**Zesde zondag door het jaar – C 13 februari 2022**

**Evangelie: Lucas 6, 17.20-26**

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

*1. "Naast de vier zaligsprekingen die de evangelist Lucas in het evangelie van deze zondag door Jezus laat uitspreken, en In tegenstelling daarmee, vertelt hij hoe Jezus in de vier daarop volgende ‘wee-uitspraken’ het feit aan de kaak stelt dat er arme mensen zijn, dat er mensen zijn die honger lijden, dat er mensen zijn die lijden… En Hij vraagt zich af waarom dat zo is. Zij die volgens de zaligsprekingen gezegend zijn omdat zij lijden, huilen, honger hebben… hoe komt het dat zij bestaan? Het evangelie van vandaag is meer dan scherp wanneer het de oorzaken van het lijden aanwijst."*

*2. "Een Kerk die zich niet* *met de armen verenigt door, vanuit de armen en samen met hen, het onrecht dat hun wordt aangedaan aan de kaak te stellen, is niet de ware Kerk van Jezus Christus."*

*3. "In het evangelie van vandaag wordt deze uitdagende stellingname nog extra beklemtoond, wanneer Jezus ons tenslotte uitnodigt niet bang te zijn voor vervolging. Want, geloof het, broeders en zusters**, wie zich inzet voor de armen moet hetzelfde lot ondergaan als de armen."*

Is het niet zo, en lijkt het niet vanzelfsprekend dat predikanten in onze kerken vandaag veel gemakkelijker zullen (s)preken over de vier zaligsprekingen in het evangelie, dan over de vier ’wee-uitspraken’ die er op volgen? Ook al blijven de zaligsprekingen een enorme spirituele opdracht tot ons richten, **de wee-uitspraken** zijn al even belangrijk, want zij **formuleren een fundamentele bevraging van de rijke(re) wereld, en van de mensen (zoals de meesten onder ons in het Westen) die meer bezitten dan wat echt nodig is om zinvol te kunnen leven.** Mgr. Romero zegt in zijn commentaar dat het evangelie hier vlijmscherp de oorzaken aangeeft van het lijden van heel veel mensen. De zaligsprekingen vertrekken bij dat lijden: armoede, honger, gehaat en beschimpt worden, je naam door het slijk gehaald zien worden omwille van je keuze voor het evangelie… Maar **de oorzaken van dat alles liggen uitgedrukt in de wee-uitspraken die er op volgen**: rijkdom, overvloed/verzadigd zijn, lachen (misschien in de zin van extreem plezier beleven aan je eigen rijkdom en overvloed), en de manier waarop machthebbers en hun omgeving (‘de wereld’) je maar al te graag op een piëdestal gaan zetten omdat dit in hun (markt)kraam past en hun belangen dient.

**Ondertussen worden we er ons toch stilaan meer van bewust dat onze rijkdom en overvloed alleen maar mogelijk zijn dank zij een economische wereldstructuur die gebaseerd is op de armoede en miserie van de grote meerderheid van de mensheid.** Wij hier in het Westen leven nog altijd van de erfenis van het verschrikkelijk kolonialisme. De formele slavernij hebben we wettelijk afgeschaft, maar de feitelijke slavernij blijft meer dan ooit bestaan. Onze industrie bestaat en groeit in de eerste plaats en bijna uitsluitend daar waar er (grote en vooral extreem grote) winsten kunnen gemaakt worden voor de eigenaars en aandeelhouders, maar ze is er helemaal niet op gericht om te voorzien in de basisbehoeften van de hele mensheid. De verschrikkelijke winsten die de farmaceutische industrie op dit moment genereert bij de productie van de vaccins tegen corona is daar een perfect voorbeeld van. De politici van de rijke(re) wereld willen de spelregels bij het toekennen van de eigendomsrechten voor de Covid-19-patenten niet veranderen: de winst van de grote industrie is belangrijker dan de dringende nood die de grote meerderheid van de bevolking op onze aarde aan deze middelen heeft**. In de westerse wereld en in de rijkere bevolkingsklassen elders willen we geen verbanden leggen tussen enerzijds onze rijkdom en overvloed, en anderzijds de armoede en miserie van de grote meerderheid in andere continenten of in andere sectoren van onze eigen samenleving.** En dààrom “lachen en juichen we”… We letten zelfs niet op de etiketten die in onze kleren genaaid zijn en op het ‘Made in …’-label dat prijkt op de meeste van onze consumptieproducten, terwijl dit ons juist zou kunnen herinneren aan de slavenarbeid van miljoenen arbeiders aan de andere kant van de wereld. **Durven we op die manier luisteren naar en ons laten bevragen door de ‘wee-toespraken’ uit het evangelie van vandaag?**

In een tweede stuk commentaar bij het evangelie van deze zondag **zet Mgr. Romero** **de Kerk op de enige plaats waar ze moet staan om de Kerk van Christus te kunnen zijn: *“met de armen verenigd door, vanuit de armen en samen met hen, het onrecht dat hun wordt aangedaan aan de kaak te stellen”.***Ook al verwijst het woord ‘armen’, hier naar materiële armoede, naar honger en miserie, we mogen de aanduiding ‘armen’ ook verstaan in de ruime zin van het woord als ‘allen die uitgesloten zijn, allen die lijden, allen die eenzaam zijn, allen die op de vlucht moeten,…’ **De Kerk moet, volgens Mgr. Romero, een verbond aangaan met de armen, hun bondgenoot en medestander zijn, om dan vanuit hun situatie samen met hen het onrecht dat ze ondergaan aan de kaak te stellen, openbaar te maken, ieders verantwoordelijkheid voor die situatie aan te wijzen en mee te strijden opdat er recht zou geschieden.** **Geen enkele mens ter wereld mag op die manier ‘verarmd’ worden. We mogen dat niet dulden.**

We zijn in onze Kerken toch zo vaak prioritair bezig met binnenkerkelijke activiteiten en met de veranderingen die daar gaande zijn, terwijl we heel dikwijls afwezig zijn waar mensen ‘lijden’, dichtbij en veraf. **Van wie zijn wij de stem? Waar gaan we en waar staan we voor? Wiens kruis dragen we mee? Wat zou de allereerste prioriteit moeten zijn in ons kerkelijk doen en laten, als we uitgaan van onze evangelische opdracht?**

In het derde stuk van zijn commentaar heeft Mgr. Romero het over **de gevolgen van die radicale keuze voor de armen: *“Wie zich inzet voor de armen moet hetzelfde lot ondergaan als de armen”.* Er is geen andere weg en geen andere mogelijkheid.** Misschien schrikken we wel van deze uitspraak van Monseigneur Romero. Maar toch hebben we in onze gebedshuizen vooraan een groot kruis geplaatst, en in heel wat huizen van katholieke families is hier of daar nog een (al of niet sober) kruisbeeld aan de muur bevestigd: hét teken toch van de vervolging en van de marteldood die Jezus gestorven is. En wij blijven onszelf hoe dan ook nog altijd Zijn volgelingen noemen. Mgr. Romero wist maar al te goed waarover hij sprak, want iets meer dan een maand na deze preek zou hij zelf vermoord worden omdat hij het kruis van de armen (de uitgebuite, de onderdrukte mensen) mee gedragen had en consequent voor hen was opgekomen. De geschiedenis van de laatste 50 jaren in El Salvador (en in heel wat andere landen) laat duidelijk zien dat “*…wie zich inzet voor de armen hetzelfde lot ondergaat als de armen”.* De lijst van het aantal vermoorde priesters, religieuzen, catechisten, verdedigers van de mensenrechten, en nu de laatste tijd ook van mensen die het opnemen tegen de vernieling van de natuur,… is onoverzienbaar geworden, net zoals het aantal armen in de wereld dat is. Wanneer we het hebben over Latijns-Amerika, dan speelt dat alles zich dan op de koop toe ook nog af in een continent dat zich vanouds ‘christelijk’ noemt. **Natuurlijk klinkt dit vreselijk hard. Maar als wij in een globale wereld waar zoveel verschrikkelijk onrecht gebeurt, met al die vele vormen van uitsluiting zowel dichtbij als veraf, het lot van de armen niet mee willen ondergaan – dat wil zeggen: niet net zoals zij en mee met hen vervolgd willen worden - moeten we dan geen serieuze vragen stellen over ons christen zijn?**

**En toch is dit de weg van het evangelie, de weg die leidt naar de diepe vreugde die Jezus ons wijst: Blijde Boodschap zijn voor de armen, en Gods Rijk van gerechtigheid dichterbij brengen.** “Wees niet bang”, zei Jezus toch ook aan Zijn leerlingen. En dan hang je misschien naast het kruisbeeld (ook) een foto van Mgr. Romero in huis, of een poster van hem. Of je creëert een Romerohuis zoals in de Heilige Oscar Romero Parochie (in Horebeke – Oudenaarde – Zwalm); je geeft aan een pastorale eenheid de naam van Oscar Romero (in Antwerpen-Noord); je richt een nieuwe parochie op zoals in Valle de la Pascua/Venezuela met als patroonheilige ‘San Oscar Arnulfo Romero, bisschop, profeet en martelaar’… Zo zijn er nog heel wat christelijke initiatieven die heel bewust willen aangeven dat ze bereid zijn om te luisteren naar Mgr. Romero en zijn boodschap, met de bedoeling het evangelie vandaag beter te verstaan en als Kerk meer evangelisch te leven en te getuigen. Het zijn grote uitdagingen die op ons wachten, maar ze zijn tegelijkertijd de bron van een grote vreugde, een aanstekelijk vuur dat niemand kan blussen.

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

1. Hoe kunnen we op vandaag de fundamentele oorzaken leren zien van de armoede en de miserie van zoveel mensen (veraf en dichtbij)? Hoe ‘oordelen’ we daarover, hoe verstaan we dat, welke conclusies trekken we uit deze bewustwording? Zijn wij in zekere mate ook niet onrechtstreeks medeverantwoordelijk voor dat alles? En hoe kunnen we elkaar helpen om telkens weer naar dat besef terug te keren, onze visie te verscherpen en onze keuzes te verdiepen?
2. Wat kan ik, wat kunnen wij vandaag doen om het kruis van de ‘armen’ mee te dragen, om hun stem mee te versterken, om samen met hen te strijden voor gerechtigheid en een menswaardig leven? Welke nieuwe stappen kunnen we daartoe zetten?
3. Wat is tot nu toe onze (geloofs)ervaring geweest wanneer we lotgenoot durfden te worden van de armen, en van daaruit op een of andere manier beschuldigd of vervolgd werden omwille van onze keuze voor en ons optrekken samen met hen? Wat leren we daar uit?

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 6de zondag door het jaar-C – 17 februari 1980. [↑](#footnote-ref-1)