**Zevenentwintigste Zondag door het jaar – C 2 oktober 2022**

**Evangelie: Lucas 17, 5-10**

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

1. *"Geloof is een gave van God, en dit geschenk wordt nooit geweigerd aan hen die er om vragen. Bovendien is het een hulp die je verzoek altijd lange tijd vóór is. Voordat je er om vraagt, is het geloof al in je hart, en het zit daar te verlangen tot je om dat godsgeschenk verzoekt. Broeders en zusters, laten we dus om die gave vragen. Laat het de bede zijn van deze week: Heer, vermeerder ons geloof…**"*

Het blijft een constante vraag is ons leven, als een permanent gebed: ‘Heer, laat ons geloof toch groeien’. Gods gave van het geloof aan iedere mens mag in ons hart ontvangen worden. **We mogen ontvankelijk zijn voor de gelovige dimensie van het leven. Daarom vragen betekent dat wij ons openen voor het mysterie van het leven, van de schepping en de geschiedenis.** Wie zich beperkt tot een laat ons zeggen ‘wetenschappelijke benadering’ van het leven (hoe belangrijk en noodzakelijk die ook is) blijft toch begrensd, omdat het leven veel meer is dan dat, en veel diepere betekenissen heeft. De humane wetenschappen hebben ons al een stap verder gebracht om de complexiteit en de dynamiek van het leven beter te begrijpen en intenser te kunnen beleven. De openheid van het geloof peilt echter nog dieper, naar de goddelijke dimensie in ons leven. **Die mogelijkheid tot ‘peilen in de diepte’ heeft God ons als gave, als bron en als horizon meegegeven in ons hart. Daarom mogen we samen met de leerlingen bidden: ‘Heer vermeerder ons geloof’, opdat we mogen groeien in geloof, opdat we onze hoop mogen versterken, en opdat we echt mogen liefhebben.**

1. *"Geloof houdt niet op met groeien gedurende het leven van een mens. Wie zegt: Ik heb mijn catechese al gekregen bij de eerste communie, en er dan verder niet de minste moeite meer voor doet, zal met een krakkemikkig geloof blijven zitten. Laat het geloof dus groeien, broeders en zusters. Laat het groeien, want in u is de Geest van het doopsel, van het vormsel, en die Geest eist een bestendige groei van uw geloof, wat u zal helpen om ‘de geheimen’ van het leven en de geschiedenis, alsook de onrechtvaardigheden van de heersende orde beter te begrijpen. ...Het is vanuit de diepte van het geloof, en vanuit de plannen die God met de geschiedenis heeft, dat de mens moet meewerken, en die plannen van de Heer niet mag belemmeren."*

**Groeien in geloof blijft een permanente opdracht voor elke gelovige**. Aartsbisschop Romero verwijst naar wie gedoopt werd, zijn of haar eerste communie deed en het vormsel ontving, maar die daar dan is blijven steken. We kunnen ook ruimer kijken. Het is niet omdat iemand bisschop is, priester, pastorale werk(st)er, religieuze, diaken, lekenvoorganger of…, dat hij of zij niet meer hoeft te groeien in geloof. *“Laat het groeien”,* zegt Mgr. Romero tot ons allemaal. **Het geloof dat we ontvingen, dat we ontdekt hebben, dat we beleven en vieren, vraagt altijd om verdere ontplooiing en verdieping. Een steviger geloof geeft meer mogelijkheden om ‘de geheimen’ van het leven en van de geschiedenis, van de actualiteit te begrijpen, het onrecht te zien en het met naam te durven benoemen**. Een steviger geloof behoedt ons ook voor het gevaar een obstakel of belemmering van Gods droom te worden. Een verstard geloof wordt gemakkelijk slachtoffer van de verschillende idolatrieën die zo dikwijls door Mgr. Romero zijn aangeklaagd (macht, rijkdom,...). Een gestagneerd geloof glijdt vlug af naar ontworteling en verrotting, en het kan daarnaast ook makkelijk leiden tot religieuze onverdraagzaamheid. *“Laat dus je geloof groeien”,* herhaalt Mgr. Romero, en hij zegt het ook tot ons vandaag.

1. ***"Er is een voortreffelijk werk van de Geest bezig in het hart van ieder mens, van iedere gemeenschap****. Ik wil mij dan ook verheugen, broeders en zusters, en mij haasten om de priesters en de christenen, de religieuzen en de catechisten te feliciteren die* *deze geloofsgemeenschappen vormen:* ***basisgemeenschappen, kleine groepen waar de Bijbel de leidraad is, waar bezinning plaatsvindt en geloof groeit. Hier wordt het geloof volwassen.*** *Het is het geloof van God, dat groeit in de harten van de mensen door de verlichting van de genade en van de Heilige Geest."*

Gelukkig staan we er niet alleen voor. We mogen rekenen op de gemeenschap. Maar jammer genoeg zijn in onze kerken die kleine groepen, die ‘basisgemeenschappen’ soms ver te zoeken.

* **Een eerste fundamenteel niveau van gemeenschapsvorming heeft te maken met ‘een plek om op adem te komen.’** Ik herneem hier dankbaar wat Geert Dedecker hierover schreef twee maanden geleden: “Er is in de wereld grote behoefte aan een plek waar mensen op adem kunnen komen, waar datgene wat hen bezighoudt in alle vrijheid gezegd kan worden, als ze dat willen. Waar zij elkaar aanspreken en niet alleen maar (laten) toespreken. Een gemeenschap waarin samen verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het geheel; waar men samen denkt, plant en beslissingen neemt. Een plek waar men zich niet neerlegt bij ‘zo is het nu eenmaal’. Een plek waar het zoeken naar geluk en naar God vorm krijgt en blijkt uit de omgang met elkaar en met de wereld rondom. Een plek waar je je vrij kunt voelen, waar je mag zijn wie je bent. Een plek waar je kunt ontvangen en geven, en waar je samen in actie en in verzet kunt komen. Waar het brood van elke dag gebroken en gedeeld wordt, zonder berekening en zonder dat men uit is op eigen profijt…”
* **Een tweede niveau (dat eigenlijk niet kan zonder het eerste) wordt door Mgr. Romero verwoord als: “*de geloofsgemeenschappen die nu al gevormd zijn, basisgemeenschappen, kleine groepen waar de bijbel de leidraad is, waar bezinning plaatsvindt en geloof groeit.*** *Hier wordt het geloof volwassen. Het is het geloof van God, dat groeit in de harten van de mensen door de verlichting van de genade en van de Heilige Geest.”* We staan er gelukkig niet alleen voor om ons gelovig zoeken en onze antwoorden te laten groeien. **Het gaat om een permanent volwassen worden. Het is een zaak van permanent doorgroeien, uitdiepen, verruimen, openbreken,… Actief verbonden zijn met en geworteld zijn in zo’n gemeenschap geeft altijd opnieuw nieuwe inspiratie, zorgt voor bevraging en uitdaging.** De Bijbel speelt daarin een fundamentele rol omdat dat Boek precies een samenvatting is van een eeuwenlang proces van zoeken om te groeien in geloof, om te strijden tegen afgoderij (die we ook geregeld tegenkomen in Bijbelse verhalen). **De gemeenschap is de leerschool van het geloof.** Vandaag mogen we ons ook laten oriënteren door de leidraad van Mgr. Romero. Tussen zijn leven en boodschap en de verhalen uit de Bijbel loopt een dynamische stroom van licht en verlichting over en weer. Zijn recente officiële heiligverklaring is daar alleen maar de officiële bevestiging van. **In een gelovige gemeenschap kan de Geest zijn/ haar werk doen. We mogen een leven lang groeien, ook in ons geloof.**

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

1. Hoe ervaren wij de vraag en het gebed: “Heer, vermeerder mijn geloof”? Bidden wij het als ons nederig gebed? Wat betekent het concreet voor ons van dit gebed te bidden en dat te blijven doen?
2. Hoe is ons geloof mogen groeien doorheen de jaren? Wat betekende ‘geloven’, ‘Jezus volgen’,… tijdens de verschillende fasen van ons leven? Vinden we het in de huidige fase van ons leven nog nodig te blijven groeien? Wat houdt ons daarin tegen of wat bemoedigt ons?
3. Kunnen we rekenen op een gemeenschap die zo’n open en dragende plek is als hierboven beschreven (‘een plek om op adem te komen’), waar de Bijbel (en misschien ook Mgr. Romero of andere duidelijke geloofsgetuigen) onze leidraad kunnen zijn? Wat is er moeilijk in onze gemeenschap? Hoe kunnen we die gemeenschap versterken om samen te groeien in geloof?

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 27° Zondag door het jaar- C, 2 oktober 1977. [↑](#footnote-ref-1)