**Vierentwintigste Zondag door het jaar – C 11 september 2022**

**Evangelie: Lucas 15, 1-32**

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

Als inleiding zegt hij: "*Deze gelijkenis staat voor het kostbare kroonjuweel van Gods barmhartigheid. ...Moge ieder van ons, ook ik, het verhaal van de verloren zoon terugvinden in zijn eigen leven, en moge het vlees en bloed krijgen in het leven van mij en van u. Want deze parabel van Christus beschrijft zondermeer de universele geschiedenis van de mens. Geen mens mag zich van deze prachtige gelijkenis buitengesloten voelen."*

Monseigneur Romero heeft het dan verder over de **drie fasen in de parabel**:

1. **De eerste fase:** **het afstand nemen van Degene die alles is.** *“God is alles. God is geluk. De zoon die zijn vader vraagt: “Geef mij uw erfenis, want ik ga weg” is de man, de vrouw, de jongeling die de wet van God als een last ervaart. En daarom wil hij weg en trekt hij zich terug. Maar niemand respecteert de vrijheid van de mens zozeer als God. En de arme verloren zoon, gelukkig omdat hij geld heeft, gaat weg van degene die alles is, degene die als enige de aspiraties van de mens vervult."*

We worden als mens allemaal getekend en gewond door pijnlijke ervaringen uit onze kinderjaren en door de soms zo harde samenleving. Daarom is het bewust kiezen voor het leven voor de meeste mensen niet zo eenvoudig. **Vandaag mogen we horen dat God ons, mensen, zoals de vader in de parabel, alle vrijheid geeft en die vrijheid ook respecteert.** Wat in het Johannesevangelie ‘de wereld’ genoemd wordt, is die onvoorstelbare aanlokkelijkheid en verleiding die uitgaat van de afgoden van altijd, telkens in een andere en meer actuele gedaante. Zeker wie vroeger diep gekwetst werd, maar eigenlijk wij allemaal – we horen zo graag dat meeslepend zingen van de sirenes van vandaag. Maak het je gemakkelijk. Geniet ervan. Profiteer ervan. Je bent de koning te rijk. Doe maar op. Denk niet aan anderen. Maak geen onderscheid tussen goed en kwaad. Profiteer van de zwakheid van anderen. Geloof in de droomwereld van de drugs of de alcohol, of ga mee in wat er allemaal op de sociale media verteld wordt. Veel mensen zitten in deze fase van het afstand nemen.

**Maar misschien moeten we vanuit de Kerk toch ook onze eigen verantwoordelijkheid voor dat alles bekennen. Hebben wij wel voldoende de liefde van God kenbaar gemaakt aan nieuwe generaties mensen?** Hebben we daar niet te veel over gezwegen? Hebben we niet te weinig duidelijke tekens van Gods Rijk aanwezig gesteld? Zijn we, in landen met een christelijke traditie, niet te laks geweest, zodat Gods boodschap door heel wat mensen niet gehoord werd te midden van de verleidelijke campagnes van de idolen? Als dat zo is of geweest is, dan zijn we er zo als Kerk eigenlijk mee verantwoordelijk voor dat velen ‘afstand nemen’ of zelfs helemaal niets weten van Gods goedheid.

1. **De tweede fase: de ellende waar mensen dan in terecht komen.** "*Hadden we maar niet de droevige, bittere, zure ervaring gehad van geproefd te hebben van het eten van de zwijnen, en te beseffen dat dit geen geluk brengt aan de mensen. Aan de jonge mensen die naar mij luisteren wil ik zeggen: geluk is niet te vinden in drugs, in drank, in prostitutie, in diefstal, in misdaad, in geweld. Nee, dat staat gelijk met proeven van het eten dat de varkens krijgen. Je zult je daarmee nooit tevreden voelen. Merk daarbij op dat er een soort van armoede bestaat die zondig is. De armoede van de verloren zoon was noch min noch meer de vrucht van de chaos in zijn eigen slechte hoofd en de keuze die hij van daaruit maakte."*

Deze tweede fase beschrijft de miserie waarin mensen na die fase van het afstand nemen terecht komen. **Mgr. Romero spreekt hier over de ‘zondige armoede’ - een armoede die het resultaat is van onze eigen beslissingen als antwoord op de verleiding die uitgaat van de valse goden**. We zijn in de val getrapt. We gaven alles uit aan de casino of de loterij, aan alcohol, aan drugs, aan koopzucht, aan ons eigen belang. We vergaten de anderen, dikwijls ook onze eigen familie. Sommigen onder ons geraakten meegesleurd in de spiraal van misbruik, geweld, diefstal en moord. Mgr. Romero noemt dat alles ‘eten voor de zwijnen’, voor varkens die zich goed voelen in de modder en het slijk. Wat voor miserie hebben we zo veroorzaakt bij anderen, en ook bij onszelf. Sommigen kiezen voor een oppervlakkig leven van ‘genieten’ (we hebben daar toch recht op); anderen dolen rond, nog anderen verloren er hun eigen leven bij, weer anderen geraakten in de gevangenis, soms voor vele jaren. **Wat een miserie ontstaat er wanneer we ons laten verleiden om te genieten van het varkenseten dat ‘de wereld’ ons als absoluut geluk voorstelt en eigenlijk ook opdringt.**

Misschien zijn de mensen in detentie dan nog de enigen die (min of meer verplicht vanuit hun schijnbaar uitzichtloze situatie) uitgenodigd worden om hun leven op een andere manier te gaan bekijken en te beleven. Ze gaan gebukt onder het kwaad en het lijden dat ze veroorzaakt hebben bij anderen, bij zichzelf en bij hun eigen familie. In de stilte van de eenzaamheid van hun cel mag er dan soms een straal van hoop doorbreken: ik ben toch veel meer dan het kwaad dat ik gedaan heb? Maar hoe kan die straal ons hart verwarmen?

1. **De derde fase: de terugkeer, waar de liefde met open armen wacht.** *“Mijn vader zal mij niet verwerpen, hoe groot mijn zonden ook zijn… En ik herhaal dit, broeders en zusters, omdat ik in deze dagen zeer diepe confidenties heb ontvangen van zondaars die tot mij zeiden: "Zal de Heer mij vergeven, als mijn zonden zo groot zijn?" En ik heb hun gezegd, broeders en zusters, wat ik hier nu ook in het openbaar zeg:* ***"Natuurlijk vergeeft Hij u. Als het waar is dat uw fouten groot zijn - Zijn goedheid is groter." Geen zonde kan ooit het vuur van Gods liefde temperen.*** *Integendeel, die liefde van God zal als een vuur al het onkruid van de zonden in de wereld verbranden."*

In de gespreksgroepen van ‘Tralies uit de weg’ in de gevangenis van Brugge mocht ik enkele mensen ontmoeten die er van getuigden hoe de Blijde Boodschap die tijdens de weekends gelezen en verkondigd wordt in de kapel, hen heeft doen geloven in die straal van hoop. **Telkens weer wordt daar herhaald dat God groter is dan onze zonde, dat Zijn liefde groter is dan het kwaad dat ik gedaan heb, dat Gods liefde het onkruid van mijn zonden verbrandt zodat ik opnieuw, of misschien voor de eerste keer, mag geloven in de liefde, in de dienstbaarheid, in de solidariteit.** Mensen in detentie kunnen of durven het bijna niet geloven wat Mgr. Romero zo duidelijk stelt: *"Natuurlijk vergeeft Hij u. Als het waar is dat uw fouten groot zijn - Zijn goedheid is groter."* Gods liefde is als een onblusbaar vuur. God heeft veel geduld met ons en wacht op ons om ons met open armen te ontvangen. Dàt mogen ontdekken in de stilte van de cel, in de stilte van ons geweten, is een ware genade, een geschenk uit de hemel.

Maar natuurlijk gaat het hier niet alleen over mensen in detentie. Het gaat over ons allemaal, ook over wie zijn of haar leven toch op een wat evenwichtige manier heeft kunnen uitbouwen. **Onze grote zonde is waarschijnlijk dat we niet het goede gedaan hebben dat we konden doen, dat we onze talenten en capaciteiten niet voldoende ten dienste gesteld hebben van het leven van gekwetste en kwetsbare mensen, veraf en dichtbij. De zonde van nalatigheid of verzuim.** We kunnen vol zijn van legitieme en op zich goede activiteiten qua ontspanning, reizen, rennen van het ene festival naar het andere, je uitleven, op vakantie gaan, sporten, wandelen, kaarten, gewoon leven binnen ons werk, ons huis en onze tuin,… en tegelijkertijd **het voornaamste waar het om te doen is** **gewoon vergeten:** **je leven in dienst stellen van gekwetste en kwetsbare mensen. Daarover gaat het in Gods Rijk dat wil doorbreken.** Daarom geldt de zo uitnodigende liefdeshouding van de ‘vader’ in de parabel uit het evangelie van vandaag, ook voor ons allemaal. **Mgr. Romero vraagt aan ons allen om ons te herkennen in deze parabel, en te beseffen dat het nog niet te laat is, dat we het anders kunnen doen, dat onze schuld (ook die van nalatigheid of verzuim) vergeven wordt opdat we verder zouden leven in dienstbaarheid.**

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

1. In welke van de drie fasen van deze parabel herkennen we iets van ons eigen leven? Wat leren we daar nu uit?
2. Hebben we het in ons eigen leven (en/of bij nabije familieleden of vrienden) al meegemaakt van zo ver af te dwalen dat we op de duur bereid zijn om ‘het varkenseten’ van ‘de wereld’ te willen eten en daar genoegen mee te nemen? Hoe hebben we dat beleefd?
3. Hebben we al de ervaring gehad dat God ons werkelijke vergeeft en ons opnieuw op weg zet? Kunnen we nog eens iets van die ervaring naar boven halen voor onszelf (en het misschien ook in de gemeenschap brengen)? Wat leren we daar nu uit voor vandaag en morgen?

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 24° Zondag door het jaar - C, 11 september 1977. [↑](#footnote-ref-1)