**Zesentwintigste Zondag door het jaar – C 25 september 2022**

**Evangelie: Lucas 16, 19-31**

De enige persoon die in de parabels van Jezus met name genoemd wordt is Lazarus, een mens die ons wordt gepresenteerd als een hoopje miserie, ziek, met honger en dorst, en die totaal genegeerd wordt door zijn rijke buurman. En **het is zeer merkwaardig dat de katholieke traditie** bij het zingen van het ‘In Paradisum’ in de afscheidsliturgie voor overledenen uitgerekend **deze Lazarus ten tonele voert als diegene die ons samen met de martelaren zal opwachten en ontvangen aan de overkant van het leven. Daarmee wil gezegd zijn** **dat de armen en de martelaren (die meestal vermoord werden omdat ze opkwamen ter verdediging van de armen) de ingangspoort zijn waarlangs we allemaal moeten passeren om ons uiteindelijk heil te kunnen bereiken.**

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

1. **Iets over de ongevoeligheid voor het lijden van andere mensen.**

*"Dit is de meest ernstige zonde die er bestaat: die van de ongevoeligheid. En, broeders en zusters, ik zeg dit hier niet alleen met betrekking tot degenen die in grote rijkdom leven, ik zeg het ook over ons allen: dat, wanneer wij iets te eten hebben, al was het maar een ijsje, een kruimel, een maïskoek… - wij ons misschien ongevoelig maken tegenover de armen die zelfs dat kleine beetje niet ter beschikking hebben. Waarom zouden wij niet, zoals de profeten vragen, zelfs onze armoede delen? Zij zeggen: ‘God heeft een verbond gesloten met dit volk - jullie zullen Mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn…’ – ja, maar dat kan alleen waar worden op voorwaarde dat jullie allen zich zouden voelen als Gods volk, als broeders en zusters van elkaar."*

**De parabel uit het evangelie van vandaag is meer dan duidelijk, en schetst een eenvoudig maar glashelder beeld van de gang van zaken in onze wereld, tot op vandaag.** De kleine groep van rijke families in de wereld is totaal ongevoelig voor het lijden van de grote meerderheid van de wereldbevolking. Dat zien we in zo goed als alle stadia van de geschiedenis en bij alle volkeren gebeuren. De rijken leven op hun eiland van (ongehoorde en ongeziene) extravagante luxe, totaal blind en doof tegenover de miserie van zoveel verarmde mensen relatief dicht bij hen. **Mgr. Romero klaagt hen aan omwille van die gruwelijke onverschilligheid.** Het is wel merkwaardig dat we op vandaag vanuit de Kerk(en) die aanklacht zo weinig horen.

Maar de aartsbisschop zegt er tevens bij dat “*dit niet alleen gaat over degenen die in grote rijkdom leven”*, maar “*ook over ons allen”,* ook over de gewone en de arme mensen. **De fundamentele gevoeligheid voor het lijden van andere mensen ligt nochtans in de kern van ons christen-zijn. Concrete solidariteit is daar een noodzakelijk antwoord op.** En zoals altijd mogen we de termen ‘armen’ en ‘lijden’ hier verstaan in de ruime zin van het woord. Het gaat over alle vormen van armoede en van lijden, over alle vormen van uitsluiting, over elk slachtoffer van die zo algemene ‘ongevoeligheid’. Zoveel mensen worden genegeerd bij het zoeken naar een woning of naar werk. Zoveel mensen staan er moederziel alleen voor zoals bijvoorbeeld de mensen in detentie die 23 uren per dag in hun cel gebukt gaan onder het gewicht van de schuld die ze meedragen en het lijden dat ze anderen hebben aangedaan. Zoveel mensen die alleen verblijven op hun kamertje in de woonzorgcentra. Zoveel mensen zonder papieren die ronddolen of ondergedoken leven in onze maatschappij. Zovelen die bij ons hun toevlucht zoeken omdat er in hun land van oorsprong geen leven voor hen te vinden is (omwille van honger, oorlog,…). Zoveel slachtoffers van barbaars bendegeweld (in Centraal-Amerika bv.), van oorlogen (die op de koop toe gevoerd worden met wapens die in westerse landen geproduceerd worden en zo voor deze landen een bron zijn van extra rijkdom), van seksueel en familiaal geweld. Zovelen die uitgesloten worden omwille van ras, godsdienst, gender, ideologie, politiek standpunt,… Zovelen die in het Zuiden aan de onderkant staan van de productieketen en in bizarre omstandigheden moeten werken om net niet dood te gaan van de honger. Deze lijst van ‘slachtoffers van de ongevoeligheid’ is waarachtig heel lang…

1. **Iets over de ongevoeligheid voor God*.***

*“Als mijn leven ‘theocentrisch’ zou georiënteerd zijn, zodat God echt in het centrum van mijn leven staat en ik mijn relaties met de naasten vanuit God zou afleiden, als ik vanuit Hem zou afleiden hoe ik de dingen die Hij geschapen heeft moet gebruiken; en als ik van God het centrum zou maken dat mijn ethiek verheldert* *en oriënteert… - dan zou ik moreel perfect zijn, eerlijk en oprecht; ik zou geen leugens vertellen, ik zou het nieuws niet verdraaien, ik zou niet lasteren omdat ik weet dat God mij ter verantwoording zal roepen…* ***Het is vanuit God dat alles vertrekt, en het is vanuit dit gegeven dat Paulus de bekende richtlijn voor het christelijk leven afleidt******: ‘Beoefen rechtvaardigheid, godsdienst, geloof, liefde, geduld, zachtmoedigheid. Vecht de goede strijd van het geloof…’"***

We komen uit tijden waarin niet-christelijke godsbeelden het leven van vele generaties gedomineerd hebben, ook in landen waar het christendom wortel had geschoten. Het waren in feite bepaalde godsbeelden uit het Eerste Testament en restanten uit vóórchristelijke culturen die domineerden. Het fameuze kadertje met de driehoek en het grote oog erin en de tekst ‘God ziet u’ er omheen, was daar een uitdrukking van: Pas op, gedraag je goed, want God ziet alles. En gedraag je je niet goed, dan zal je gestraft worden. Heel wat bijna magische rituelen moesten ervoor zorgen dat de natuurkrachten ons niet zouden overweldigen. **De evangelische teksten en parabels over ‘het laatste oordeel’ zijn al evenzeer een waarschuwing “*dat God ons ter verantwoording zal roepen”,* en ze bieden ons daarenboven ook nog de maatstaven aan voor dat oordeel.** Maar ondanks dat alles: wanneer we de geschiedenis van het westers christendom (dat via de kolonisatie ook naar andere continenten werd overgezet) bekijken, moeten we ons toch de vraag stellen of dergelijke ‘bedreigingen’ of ‘waarschuwingen’ ooit enige invloed gehad hebben op het gedrag en de levenswijze van de meerderheid der gedoopte mensen.

**Mgr. Romero spreekt hier over ‘de ongevoeligheid tegenover God’, en hij doet een sterke oproep om meer ‘theocentrisch’ te leven**. Dat wil dan niet zeggen dat wij die oude beelden van de dreigende en straffende God opnieuw in ere zouden moeten herstellen**.** We willen zijn waarschuwing dat we ter verantwoording zullen geroepen worden veeleer verstaan als **een uitnodiging om te kijken en te luisteren naar de barmhartige en algoede God die verlangt dat ook wij zouden leven in diezelfde ‘goddelijke’ geest. In de mate dat we onze ‘gevoeligheid’ voor die God van Jezus, voor Zijn en onze Vader, intenser kunnen beleven, zullen we zelf ook meer barmhartige mensen worden, en waarachtige getuigen zijn van Zijn Rijk.** De ‘tien geboden’ van weleer (ja, wie kent ze nog?) zijn meer bedoeld als wegwijzers om de weg niet kwijt te geraken midden de woestijn van de geschiedenis, dan dat ze maatregelen zouden zijn die ons opgelegd werden door een straffende en bedreigende God. De woorden van de God die zich helemaal liet kennen in Jezus, in Zijn leven, Zijn keuzes, Zijn doen en laten, Zijn spreken en zwijgen, zijn noch min noch meer een uitnodiging voor elk van ons om diep gelukkig te zijn. **Mocht die God een centrale plaats in ons leven krijgen, dan gaan we als vanzelf ethisch goed handelen**, “…*ik zou perfect moreel zijn,* *eerlijk en oprecht; ik zou geen leugens vertellen, ik zou het nieuws niet verdraaien, ik zou niet lasteren…”* **Vanuit die gevoeligheid voor de God van Jezus zullen we dan maar al te graag God eer brengen door “*rechtvaardigheid te beoefenen”* en dankbaar te leven in *“geloof, liefde, geduld, zachtmoedigheid.”***

Mgr. Romero heeft zo dikwijls opgeroepen om afstand te nemen van de valse goden, van de idolen, van godsbeelden die alleen maar bloedoffers wensen (als gevolg van oorlog, geweld, uitsluiting, honger, miserie,…) **Vandaag vraagt hij ons opnieuw om meer gevoelig te worden voor de God die zich liet kennen en ontmoeten in Jezus van Nazareth, en via Hem ook in het gelaat van alle ‘gekwetste en kwetsbare’ mensen rondom ons, dichtbij en veraf.**

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

1. Hoe staat het met onze (on-)gevoeligheid tegenover zoveel ‘miserie’ in de wereld? Waar wordt die (on-)gevoeligheid het meest zichtbaar en tastbaar?
2. Aan welke idolen zijn wij (extreem) gevoelig en welke lopen we achterna? Voor welke idolen gaan we door het vuur? Hoe zien we dat gebeuren in onze dagdagelijkse keuzes?
3. Hoe staat het met onze gevoeligheid tegenover de God van Jezus, en hoe, waar en wanneer wordt die intens beleefd?

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 26° Zondag door het jaar - C, 25 september 1977. [↑](#footnote-ref-1)