**Derde Zondag door het jaar - B 21 januari 2024**

**Evangelie: Marcus 1, 14-20**

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

Mgr. Romero geeft aan deze preek de titel: **“*Een moord die ons spreekt van verrijzenis.”*** Tijdens deze eucharistie had tevens de begrafenisviering plaats voor Padre Octavio Ortiz, die de dag eerder door militairen vermoord werd samen met vier jongeren, tijdens de nacht van een bezinningsweekend. De vijf lijkkisten met hun doorboorde en vernielde lichamen stonden daar vooraan in de kathedraal. De dag nadien zou de Aartsbisschop vertrekken naar de III° Conferentie van het Latijns-Amerikaans Episcopaat in Puebla.

We kiezen voor deze bouwstenen twee citaten uit de homilie die Mgr. Romero in deze begrafenisviering uitsprak, waarbij hij telkens verwijst naar het Evangelie van vandaag.

*"Christus, de grootste leraar van deze zondag, vertelt ons vandaag: ‘De tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabij’. Deze deadline die vervuld is, betreft precies de Christus die verrezen is. Hij heeft een nieuwe fase in de wereld geopend, en* ***gezegend zijn zij die dit geheim van de verrijzenis op het spoor komen, want dan is het leven, ondanks de misdaden, ondanks het kwaad, een wereld die voor christenen een kracht is en een kader van verlossing****.* *God redt in de concrete geschiedenis van elk volk en van elke mens. (...) Dit is de grote boodschap van deze gestorven Padre Octavio: de contouren van deze wereld gaan voorbij en alleen de vreugde blijft dat hij deze wereld heeft gebruikt om het Koninkrijk van God te openen en te laten beginnen. Alle pracht en praal, alle triomfen, alle egoïstische uitingen en verworvenheden van het kapitalisme, alle valse successen van het leven zullen voorbijgaan. Ja, dat gaat allemaal voorbij. Maar* ***wat niet voorbijgaat is*** ***de liefde: dat je je geld, je bezit, je beroep, je vrije tijd,… gebruikt hebt in dienstbaarheid; dat je de vreugde gehad hebt om te delen en te voelen dat alle mensen broeders en zusters zijn. Op de avond van het leven zal je beoordeeld worden op niets anders dan de liefde…"***

De eerste woorden van Jezus in het Marcusevangelie - over het nabij-zijn van Gods Rijk - worden door Mgr. Romero in twee dimensies geïnterpreteerd en verstaan. Door de verrijzenis van Jezus heeft het leven een andere betekenis gekregen: *“… het is* *ondanks de misdaden, ondanks het kwaad, een wereld die voor christenen een kracht is en een kader van verlossing”.* Wie dat gelooft durft het aan verder te zien dan al het kwaad in de wereld en al het lijden dat er gebeurt. Dat alles heeft niet het laatste woord. Want God is trouw. En ten tweede verwijst hij naar de vermoorde Padre Octavio. Van hem zegt hij dat hij zijn leven en de wereld gebruikt heeft om Gods Rijk te openen en te laten beginnen. En het is dat wat blijft.

Christenen zouden toch op een veel duidelijker manier moeten gaan leven en bewust afstand moeten nemen van heel wat dingen die ‘de wereld’ (van sport, politiek, showwereld, commerce en consumptie, bezit, onverzadigbaar genieten,…) zo evident vindt. Mgr. Romero benoemt het als: “… *Alle pracht en praal, alle triomfen, alle egoïstische uitingen en verworvenheden van het kapitalisme, alle valse successen van het leven”.* **Als wij, christenen, in de wereld niet opvallen door een andere manier van leven, denken, doen en spreken,…, dan zullen we niet veel bijgebracht hebben aan de wording en de totstandkoming van Gods Rijk.** Het zijn niet onze kathedralen en kerken, niet onze processies en bedevaarten,… die Gods Rijk zichtbaar maken en tot stand brengen, maar wel datgene wat wij aan liefde betekend hebben: dat we alles wat we zijn, al onze capaciteiten en energie, ook ons “… *geld, bezit, beroep, vrije tijd,…”* gebruiken in *“dienstbaarheid”* aan mensen die het moeilijk hebben (moeilijker dan wij zelf). Het gaat dan niet om ‘ophopen’ van die zaken voor onszelf, maar veeleer om de vreugde ervan te delen. **De cruciale vraag is: wat is onze aanbreng opdat hier bij ons meer en meer mensen werkelijk onze ‘broeders en zusters’ zouden zijn? Geloven in dat mysterie van de verrijzenis wordt dan – gemotiveerd door de martelaren – op de barricaden blijven staan en daar werken – met hart en ziel – aan die nieuwe wereld met Gods Rijk aan de horizon.**

*"En daarom zegt het evangelie van Marcus (...) ons: ‘Het Koninkrijk van God is nabij, de tijd is vervuld, bekeert u en gelooft’ (Mc. 1,15). Wel Heer, vandaag is onze bekering en ons geloof gebaseerd op die mensen die daar in die doodskisten liggen. Zij zijn de boodschappers van de realiteit van ons volk en van de nobele aspiraties van de Kerk, die niets liever wil dan de verlossing van het volk. En kijk, Heer, deze menigte hier verzameld in Uw kathedraal is het gebed van een volk dat kreunt, dat weent, maar* *dat niet wanhoopt, omdat ze weten dat Christus niet gelogen heeft. Het Koninkrijk is nabij en Hij vraagt ons alleen om ons te bekeren en in Hem te geloven."*

Mgr. Romero eindigt zijn homilie tijdens deze verrijzenisviering van – let wel: reeds de vierde priester die tijdens zijn episcopaat vermoord werd[[2]](#footnote-2) met een gebed. Hij hoort de oproep van Jezus tot bekering en tot geloof in Hem en in Zijn Evangelie. **Hij formuleert dan een ware geloofsbelijdenis door te zeggen dat dat geloof en die bekering voortbouwen op het getuigenis van de martelaren, “… *die mensen die daar in die doodskisten liggen”.*** Voor hem zijn die gebroken dode lichamen daar op de grond bij het altaar op de eerste plaats de uitdrukking van wat er dagdagelijks in en met het volk gebeurt. Zij drukken ons met de neus op de realiteit. We kunnen er niet meer omheen. En anderzijds: door hen aanwezig te brengen in de kathedraal zijn ze ook een onmiskenbaar getuigenis van wat de Kerk doet. Zij betaalt daarin de prijs van het meewerken aan de verlossing van het volk: “… *de nobele aspiraties van de Kerk, die niets liever wil dan de verlossing van het volk”.* **Een Kerk die niet begaan is met het volk en alleen maar met de hemelse dingen bezig is, wordt uiteraard niet vervolgd. En wie een verlossing preekt die uitsluitend voor het hiernamaals geldt, zal in het hiernùmaals niet vervolgd worden – wel integendeel.**

En Mgr. Romero gaat dan verder in zijn vertrouwvol gebed tot de Heer. Hij stelt zijn samengekomen gemeente aan de Heer voor. Hier staan we, zegt hij, als vertegenwoordigers van heel ons volk, met al onze pijn en onmacht, met zoveel lijden – dit is ons volk “… *dat kreunt, dat weent”.* Het is op dit moment de Goede Vrijdag van het Salvadoraanse volk. Het Kruis van Christus staat geplant in ons volk.

Het is goed ons op dit moment verbonden te weten met alle volkeren die vandaag gebukt gaan onder onnoemlijk lijden. Ook daar staat Zijn kruis vandaag geplant. Ook daar kunnen we niet anders dan aan de voeten te gaan staan van het kruis dat hun ten deel valt. **Maar Mgr. Romero bidt en belijdt ook nog dat zijn gelovige gemeenschap “… *niet* *wanhoopt, omdat ze weet dat Christus niet gelogen heeft. Het Koninkrijk is nabij...”*  Hoe kan je in Godsnaam toch zo spreken! Ja, dat kan alleen maar wanneer je als ‘pastor’ midden het lijden van je volk de weg meegaat. In de woorden van Mgr. Romero vonden de christenen van toen (en van nu?) hoop en kracht om het niet op te geven. Gods Rijk zàl doorbreken. Laat ons het niet opgeven.**

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

1. Wat is onze aanbreng opdat hier bij ons meer en meer mensen werkelijk onze ‘broeders en zusters’ zouden mogen zijn? Wie zijn de mensen die wij ondersteunen opdat zij en wij echt ‘broeders en zusters’ van elkaar zouden zijn? Hoe is hun naam en welke is hun situatie?
2. In welke mate worden wij in ons geloof en in ons leven geraakt door het bloed van de huidige martelaren, de vandaag vervolgde christenen? Roepen zij ons vandaag nog op tot bekering? (zo niet, wat is er dan aan de hand met ons?)
3. Op welke manier geloven wij vandaag dat ‘het Koninkrijk Gods nabij is’? Wat betekent dat in een zo onrechtvaardige, een zo gewelddadige wereld waarin wij leven?

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.*

**We beschikken niet over een homilie van Mgr. Romero bij de zondagen van 28/1/2024, 4/2/2024 en 11/2/2024. In die periode, in het jaar 1979, nam Mgr. Romero deel aan de III° Conferentie van het Latijns-Amerikaans Episcopaat in Puebla, Mexico.**

**We hernemen straks de ‘Bouwstenen’ en ook de ‘Wekelijkse reflecties’ vanaf zondag 18 februari 2024.**

1. Homilie tijdens de eucharistieviering op de 3° Zondag door het jaar-B, 21 januari 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p. 191.195. [↑](#footnote-ref-1)
2. Padre Rutilio Grande (maart 1977), Padre Alfonso Navarro (mei 1977), Padre Ernesto Barrera (november 1978) en Padre Octavio Ortiz (januari 1979). [↑](#footnote-ref-2)