bevoegdheid en verantwoordelijkheid duidelijk gegeven aan alle apostelen. Daarom geldt het vervolgens ook voor de hele Kerk waarin iedere gelovige dezelfde opdracht heeft als plaatsbekleder van Christus, elk op zijn of haar niveau**. En uiteraard geldt dit dus ook voor het Petrusambt, maar altijd in sterke verbondenheid met de gehele Kerk.

**Vanuit die ‘sleutel-positie’ en de bevoegdheid die door Christus zelf aan haar werd toevertrouwd, heeft de gelovige gemeenschap ook de opdracht om er over te waken dat de Schrift gelezen wordt onder het Licht van de H. Geest.** Zij zal dan ook moeten spreken en optreden wanneer er misbruiken ontstaan op dat gebied. Jezus zelf heeft ervaren dat het heel dikwijls zo is dat de gewone en kleine mensen Gods boodschap veel beter verstaan (en beleven) dan de religieuze leiders en Schriftgeleerden dat soms doen. De kerkelijke organisatie, op verschillende niveaus, moet altijd zorgen voor de nodige afspraken opdat het kerkelijk leven, het leven als christenen, werkelijk zou beantwoorden aan het Evangelie. **Wie Jezus wil volgen zal een evangelisch-ethische code moeten ontwikkelen als leidraad, zodat het voor alle leden duidelijk kan zijn wat verboden is, wat mag (welke speelruimte er is), en wat onvoorwaardelijk moet.** Maar let wel: dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van de Kerk, en niet alleen van de ambtsdragers en gewijden...

Zo zegt Nico ter Linden[[2]](#footnote-2) het: “Het bouwwerk van de gemeente staat rotsvast gegrondvest op de namens allen door Petrus uitgesproken belijdenis dat Jezus de Messias is. Dit bouwwerk kan door geen macht ter wereld worden ontwricht. Het vormt de toegang tot het Koninkrijk van God. … Als gelovige jood vermijdt Matteüs de heilige Godsnaam. Liever dan van het Koninkrijk van God spreekt hij over het Koninkrijk der hemelen. **Petrus ontvangt dus geen aanstelling als portier van de hemel, hij ontvangt de sleutels van de messiaanse gemeente. Het is aan ‘de twaalf’ om uit te spreken wat in de messiaanse leer en in het messiaanse leven bindend is en wat niet**. Dat deze opdracht niet alleen aan Petrus persoonlijk wordt gegeven maar in hem aan alle leerlingen, wordt ten overvloede bevestigd door de rede die Matteüs ons aanstonds in zijn evangelie zal laten horen.” *(bedoeld wordt: ‘Het onderricht aan de leerlingen’, dat begint in Matteüs, hoofdstuk 18.)*

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

1. Iedere volgeling van Jezus, iedere christen, is geroepen om ‘plaatsbekleder van Christus’ te zijn - dat is: om te getuigen van Gods aanwezigheid in de Kerk en in de geschiedenis. Hoe beleven wij deze roeping persoonlijk? Wat staat ons te doen om deze opdracht waar te maken?
2. De Kerk is van Christus – ze is dus geen privé-organisatie van de kerkelijke ambtsdragers en gewijden alleen. Hoe nemen wij vandaag onze mede-verantwoordelijkheid op, opdat die Kerk in elk nieuw moment van de geschiedenis waarachtig de Kerk van Christus zou zijn?
3. In welke mate hebben we tot nu toe onze verantwoordelijkheid opgenomen (die ons toevertrouwd werd door het mee in handen krijgen van de ‘sleutels’) om te waken over en bij te dragen tot de goede, bevrijdende evangelische interpretatie van de Schriften en tot het bepalen van wat in de huidige kerkgemeenschap bindend is en wat niet? Welke ervaring hadden we daarbij? Hoe kunnen we elkaar daarin stimuleren en versterken?

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 21e Zondag door het jaar-A, 27 augustus 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 195-200. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nico ter Linden, Het verhaal gaat - 2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs. Uitgeverij Balans, 1998 (12de druk, 2003), Amsterdam, p. 241. [↑](#footnote-ref-2)