**Zeventiende Zondag door het jaar – C 24 juli 2022**

**Evangelie: Lucas 11, 1-13**

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

1. *"Meester, leer ons bidden… - zo vragen de leerlingen vandaag in het evangelie. En Jezus onderwijst hen aldus: Je moet beginnen met te zeggen: ‘Vader’. Dat mooie woord waarmee je je richt tot de Schepper van alle dingen. En vraag Hem dat wij alle mensen als onze broeders en zusters zouden beschouwen en hen ook zo zouden behandelen. En verder moet je ook vragen: Uw Koninkrijk kome. Dat is het hoogste verlangen dat leeft in het hart van de mens. Want wanneer Zijn Koninkrijk op aarde komt, zal er* *meer rechtvaardigheid zijn, meer liefde, meer gelijkheid onder de mensen, en meer broederschap."*

Ik ben altijd gefascineerd geweest door die vraag van de leerlingen aan Jezus: ‘Meester, leer ons bidden…’ Misschien is het mettertijd ook wel mijn meest eerlijke gebed geworden. In kerkelijke kringen denken we zo gemakkelijk en zo vlug dat we toch wel kunnen bidden, dat we het getijdenboek, het brevier, de gebeden in het officiële missaal of andere gebedenboeken,… toch wel bij de hand hebben en voldoende gebruiken. Daarin vinden we zoveel gebedsformules die anderen vóór ons en voor óns geschreven hebben. Natuurlijk kunnen die wel helpen om ons woorden te geven voor Het Onuitsprekelijke, maar het blijven hoe dan ook toch altijd woorden van anderen. **Zou een christen zijn of haar gebed niet steevast moeten beginnen en eindigen met die éne bede: Meester, leer ons bidden..?**

**In dit eerste citaat van Mgr. Romero legt hij duidelijk de link tussen God als Vader benoemen en het erkennen van alle mensen als broeders en zusters, los van de huidskleur, los van de taal en de cultuur, los van godsdienst, van leeftijd, van sociale klasse,…** Uitgerekend wat die link betreft, hebben we in de kerkgeschiedenis niet altijd direct een treffend voorbeeld gegeven, noch tegenover de armen in onze Europese geschiedenis, noch tegenover de ‘originele volkeren’ in Amerika, Afrika en Azië. Het Onze Vader klonk wel al die tijd in onze kerken – vanzelfsprekend - , maar de armen, de ‘anderen’ waren niet de facto onze broeders en zusters. Integendeel: slavernij, doodslag, marteling, uitbuiting,… waren schering en inslag. De rijken zaten vooraan in onze kerken en de armen zaten ‘logischerwijze’ achteraan. Gelukkig waren er wel dikwijls sterke individuele evangelische getuigenissen die ons tot op vandaag kunnen blijven inspireren dat het toch anders kan. **Als we echt God als Vader erkennen, kunnen we niet anders dan alle andere mensen als broers en zussen beschouwen, zowel nabij als veraf.**

Mgr. Romero benadrukt het nogmaals: **Gods Rijk, dat Rijk van de Vader dat komende is, betekent sowieso dat er “*meer rechtvaardigheid zal zijn, meer liefde, meer gelijkheid onder de mensen, en meer broederschap".***

1. *“De Kerk is er om ons te leren bidden. Maar dan gaat het wel over bidden zoals er écht gebeden moet worden – niet over dat afstompende gebed in de zin van: ‘Wees tevreden met jouw lot, leef arm, en dan zal God je in het uur van je dood de hemel geven als beloning…’ Dit is niet waar het christendom voor staat. Daarom heeft men ooit tegen ons christenen gezegd dat we eigenlijk opium gaven aan het volk; en hierin had het communisme gelijk, omdat zij werkten, terwijl de christenen alleen maar aan het bidden waren en verder niets deden. Maar het christendom wint het van het communisme, wanneer het niet alleen werkt als een communist, maar daarbij ook nog hoopt op God, zoals een christen immers doet. Zien jullie het verschil tussen die twee manieren van doen, broeders en zusters?”*

**Hier ontmaskert de aartsbisschop wat hij ‘het afstompend of in slaap wiegend’ gebed noemt, dat soort van sussend bidden om troost vandaag, terwijl armen en lijdende mensen dan verder maar moeten hopen op de vreugde die hun deel zal zijn in het hiernamaals. Hij aarzelt niet om daarbij de kritiek te vermelden dat het christendom op die manier noch min noch meer opium aanbood voor de meerderheid van de mensen, in de vorm van passiviteit, geduld en offergeest,…** Het is duidelijk dat hij ‘het communisme’ hier wat idealiseert, ook al kende hij wel een aantal communistische tijdgenoten die hard werkten om verandering te brengen in de samenleving. Daarop volgend **roept hij ons allen op om niet alleen heel hard te werken aan die omvorming, die transformatie van de maatschappij, maar ons tegelijkertijd ook fundamenteel verbonden te weten met de God van het leven.** Hoe moeilijk de strijd ook is om de wereld te omvormen, met onze ogen en onze hoop gericht op Gods Rijk staan we veel sterker dan ‘de communisten’. En omgekeerd: bidden dat Gods Rijk moge komen wordt pas authentiek als we ook daadwerkelijk kiezen voor de zwakke en gekwetste mensen en strijden voor een maatschappij waar het toch anders kan en moet zijn dan het er tegenwoordig aan toe gaat. **Het Onze Vader bidden zonder daadwerkelijk engagement in de solidaire strijd om gerechtigheid, blijft een pijnstiller met een opiumeffect, omdat het ons het gevoel geeft van verbondenheid te creëren met God, terwijl we ondertussen in de praktijk van het geleefde leven aan de kant blijven staan.**

1. *“Christenen moeten met Christus meewerken, en desnoods met Hem sterven aan het kruis. En ze mogen daarin op vandaag vooral geen stap terug doen, broeders en zusters. Nee, ze moeten verder werken aan een ware vooruitgang die van de Salvadoraanse Kerk, of liever van het aartsbisdom, een Kerk zal blijven maken die werkelijk trouw is aan het Evangelie, een Kerk die weet hoe te werken én te bidden, een Kerk die begrijpt hoe ze mensen kan doen groeien in het besef dat ze bouwers kunnen zijn van een nieuwe wereld, samen met God.”*

**Als christenen hebben we de verantwoordelijkheid om mee te werken aan een Kerk die werkelijk trouw is aan het Evangelie.** Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van bisschoppen en priesters en religieuzen. Mgr. Romero geeft daarbij de indruk dat het best mogelijk is dat de Kerk niet altijd zo trouw is aan het Evangelie. We moeten daar samen over waken**. Op alle niveaus in de Kerk moeten we leren ‘werken én bidden’ en zo bijdragen opdat er meer menswaardigheid zou mogen ontstaan en groeien, meer ‘menselijkheid’, met mensen die zijn als het beeld van God zelf.** Er is zoveel onmenselijkheid in onze wereld, zoveel onrecht en miserie, uitsluiting en armoede, wat maakt dat die nieuwe wereld vaak nog zo veraf kan lijken. Toch mogen we op vandaag geen stap terug doen, zegt Monseigneur Romero. De Kerken werden mettertijd minder relevant voor de politici en voor de rijken van onze landen en van onze regio, dat is een feit. Maar dat neemt onze gedeelde verantwoordelijkheid niet weg. **Als Kerk moeten we er in alle aspecten van de samenleving toe bijdragen dat meer mensen bereid zijn mee te bouwen met God aan die nieuwe wereld: Gods Rijk van rechtvaardigheid, vrede, vrijheid, barmhartigheid, broederlijkheid en gelijkheid…**

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

1. Hoe bidden wij, individueel en in gemeenschap? Wat betekent ons bidden voor ons?

Wat hebben we al van Jezus geleerd over ons bidden?

1. In welke mate helpt ons (persoonlijk en communautair) bidden om daadwerkelijk te werken aan de nieuwe wereld? En omgekeerd: in welke mate helpt ons socio-politiek en communautair engagement ons om ook in ons gebed ‘eerlijk voor God’ te staan?
2. Waarin bestaat onze persoonlijke inzet in de Kerk? Welke is onze bijdrage opdat de Kerk als geheel en overal waar christenen samen zijn, echt en waarachtig de tweevoudige profetische oproep van het evangelie gestalte zou geven: enerzijds het bemoedigen van elke stap vooruit, en anderzijds ook het radicaal blijven aanklagen van alle vormen van onmenselijkheid?

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 17de Zondag door het jaar - C, 24 juli 1977. [↑](#footnote-ref-1)