**Zeventiende Zondag door het jaar - A 30 juli 2023**

**Evangelie: Matteüs 13, 44-52**

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

Monseigneur Romero geeft aan zijn homilie van vandaag de titel**:** **‘Gods Rijk is de ware rijkdom van de mens’.** In het derde deel heeft hij het over **‘De mislukking van de valse rijkdom’.** Daaruit nemen we volgend citaat:

*"Maar - en dit is de derde gedachte uit mijn homilie van vandaag - er is een groot probleem, met name het falen van de valse rijkdom. Ach, die arme afgodendienaars van de valse rijkdom,* *zij aanbidden een afgod met voeten van klei! In de evangelielezing van vandaag vergelijkt Jezus datgene wat er met hen gebeurt met het lot van de vissen: het visnet wordt in de zee geworpen en het haalt goede en slechte vissen naar boven; en op de oever pikken de vissers de vissen eruit die de moeite waard zijn om mee te nemen en op te eten of te verkopen; en wat niet de moeite waard is gooien ze in de oven. Zo gaat het ook met de tarwe en het onkruid op het moment van de oogst – dat hoorden we in de gelijkenis uit het evangelie van verleden week. We moeten dus niet verbaasd zijn dat er in het net van de Kerk, die toch een gemeenschap is van vissers van mensen, veel goede vissen aanwezig zijn, God zij dank! Maar er zijn helaas ook veel christenen die vergeleken kunnen worden met de slechte v**issen die er bij de ultieme selectie uitgegooid zullen worden (...) Het hele probleem komt neer op de aanvaarding of de verwerping van het door Christus gepredikte Koninkrijk van God. Wij leven op vandaag in een uur van strijd tussen waarheid en leugen, tussen de oprechtheid – waar helaas bijna niemand meer in gelooft - en de huichelarij en intriges die overal welig tieren.* *Maar laten we niet bang zijn, broeders en zusters. Laten we toch maar proberen om oprecht te zijn; laten we proberen om de waarheid lief te hebben; laten we proberen om onszelf op te bouwen in Christus Jezus. Dit is een uur waarin we een groot gevoel moeten hebben voor de juiste selectie en voor een degelijk onderscheidingsvermogen. Dit vermogen om te onderscheiden wat goed is en wat slecht, is één van de gaven van de Heilige Geest. En we moeten er in dit uur heel veel en heel vaak om vragen, zoals koning Salomo dat doet in de eerste lezing van vandaag: ‘Geef mij een hart dat onderscheid weet te maken tussen goed en kwaad…’ (1 Kon. 3,9)"*

**Vijfenveertig jaar na het uitspreken van deze preek blijft deze oproep van Mgr. Romero nog altijd heel actueel. Ja, misschien is hij dat vandaag nog meer dan toendertijd**. Verschillende complementaire thema´s komen aan bod in wat in het hierboven aangehaalde citaat gezegd wordt – we gaan er in wat volgt nog wat dieper op in.

* **Er zijn de afgoden, de idolen in de wereld**. Mensen hebben blijkbaar steeds weer de sterke neiging om op de knieën te gaan voor de afgoden, om aardse realiteiten (macht en rijkdom vooral) en historische figuren (personages uit de politiek, maar ook uit de sport of de muziekwereld) als ultieme en onkreukbare (‘heilige’, laat ons maar zeggen) idealen voor ogen te houden. Geen enkel offer is dan teveel om aan die afgoden dienst te bewijzen. Ze worden zonder problemen gerechtvaardigd en zonder enige terughoudendheid geïdealiseerd. De scherpe kanten worden er van afgerond en de donkere kanten worden zedig overschilderd en netjes weggepoetst. **Mensen zetten dan een zelfgemaakte bril op om alleen maar te zien wat het idool hen voorzegt. Ze worden doof voor alles wat een ander geluid zou kunnen laten horen dan de roep van de afgod.** Ook al laat de historische realiteit zien dat de werkelijkheid veel complexer is en een stuk veelzijdiger soms, maar dat het in feite dikwijls vooral een grijze mengeling is van zwart en wit - toch zweren ze bij het stralend-witte heil van hun idool. **Ze geloven dat ze daarmee in de waarheid verblijven, terwijl, zo zegt Mgr. Romero, “*zij een afgod met voeten van klei aanbidden”.* Hij noemt hen verder ook nog “*arme sukkelaars*”.**Ook al houden die ‘reuzen op voeten van klei’ soms verschillende generaties in de ban en maken ze heel veel slachtoffers, onze geschiedenis laat zien dat ze mettertijd toch allemaal van hun voetstuk gevallen zijn**.** Maar zolang we hen op een sokkel laten staan, veroorzaken ze heel veel miserie voor wie niet voor hen op de knieën gaat, en nadien – eens ze van hun troon zijn gevallen of gestoten – doen ze dat nog steeds voor zij die zo in hen hebben geloofd.
* **Er zijn de goede en de slechte vissen, ook in de Kerk.** Voor Mgr. Romero ligt het verschil tussen het ‘goed’ en ‘slecht’ zijn van de ‘vissen’ in het net van de Kerk in de manier waarop en de mate waarin ze beantwoorden aan Gods Rijk. **“*Het hele probleem komt neer op de aanvaarding of de verwerping van het door Christus gepredikte Koninkrijk van God.”*** Want, let wel: het is niet zomaar een willekeurig Rijk van God dat kerkmensen prediken en gerealiseerd willen zien, maar wel een Rijk zoals het door Jezus is voorgeleefd en verkondigd werd. Dat is dan ook het criterium waar alles aan afgewogen moet worden. En het is de verantwoordelijkheid van het hele Volk van God dat er streng over dat criterium wordt gewaakt. **Het gaat uiteraard niet in de eerste plaats over wat we kunnen zeggen en prediken over Gods Rijk, maar wel over onze manier van leven, over de keuzes die wij maken, over onze tijdbesteding en wat we doen met onze ‘gaven’ (de capaciteiten, de middelen die we ter beschikking hebben).** Werken we mee aan dat Rijk van God, of interesseert het ons niet, of sterker nog: verwerpen we het misschien? Een totale opdeling van mensen tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, alsof sommige mensen/ christenen voor honderd procent ‘goed’ zouden zijn en anderen dan weer voor honderd procent ‘kwaad’ – dat beantwoordt natuurlijk niet aan de realiteit. De scheiding tussen die twee kwalificaties loopt waarschijnlijk dwars door het leven van ieder van ons. Maar dan wordt het wel heel belangrijk van in geweten en gebed een duidelijk zicht te krijgen op de richting waarin ons persoonlijk leven evolueert. Welke aspecten zitten goed en waar moeten we toch (sterk) aan werken? **De opdracht van de Kerk, Gods Volk onderweg, is: sacrament te zijn van Gods Rijk. Dat wil zeggen: nu al een duidelijk zichtbaar en herkenbaar teken vormen van Zijn Rijk, en tegelijk ook gist zijn in de samenleving opdat die in haar geheel zou kunnen groeien naar dat Rijk toe.**
* “***Wij leven op vandaag in een uur van strijd tussen waarheid en leugen.”*** Dat is de derde gedachte die Mgr. Romero in het bovenstaande citaat uit zijn preek naar voren brengt. De idolen waar we hierboven over spraken gebruiken de zich tegenwoordig zo sterk ontwikkelende en zo globaal aanwezige communicatiemedia steeds meer om halve waarheden en leugens naar voor te schuiven, als waren ze de totale en niet in vraag te stellen waarheid. Niet alleen politieke, maar ook economische machthebbers (die zich handig en veilig scharen onder het onaantastbare gezag en de alleenzaligmakende heerschappij van de ‘markt’) bombarderen ons van alle kanten. Ze maken zoveel lawaai, ze zijn zo alomtegenwoordig en verblinden ons zo sterk, dat het bijzonder moeilijk wordt om onderscheid te maken “*tussen de oprechtheid – waar helaas bijna niemand meer in gelooft – en de huichelarij en intriges die overal welig tieren.”* **Aartsbisschop Romero weet maar al te goed dat het een enorme en permanent-blijvende opdracht is om aan die machten en krachten te weerstaan: “…*laten we toch maar proberen om oprecht te zijn; laten we proberen om de waarheid lief te hebben; laten we proberen om onszelf op te bouwen in Christus Jezus”.***

Uiteraard kunnen we dat niet alleen doen. Daartoe hebben we elkaar nodig. **Daarom kan de Kerk niet vooruit zonder te kunnen rekenen op een echte en hechte gemeenschap waar christenen elkaar helpen om oprecht te zijn, om de waarheid boven te laten komen, om kritisch te zijn tegenover onze eigen woorden en daden en die van anderen - altijd met onze ogen gericht op Jezus.** Mgr. Romero noemt dit ‘het onderscheidingsvermogen’. “*Het is één van de gaven van de Heilige Geest”* die ons beloofd is. We bidden om in alle openheid en oprechtheid die kostbare gave te mogen ontvangen en verder te kunnen ontwikkelen. Het gaat daarbij trouwens om een opdracht die meer dan ooit actueel is op onze dagen.Met Mgr. Romero zeggen we: **“*Laten we niet bang zijn, broeders en zusters”.* De waarheid zal ons vrij maken.**

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

1. Welke zijn de afgoden en idolen die ons eigen leven bedreigen en die ons aan zich willen onderwerpen? Laten we eens kritisch kijken rondom ons…
2. Wat is er aanwezig en werkzaam aan ‘goed’ en ‘kwaad’ (en al wat er verder aan grijze schakeringen bestaat tussen beide) in ons eigen leven; in de kerkgemeenschap die we vlakbij ervaren en in het grote instituut van de Kerk; in de wereld rondom ons en in de wereld verderaf?
3. Wat betekent ons persoonlijk gebed wanneer wij vragen om de gave van ‘onderscheiding’ als een belangrijk en onmisbaar geschenk van de Geest? Wat hebben we tot nu toe met deze gave en deze capaciteit tot ‘onderscheiding’ aangevangen in ons concrete doen en laten van elke dag?

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 17e Zondag door het jaar-A, 30 juli 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 138. [↑](#footnote-ref-1)