**Negentiende Zondag door het jaar – C 7 augustus 2022**

**Evangelie: Lucas 12, 32-48**

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

1. *“’Vrees niet, kleine kudde’, zegt Christus tot zijn volk. ‘Want al lijken jullie zonder veel betekenis, kleine mensjes, aan jullie heeft Hij het Koninkrijk gegeven. Jullie zijn Abraham, jullie zijn Mozes, jullie zijn het nieuwe Israël… Jullie dragen het lied van de overwinning in jullie hart als bron en teken van leven en vrijheid. Ook al zijn jullie verdrukt, ook al lijden jullie onder de hoon van anderen en de onbeschoftheid van de machtigen, toch gaan jullie samen met God.’”*

Wie vertrouwd is met de Bijbelse figuren en de dynamiek van Abraham, Mozes en het nieuwe Israël, begrijpt dat Mgr. Romero hier baanbrekende taal spreekt. Hij zegt tot de armen (en tot wie met hen solidair zijn) - want zij waren zijn toehoorders - , dat zij geroepen worden met de enorme opdracht om vandaag Abraham, Mozes en het nieuwe Israël te zijn. **Wegtrekken uit de onmenselijke levenssituatie op zoek naar toekomst, het volk bevrijden van uitbuiting en onderdrukking, en dan een heel nieuw volk gaan vormen, gebouwd op gerechtigheid en broederschap. Daar gaat het om**. Daartoe is het volk zelf geroepen, om die tocht te gaan samen met God. Mgr. Romero weet dat in het hart van de armen (de gekwetste mensen) de vrijheid roept en de hoop trilt. Hij weet dat zij “*dragers zijn van het lied van de overwinning*”. Zij zijn geroepen om “samen *met God te gaan*”. Zij (en dus ook wij) zijn diegenen die daartoe uitgenodigd en geroepen worden. Durven wij dat geloven? **Het is God zelf Die tot ons spreekt in de woorden van Mgr. Romero: Jij bent Abraham, jij bent Mozes, jullie zijn Mijn nieuw volk…**

1. *“En zo zal ook het goede, de deugdzaamheid van de mens, niet alleen beloond worden in hemzelf, maar ook in de gelukkige samenleving die op deze aarde het Koninkrijk van God weerspiegelt. Zo roept Christus ons op om te werken aan een meer rechtvaardige en meer milde wereld, waarin we allemaal het gevoel hebben dat we echte kinderen van God zijn, op pelgrimstocht naar het Koninkrijk. ... De Kerk vraagt wel dat wij op vandaag die definitieve wereld waar we op wachten reeds zouden weerspiegelen in onze concrete geschiedenis.”*

Dit is een oproep om te werken aan een wereld waar iedereen het diepe gevoel kan hebben van echt ten volle mens te mogen zijn, beeld van de God-van-Leven, allemaal kinderen van God. Het gaat daarbij om àlle mensen, en niet slechts om enkele minderheden die sowieso alle levenskansen krijgen. **Voor God telt niet alleen het goede dat we individueel kunnen doen en realiseren, maar ook wat we er samen van maken: de samenleving die we opbouwen, de wereld die we organiseren, de planeet die we beschermen als bron van leven.** **Het criterium voor het succes van onze ondernemingen en realisaties zijn niet de mensen of groepen die het nu allemaal al wel goed hebben of die nu reeds in welvaart of in overvloed leven, maar wel al diegenen die steeds weer door de mazen van het net vallen.** Hoe meer mensen niet mee kunnen (of mee mogen), hoe ongezonder onze samenleving is, hoe onrechtvaardiger en hoe barbaarser de wetten zijn en hoe lakser de toepassing is van de wet. Ondertussen hebben we toch al wel geleerd dat het bij dat alles te doen is om één enkele wereld, een globale wereld, en dat we allemaal verbonden zijn met iedereen en afhangen van elkaar.

Dat we steeds meer wapens produceren en dat er steeds meer honger is in de wereld – dat zijn misschien gewoon de beide kanten van eenzelfde samenleving. De machtigen willen absoluut hun macht behouden; ze willen te allen prijze voorkomen dat anderen aan de macht komen en daartoe dienen dan de wapens. De grote economische beleidsmakers zeggen dat er geen geld is om de armoede, de miserie en de honger te bestrijden, maar plots worden er duizenden miljarden Euro’s en Dollars tevoorschijn getoverd om bankiers boven water te houden, om (nog) meer wapens te maken, om meer (al of niet toeristische) ruimtereizen te maken enz. Vandaag zijn er 100 miljoen vluchtelingen die ronddwalen ergens op onze aarde. Maar de noden en problemen situeren zich ook dichterbij. Dat er in België meer dan 150.000 mensen ‘zonder papieren’ zijn die we geen enkel recht toekennen: dat laat zien hoe zwak onze samenleving in feite is. Zo kunnen we heel veel voorbeelden geven van de structurele zwakheid van onze maatschappij. Dat zien we maar al te goed, dat kunnen en moeten we zien achter allen die door de mazen van het net glippen, die uit de boot vallen of die we er wetens en willens van af duwen. **Mgr. Romero roept ons op om een andere samenleving op te bouwen, in Gods naam: door heel actief, bewust en prioritair (mee) te werken aan een wereld waarin iedereen het diepe gevoel kan hebben van echt ten volle mens te mogen zijn, beeld van de God-van-Leven, echte kinderen van God.**

1. *“De evangelielezing van deze zondag eindigt op een verschrikkelijke manier: wie* *meer en grotere verantwoordelijkheden heeft gekregen, die zal strenger worden geoordeeld. Dat geldt ook voor hen die meer dan anderen hebben ontvangen en de wereld gelukkig hadden kunnen maken met hun goederen, maar die slechts leefden vanuit hun egoïsme, zoals de dienaar van de nacht die meende dat hij alles wat hij bezat alleen voor zichzelf mocht houden. Ook voor hen zal de dag komen, die hen wakker zal schudden. En zij zullen vroeg of laat oog in oog staan met de Eigenaar van de dingen, de Eigenaar van het volk ook, de Heer van de geschiedenis…"*

**Het Evangelie van Jezus is Blijde Boodschap van Godswege. Op de eerste plaats is het ‘goed nieuws’ voor de armen en voor allen die met hen solidair optrekken en strijden. Jezus zelf komt ons tegemoet vanuit wie honger en dorst heeft, wie geen woning heeft, wie ziek is, wie in de gevangenis verblijft, wie vreemdeling (vluchteling, migrant) is. Hij roept ons op om met hen ten strijde te trekken opdat er ook voor hen een menswaardige plaats kan zijn op deze wereld.** Maar het evangelie is nog radicaler voor wie “*meer en grotere verantwoordelijkheden heeft gekregen”,* voor wie “*meer hebben ontvangen”.* Het gaat daarbij om diegenen die politieke, sociale en kerkelijke verantwoordelijkheid dragen, die gekozen of benoemd werden om die grotere missie te behartigen. Het gaat hier ook over diegenen die meer rijkdom verworven hebben, sommigen van hen in grote overvloed. Het is een schandaal dat enkele mensen zo schatrijk zijn, zwemmend in duizenden miljoenen Euro’s. Het is een schandaal dat er dank zij de coronacrisis zoveel winst gemaakt werd door de farmaceutische industrie. Het is een schandaal dat er dank zij de energiecrisis zoveel extra winst gemaakt werd door de energiebedrijven. **Mgr. Romero zegt, in navolging van Jezus, heel duidelijk dat wie de verantwoordelijkheid en de (economische) middelen heeft “*om de wereld gelukkig te maken”* en dat niet of onvoldoende doet “*en slechts leeft vanuit zijn egoïsme”,* op een bepaald moment van zijn leven toch oog in oog zal komen te staan met God zelf, “*de Heer van de geschiedenis”.*** De ‘wee-uitspraken’ van Jezus (zie o.a. Lc. 6, 20-26) wijzen in die richting, alsook de parabel over het laatste oordeel (Matt. 25, 31-46). Als het dan ook nog christenen zijn die in deze valkuil van macht en rijkdom trappen, zal hun leven nog lichter bevonden worden, ja gewoon waardeloos blijken te zijn. **Het is bij dat alles de moeite waard om te luisteren naar de profeten en te kijken naar hun voorbeelden.**

In El Salvador verklaarde in 1980 de toenmalige Minister van Landbouw (Enrique Alvarez Córdoba): “We gaan onszelf onteigenen”. Hij was grootgrondbezitter en zijn grote eigendom was een van de eerste die onteigend werd in de landhervorming. Er werd een coöperatieve gevormd met de landarbeiders. Enkele maanden later stapte hij uit de regering en sloot zich aan bij het Democratisch Revolutionair Front. En eind november 1980 werd hij vermoord samen met andere leiders van het Front. **Overal ter wereld zijn er voorbeelden van dergelijke profetische initiatieven van rijken en machtigen die resoluut breken met hun verleden en aan de kant van de armen gaan staan.**

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

1. Hoe kunnen mensen rondom ons zien dat wij echt antwoord geven op onze goddelijke roeping om op vandaag ‘Abraham, Mozes’ te zijn, bouwers van een ‘Nieuw Volk’ waarin gerechtigheid de boventoon voert?
2. Wat doe ik, wat doen wij om er toe bij te dragen dat meer mensen echt het gevoel hebben er te mogen bij horen; dat meer mensen een waardige plaats krijgen; dat meer mensen gedragen mogen worden door mildheid en hoop?
3. Wij (die deze bedenkingen lezen) bezitten waarschijnlijk geen grote macht, noch grote rijkdom. Maar toch hebben ook wij allemaal iets te leren van het getuigenis van arme christenen: “Er zijn altijd families die armer zijn dan de onze, en daarom delen we wat we hebben…” Hoe doen wij dat vandaag, hoe brengen we deze belangrijke profetische uitspraak (in dit geval van Santiago - een arme uit de Basisgemeenschappen van El Salvador) in de praktijk?

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 19de Zondag door het jaar - C, 7 augustus 1977. [↑](#footnote-ref-1)