**Vierde Zondag in de Veertigdagentijd – C 27 maart 2022**

**Evangelie: Lucas 15, 1-3.11-32**

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero vanuit de evangelietekst van deze zondag?**

*1. "In plaats van te preken vandaag, zou ik er liever de voorkeur aan geven een tijd in stilte neer te gaan zitten en te bedenken dat deze bladzijden uit het evangelie van vandaag ons eigen individuele verhaal weerspiegelen. Ieder van jullie kan, net zoals ik, in de gelijkenis van de verloren zoon zijn of haar eigen verhaal herkennen.”*

*2.* “*Lees die parabel nog maar eens opnieuw, en denk er eens over na: hoe vaak hebben wij in ons leven niet de dwaasheid ervaren van God te hebben verlaten; de illusie gekoesterd van het geluk te willen vinden ver weg van de Vader. En dat misschien terwijl we geld hebben, terwijl we gezond zijn, terwijl onze vrienden van ons profiteren en ons van alles aanbieden… Maar wanneer dit allemaal voorbij is, wanneer we beseffen dat we alleen maar afgoden aan het aanbidden waren en we in een ruw ontwaken plotseling met de werkelijkheid geconfronteerd worden: hoe dwaas voelt een mens zich dan niet!”*

*3. "Er is niets dat verzoening meer tegenwerkt dan de hoogmoed. Het gaat dan over zij die menen zuiver en rein te zijn, die menen het recht te hebben met de vinger naar anderen te wijzen als waren zij de oorzaak van alle onrecht, en die niet in staat zijn naar binnen te kijken en naar zichzelf, om te beseffen dat ook zij een rol hebben gespeeld in de puinhoop die in het land is aangericht."*

**Monseigneur Romero nodigt ons in een eerste oproep uit om het evangelie van vandaag te lezen als een verhaal dat onze eigen geschiedenis vertelt. Hij zegt zelfs dat het beter zou zijn niet te preken vandaag, maar te gaan zitten en na te denken.** Deze persoonlijke uitnodiging kan ook een uitnodiging zijn voor onze familie en onze gemeenschap. In de vieringen van onze oecumenische beweging van Kerkelijke Basisgemeenschappen in Mejicanos, El Salvador, was de eerste stap na de lezing van het evangelie altijd precies deze. Na het lezen van het evangelie volgde niet de preek van degene die voorging, maar wel de bezinning in kleine groepjes van vier à vijf personen, vanuit vragen als: Hoe herkennen wij onszelf in deze tekst? Wat onthult hij over ons? Waartoe roept Jezus ons op? Degene die voorging, pikte dan op wat hij of zij in een groep had gehoord, plaatste het in een bredere context, en nodigde ons uit om dit Woord van Jezus serieus te nemen. **Onze eucharistievieringen en gebedsvieringen zouden veel meer participatief kunnen zijn. Het is immers zo dat de Geest van de Heer ons allen verlicht (en niet alleen de voorganger of predikant van dienst).** **Niet zelden hebben wij gezien dat de bijdrage en de reflectie van de nederigste en meest arme mensen in dat gebeuren het duidelijkst en het meest uitdagend waren. Wie preekt moet eerst veel luisteren en veel leren...**

Monseigneur Romero past deze belangrijke tip om goed te leren luisteren naar het evangelie en er levensnabij over te preken, vervolgens toe om duidelijk te maken hoe wij ons eigen leven kunnen herkennen in de gelijkenis van de verloren zoon. Zolang wij gezondheid en welzijn bezitten, zolang we over voldoende middelen (ook geld) beschikken, zolang we in bepaalde ‘vriendenrelaties’ nuttig zijn en goed functioneren, zolang we kunnen reizen en uitgaan (ons weer kunnen uitleven in het ‘Rijk van de Vrijheid’ lijkt tijdens en na de pandemie een van de hoogste verwachtingen te zijn), zolang… is het best mogelijk *“het geluk te vinden ver weg van de Vader*”. Mijn moeder had de oorlog meegemaakt, en toen ze zag hoe het aantal kerkgangers in het dorp waar ze woonde zo onvoorstelbaar vlug achteruitging, zei ze eens heel verdrietig: “Mocht het nog eens oorlog worden, je zou zien hoe snel de kerk terug vol zou lopen…” Monseigneur Romero zegt: **“*Wanneer dat allemaal voorbij is”,* wanneer al die zaken (om wat voor reden dan ook) in mekaar stuiken, wanneer onze dromen stuk vliegen tegen de realiteit - dan staan we daar… eigenlijk helemaal alleen en verloren. Sommigen onder ons zullen dan beseffen – zoals Mgr. Romero zegt – dat we *“alleen maar afgoden aan het aanbidden waren“* en ze zullen inzien *“hoe dwaas”* ze toch geweest zijn*.* Voor anderen onder ons is het misschien nog pijnlijker te ontdekken hoe ze door dat spoor te volgen in een totale leegte terecht gekomen zijn, waar zelfs geen herinnering meer is of geen weten van ‘de Vader’...**

Bij dit laatste moeten we vanuit de Kerk toch heel diepgaande vragen durven stellen over hoe wij (dat zijn de vorige generaties) ‘evangelie’ geweest zijn voor de generaties na ons, en hoe we dat ‘goede nieuws’ dan aan hen verkondigd hebben. Vorig jaar hoorde ik een jonge man van vooraan in de dertig zeggen dat er op ‘Hemelvaart’ een dag verlof is omdat er blijkbaar op die dag wie weet wie de lucht in gevlogen is, recht naar boven. Hij wist inderdaad aan geen kanten waar het met die ‘Hemelvaart’ over ging, ook al had hij zijn lager onderwijs in een katholieke school gevolgd en studeerde hij af aan een universiteit geleid door Salesianen. **Dat vandaag velen zelfs geen herinnering of geen weet meer hebben van ‘de Vader’, is dat niet op de eerste plaats het gevolg van hoe wij in het verleden Kerk geweest zijn?** Ik ben van mening dat het niet volstaat de verantwoordelijkheid voor de hedendaagse onwetendheid over alles wat met geloof, godsdienst en Kerk te maken heeft, bij de Verlichting te leggen, bij de secularisatie, bij de evolutie en de grotere impact van de wetenschap, bij het groeiend bewustzijn van de autonomie van de mensen, enz… Het is nu natuurlijk te laat om ons over het verleden te beklagen, maar **we moeten ons wel heel dringend afvragen hoe we op vandààg Kerk zullen zijn; hoe we op vandààg het evangelie als Vreugde en Hoop voor de mensen kunnen verkondigen, hoe we misschien op de eerste plaats echt als radicale christenen moeten gaan leven** **zodat onze manier van leven vragen zou oproepen als: Waarom leef jij zo? Waarom ben je zo anders..?** Wanneer ons antwoord dan is: omdat we christenen zijn - dàn kan er misschien een dialoog ontstaan en zal wellicht de vlam overslaan.

De jongste zoon in de parabel van het evangelie van vandaag herinnerde zich nog de goedheid van zijn vader. Daarom durfde hij te verhopen dat hij opnieuw een plaats zou krijgen – zij het als ‘dagloner’ – in het huis van de vader. Dit gegeven kan voor velen onder ons vandaag bemoedigend zijn. **De idolen zijn op vandaag misschien nog veel aantrekkelijker en invloedrijker, meer opdringerig, en feller verblindend dan vroeger. Maar wanneer het dan plots ‘donker’ wordt in ons leven, mogen we beseffen hoe dwaas we geweest zijn en mogen we putten uit het verleden van ons hart en er op vertrouwen dat ‘de Vader’ ons met open armen zal ontvangen. Een nieuw begin is mogelijk – altijd en onvoorwaardelijk.** Velen onder ons zullen dat ook al wel ervaren hebben, en het kan ons alleen maar heel dankbaar stemmen.

**Als derde gedachte bij deze parabel vermeldt Monseigneur Romero het feit dat het onze ‘hoogmoed’ is die de verzoening tegenwerkt en onmogelijk maakt.** Hoogmoed, ‘egolatrie’ (dat is: de cultus of aanbidding van zichzelf), jezelf beschouwen als het centrum van de wereld, ik die altijd maar op het podium moet staan en er zo graag mee uitpak (o.a. via Facebook en andere sociale communicatiemedia), ik die mijn eigen kwetsuren altijd maar wegstop en angstvallig voor een ander verberg; mijn ‘schijnheiligheid’ kortom... Inderdaad, **wanneer ik niet kan erkennen dat er ook één en ander fout gegaan is in mijn leven, wanneer ik mijn zwakke kanten niet kan (h)erkennen, dan valt er in de grote crisissituatie van ellende en verlatenheid niet veel te verhopen, en dan zullen genezing en verzoening toch wel heel moeilijk zijn. De nodige zelfkennis en nederigheid kunnen ons alvast heel erg helpen om gelukkig te zijn.**

Monseigneur Romero kijkt doorheen deze (lees)bril ook naar het politieke steekspel dat zich in het land afspeelt. **Deze kijk is overigens nog altijd heel actueel, zeker in El Salvador. Wie hoogmoedig is, beschuldigt snel de anderen van alle onheil in het land.** Wie de eigen fouten en verantwoordelijkheid, wie zijn eigen aandeel in het lijden en de frustratie van de meerderheid van het volk niet wil (h)erkennen, heeft geen enkel recht om anderen te beschuldigen. Dat te doen is waarlijk té eenvoudig. Wanneer politieke partijen verkiezingen verliezen, vergeten ze al vlug hun eigen beperkingen en de fouten die ze in het verleden maakten, en ze beschuldigen de nieuwe regering er meteen van dat ze dé problemen van het land (in een minimum tijd dan nog) niet oplossen. En omgekeerd: de winnende partij schuift gemakshalve alle openstaande schuld en alle falen uit het verleden af op de vorige regeringen, en heeft geen oog voor de indertijd (toch ook) gedane stappen en de gemaakte vooruitgang, terwijl ze haar ogen dichtdoet voor haar eigen tekortkomen en de zelf begane vergissingen. Daaruit bestaat het grote probleem van ‘hoogmoedige’ politici die er alleen maar op uit zijn om aan beide kanten een aantal sectoren van de bevolking voor zich te winnen.

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

1. Welke ervaring hebben we bij het lezen van verhalen uit het evangelie? Herkennen we ons daarin? Durven we het aan om de naam van een daarin genoemd personage te vervangen door onze eigen naam? Wat betekent vanuit deze herkenning en deze identificatie daarbij dan de ontmoeting met Jezus?
2. Hebben we het al meegemaakt dat onze verwachtingen naar het leven toe niet lopen zoals we hoopten, of dat ze in stukken vielen? Hebben we het al meegemaakt in een situatie terecht te zijn gekomen die alles overhoop gooit? Waar hebben we dan opnieuw krachten gevonden? Waren er mensen die ons niet lieten vallen? Mochten we in dat alles iets vermoeden van die ‘goede Vader’ uit het evangelie van vandaag?
3. Er is ‘hoogmoed’, en daar tegenover staat ‘nederigheid’. Wat zeggen die begrippen, die houdingen, die levensstijlen ons? Op welke momenten en op welke manier spelen ze een rol in ons leven? Wat mogen we leren uit deze ervaringen?

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. 1 Homilie tijdens de eucharistieviering van de Vierde Zondag in de Veertigdagentijd-C – 16 maart 1980. [↑](#footnote-ref-1)