**Tweeëntwintigste Zondag door het jaar - A 3 september 2023**

**Evangelie: Matteüs 16, 21-27**

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

Aan zijn homilie van vandaag geeft Mgr. Romero de titel: **‘Het kruis in het leven’.** We citeren hieruit volgende passage:

"*Het kruis dat hier nu ineens op de levensweg van Christus verschijnt, roept als vanzelf de vraag op naar de verdediging en de verantwoording van Zijn missie. Waarom kiest Christus in Godsnaam (!) voor die moeilijke weg? Maar* ***het evangelie laat ons vandaag nadrukkelijk horen dat de missie van Christus en van hen die op die levensweg in Zijn spoor willen stappen, altijd en onvermijdelijk een zaak is van ‘kruis en offer’****. Hoe gemakkelijk ware het geweest om te doen zoals Petrus deed: zeggen dat je Hem wil volgen, en dan – als het er écht op aan komt – op de vlucht slaan zoals veel christenen vandaag de dag dat doen. Het is nu eenmaal gemakkelijker om je te verstoppen op dat moment, en te zeggen: ‘We moeten toch geen conflicten creëren; voorzichtigheid is de beste raadgever, we kunnen maar beter niet te overmoedig zijn en ons wat afzijdig houden…' Maar Christus was die mening niet toegedaan. En Petrus, die hem adviseerde om er toch maar voor te zorgen dat Hij niet in gevaar zou komen, noemt Hij hier zonder terughoudendheid: de ‘Satan’. Hij gebruikt hiervoor letterlijk het woord ‘schandaal’, dat is een woord van Griekse oorsprong dat zoiets als 'hindernis' betekent; het is de struikelsteen die in de weg wordt gelegd voor wie als kleine mens moedig op stap is gegaan. Dat maakt dan de crisis van het leven uit. Zoals het is voor de reiziger die een obstakel op zijn pad tegenkomt: de keuze die dan moet gemaakt worden tussen ingaan op de verleiding om terug te keren ofwel de moed hebben om de hindernis op je weg te overwinnen.* ***Het kruis dat je tegenkomt op je weg is altijd een ‘schandaal’, het lokt altijd crisissen uit*** *(...)*

*Broeders en zusters, we weten niet zeker waar of wanneer, maar vroeg of laat maken we allemaal verschrikkelijke momenten van crisis mee in ons leven, zelfs de Paus maakt dat mee. Laten we ons dus niet verbazen over de diepe geloofscrisis die Petrus hier volgens het evangelie van deze zondag meemaakt. Petrus was bang voor het offer en het kruis; hij wilde Jezus advies geven volgens wat de mensen denken, en niet volgens de gedachten van God.* ***Hoe verschrikkelijk is de druk die op ons weegt, als men ons wil afkeren van wat God wil, opdat we toch maar zouden doen wat de mensen graag willen dat we doen!”***

Mgr. Romero verduidelijkt hier een belangrijke dimensie van ‘het kruis’ dat christenen moeten opnemen en dragen als ze inderdaad de weg van Jezus willen gaan om Hem te volgen: de diep beleefde geloofscrisis die ze dan van daaruit vroeg of laat zullen meemaken. Hij zegt ons dat het licht van het geloven altijd door de duisternis van ‘het niet zeker weten’ bedreigd wordt. Het is misschien omdat onze Kerk geleid wordt door hoofdzakelijk celibataire mannen van oudere leeftijd, of omdat we geregeld geconfronteerd worden met de kerkelijke doctrine en met allerlei precieze richtlijnen voor de liturgie, dat we op de duur gemakkelijk vergeten wie die Jezús toch eigenlijk wel was. Die jonge Jood van een jaar of dertig, die gedurende drie jaren op een extreme manier ‘al weldoende rondging’ en een levende getuige was van Gods barmhartigheid; die leefde in permanente spanning en conflict met de religieuze autoriteiten van zijn tijd, die steeds meer aandrongen bij de Romeinse overheerser om Hem te veroordelen en te executeren. **We mogen niet vergeten dat Hij het is en geen andere, van Wie we getuigen dat Hij verrezen is en lèèft. In Hem geloven en Zijn weg trachten te gaan op vandaag, veroorzaakt altijd spanningen en crisis.** De vreugde van het Evangelie staat niet los van die periodieke crisis die elke gelovige en elke gemeenschap meemaakt. Niet toevallig riep Jezus, opgehangen aan het kruis, in wanhoop en vertwijfeling de fameuze bede uit Psalm 22,2: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Matt. 27,46). Alle ware heiligen getuigen ervan: het liep niet de hele tijd van een leien dakje, toen ik besloten had om Jezus te volgen. **De bekoringen om het op te geven en je ergens veilig te verstoppen; de verleiding om zijwegen in te slaan of op je stappen terug te keren – ze zijn zelden totaal afwezig op de levensweg van een gelovige.**

Er is een overvloed aan hindernissen, aan ‘schandalen’ op de weg, wanneer we kiezen om de Weg van Jezus te gaan. Mgr. Romero vermeldt er vandaag enkele.

Het advies dat Jezus ons bijvoorbeeld geeft: ‘Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’ (Lc. 6,36), botst frontaal met wat de meeste mensen (en ook de meeste christenen trouwens) ‘normaal’ vinden. Dan horen we ons al snel in het oor fluisteren: ‘Wees toch maar voorzichtig; je mag geen conflicten creëren; zoek toch maar zelf geen moeilijkheden; je moet die eisen van het Evangelie toch niet zo letterlijk nemen; trouwens, mag zo’n houding van protest en opstandigheid wel (van de kerkelijke of burgerlijke overheid); je moet daar nu ook niet in overdrijven’, enz… Mgr. Romero zegt daarover: ‘*Hoe verschrikkelijk is de druk die op ons weegt, als men ons wil afkeren van wat God wil, opdat we toch maar zouden doen wat de mensen graag willen dat we doen!”* **We weten natuurlijk wel dat kiezen voor de manier van leven van Jezus - in wie we God zelf ten volle herkennen - , ons op een andere manier doet leven dan de meeste mensen rondom ons. Het gaat bij het volgen van Jezus om het maken van radicaal andere keuzes in ons leven.** Waar steken we tijd en energie in? Wat is prioritair in ons leven en in onze relaties? Hoe gaan we om met geld en bezit? Hoe dragen we verantwoordelijkheid? Hoe zien anderen aan onze manier van leven dat we christenen zijn?

Mgr. Romero verwijst hierbij naar de woorden en de houding van Petrus, waarvan we toch mogen vermoeden dat hij op dat moment al een en ander gezien, gehoord en verstaan had van wat het betekent Jezus te volgen. Maar nu het ‘kruis’ er ook nog bij komt, gaat het voor hem toch te ver. Hij wil Jezus zelf op andere gedachten brengen. “*Petrus was bang voor het offer en het kruis, hij wilde Jezus advies geven volgens wat de mensen denken, en niet volgens de gedachten van God.”* Petrus was in de eerste plaats zelf bang voor de mogelijke gevolgen van zo’n keuze, niet alleen voor Jezus, maar ook voor hemzelf. De reactie van Jezus op dit advies is heel radicaal: hij hoort in Petrus noch min noch meer ‘Satan’ aan het woord. **En juist dat gebeurt telkens weer, wanneer niet alleen de misbruiken van ‘de wereld’ (onrecht, leugen, doodslag, corruptie, haat, wraak,…) maar ook het brave en grijze alledaagse ‘normaal’ van die wereld als een stuk aantrekkelijker aan ons worden voorgesteld dan de weg van Jezus. Ook vandaag is ‘Satan’ duidelijk en heel actief bezig met het voortdurend beïnvloeden en manipuleren van de keuzes die mensen moeten maken op hun levensweg.**

De geloofscrisis wordt nog groter wanneer de stormen opsteken en ons bootje heen en weer geslingerd wordt op de golven van de levenszee. Dan worden we helemaal bang en zien we spoken. De evangelies getuigen ervan dat Petrus (en de andere leerlingen) dit meermaals meegemaakt hebben. Wij die in hun spoor willen lopen, zullen er dus ook niet aan ontsnappen. Wanneer leven-volgens-Jezus botst op harde en onbuigzame structuren, op macht en machtsmisbruik (buiten en binnen de Kerk), op het feit van niet gehoord te worden maar wel te worden geoordeeld, bedreigd of gevangen genomen,… dan wordt de crisis ineens een stuk dieper en fundamenteler. Is dit inderdaad de weg waar het Evangelie van Jezus naartoe leidt? Waarom toch? Zo wordt de druk op ons leven-volgens-Jezus nog groter en weegt het kruis nog zwaarder. Wie kan dan staande blijven?

In de officiële eucharistische gebeden en in het Credo bidden en belijden we telkens weer dat Jezus gestorven is. Er staat te lezen dat Hij ‘de avond voor Zijn sterven brood nam…’, en ‘dat Hij gestorven is onder Pontius Pilatus’... Maar er wordt niet bij gezegd dat die Jezus, Zoon van God, vermoord werd op het kruis. Zelfs in de meest sterke teksten van de liturgie heeft de Kerk op die manier de brutaliteit van het einde van Jezus’ historisch leven voor een stuk afgezwakt. Christologische uitspraken als ‘Hij is gestorven omwille van onze zonden…’ kregen mettertijd veel meer aandacht dan het feit dat Hij op het kruis vermoord werd. De originele aankondiging[[2]](#footnote-2) van Jezus’ verrijzenis stond nochtans niet los van de vaststelling: ’Jullie hebben hem overgeleverd en laten kruisigen’. **Als we ‘barmhartig willen zijn zoals de Vader barmhartig is’, en in de mate we consequent de weg van Jezus willen gaan, zullen we toch altijd en onvermijdelijk met dat kruis geconfronteerd worden.**

Mgr. Romero heeft het zelf allemaal meegemaakt. Ook hem werd aangeraden niet langer het onrecht en het geweld dat hij zag gebeuren openbaar aan te klagen. Hij stond zelfs onder druk om voor een tijd naar het buitenland te vertrekken tot het terug rustiger zou geworden zijn in El Salvador. **Maar voor hem was het duidelijk dat hij zijn volk niet mocht verlaten, en hij was bereid om trouw te blijven aan zijn zending en missie tot in de dood.** We denken hierbij ook aan Mgr. Gerardi in Guatemala, en aan heel wat andere bisschoppen, priesters en religieuzen die voor dezelfde keuze gestaan hebben, maar die door die crisis heen getrokken zijn en trouw zijn gebleven, tot in het martelaarschap toe. Vandaag denken we aan de geloofscrisis die heel wat priesters en religieuzen meemaken in Nicaragua, speciaal aan bisschop Alvarez die nu reeds voor de tweede keer weigerde om het land te verlaten, ook al betekent dat voor hem dat hij moet blijven lijden in de hel van de gevangenis.

Natuurlijk doet zo’n crisis zich voor de meesten onder ons niet in zo’n dramatische vorm voor, en staat ons leven daarbij niet direct op het spel. **Toch staan we onverminderd en telkens weer voor dezelfde vragen: zullen we ons aanpassen aan de normen van ‘de wereld’, of zullen we getuigen van het evangelie vandaag - op persoonlijk vlak, in de familie, in de wijk waar we wonen, op het werk, in onze vrije tijd,..?** Wie zulke keuzes niet ook als een geloofscrisis beleeft, zal heel waarschijnlijk de uitdagingen van het evangelie onvoldoende gehoord hebben. Ofwel zal hij of zij - zoals Petrus - bang zijn, voorzichtig zijn, niet te hard van stapel willen lopen in het leven, het liever rustig aan doen, alle conflicten vermijden…

De ‘Vreugde van het Evangelie’ is wezenlijk verbonden met het opnemen en dragen van het kruis van de geloofscrisis. Misschien kunnen we wel zeggen dat het daarbij gaat om de twee kanten van eenzelfde medaille. Het zijn twee aspecten van het geloven die onmogelijk van elkaar te scheiden zijn.

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

1. Wanneer en hoe hebben we zelf al onze eigen geloofscrisis beleefd? Hoe hebben we dat kruis dan opgenomen en gedragen?
2. Hoe ervaren we op vandaag die spanning tussen enerzijds het beleven van de ‘Vreugde van het Evangelie’, en anderzijds ‘het opnemen en dragen van het kruis’ dat er onvermijdelijk bij hoort?
3. Op welke manier kunnen we elkaar helpen om te midden van die spanning niet ten onder te gaan, en niet in de bekoring te vallen van ‘het op te geven’?

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 22e Zondag door het jaar-A, 3 september 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 214-215. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zie bijvoorbeeld Hand. 2,22-24. [↑](#footnote-ref-2)