**Zevenentwintigste Zondag door het jaar - A 8 oktober 2023**

**Evangelie: Matteüs 21, 33-43**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van vandaag de titel: ‘***De Kerk, de wijngaard van de Heer.’*** Onze bouwstenen putten deze keer uit **het tweede stuk van zijn preek, waarin hij het heeft over het feit dat “… *zich in deze wijngaard, die de Kerk is, de crisissen van het Rijk Gods weerspiegelen”.*** Daarbij verwijst hij meer bepaald naar het fragment uit het Evangelie van Matteüs dat deze zondag in de liturgie wordt voorgelezen: “…*Dit gedeelte van het Matteüs-evangelie beschrijft het moment van de crisis waarin Jezus terechtkomt, op het moment dat Hij in Jerusalem in conflict raakt met de priesters, de farizeeën, en de leiders van het volk.”*

*"Het Koninkrijk van God bevindt zich op dit punt in het evangelie van Mattheüs in een ernstige crisis. De parabels waarin Christus Zijn gedachten op dit moment formuleert, weerspiegelen die crisis helemaal. De parabel van deze zondag is daarbij geweldig. De leiders en hoogwaardigheidsbekleders van Israël die vandaag in het evangelie genoemd worden: de hogepriesters, de farizeeën, de senatoren… - het zijn in feite dezelfde als diegenen die we in de taal van vandaag zouden benoemen als: de bisschoppen, de parlementsleden, de ministers, de regeringsleiders, de priesters, de leiders van volksorganisaties, de klasse van het kapitaal, degenen die de macht van het geld hebben… Dat zijn degenen waar Christus in zijn tijd mee te maken had, en het is met hen dat het conflict uitbreekt waarover in de parabel van de wijngaard wordt verteld."*

**Mgr. Romero verwijst op die manier duidelijk en onverhuld naar de leiders van zijn eigen tijd in de Kerk en de samenleving (de wereld van de politiek en de economie), die in conflict komen met Jezus en met het project van Gods Rijk voor de mensheid**. Het gaat inderdaad over een conflict dat in de evangeliën al vanaf het begin vermeld wordt en dat tenslotte uitmondt in de overlevering van Jezus door de religieuze autoriteiten aan de politieke machthebbers, om Hem te laten martelen en ter dood te brengen door kruisiging. **In de mate de Kerk en haar autoriteiten écht en ten volle de weg van Jezus gaan, zullen ze vroeg of laat onvermijdelijk in conflict komen met mensen die macht en rijkdom bezitten.** Natuurlijk gaat het conflict dan niet op de eerste plaats over kwesties uit de theologische doctrine of over vragen en problemen in verband met de cultus en de liturgie, maar **het gaat in de eerste plaats over de concrete praktijk van Gods Rijk**. Waar zullen de volgelingen van Jezus gaan staan, voor welke kant zullen ze kiezen, van uit welk standpunt zullen ze naar de samenleving kijken, vanuit welke horizont zullen ze licht ontvangen, wat doen ze concreet in de maatschappij en wat doen ze zeker niet, voor wie komen ze op en voor wie niet..? **Al die evangelische keuzes zullen altijd in conflict staan met de bestaande (wan-)orde van onze wereld.** **Of het nu gaat over liberale democratieën of over politieke en economische systemen die zich (bijvoorbeeld) ‘christelijk, revolutionair en solidair’ noemen, de keuzes die christenen daarin maken (om te doen en te laten, om te spreken en te zwijgen) – het zal altijd botsen met de sociale, de economische en de politieke praktijk van de machthebbers en hun verblindende ideologie die hun doen en laten moet rechtvaardigen.** Midden-Amerika vormt (ook) op vandaag een verschrikkelijk voorbeeld van dat soort conflicten.

**Maar ook binnen de Kerken moeten we oog en oor hebben voor allerlei conflicten van die aard.** Het waren de Joodse religieuze autoriteiten die de bevrijdende boodschap van Jezus niet wilden aanvaarden en die besloten om Hem uit te schakelen. In de loop van onze eigen kerkelijke geschiedenis kennen we voldoende voorbeelden van heel evangelisch trouwe bisschoppen, priesters, religieuzen en christenen in het algemeen die door kerkelijke ambtenaren opzij gezet werden, monddood gemaakt werden en in extreme situaties zelfs fysisch werden uitgeschakeld. Ook Mgr. Romero heeft erg geleden onder dergelijk conflict, bijvoorbeeld met andere Salvadoraanse bisschoppen en met bepaalde Vaticaanse instanties.

*"Dit is de crisis die het Evangelie door de hele geschiedenis heen moet doorleven: er is een God die een wijngaard aanplant en Die daar logischerwijze op zijn tijd ook vruchten van verwacht, maar Die tenslotte niets van dat soort verhoopte vruchten oogst – integendeel: er vallen aan de ene kant alleen misdaden en moorden te betreuren, en aan de andere kant zijn er onrechtvaardige mensen die hun profeten, hun gezanten en getuigen vermoorden en verpletteren. ‘Nee, dit is het niet wat Ik geplant en gezaaid heb’, moet God op het moment van de oogst met grote teleurstelling constateren…"*

**Mgr. Romero ziet heel duidelijk dat dit conflict omwille van het Evangelie in de hele mensengeschiedenis bestendig aanwezig is.** Geloven in de Scheppende God die overal de zaden en scheuten van zijn Rijk overvloedig zaait en plant, betekent dat je op het moment van de oogst vruchten van gerechtigheid en vrede mag verwachten en dat je ten stelligste mag hopen op een mensheid die inderdaad ook in deze ‘beeld van God’ zal zijn. Maar tegelijkertijd moet je telkens weer constateren dat de oogst in feite maar heel mager is, en op vele plaatsen zelfs totaal mislukt. Hoe dikwijls, durft de Aartsbisschop zeggen, zal God toch moeten besluiten: ‘Maar dit is het toch niet wat Ik geplant en gezaaid heb!’ Die povere of totaal mislukte oogst is mede ook het gevolg van ‘onrechtvaardige mensen’ die evangelisch trouwe profeten het land uitzetten, hun nationaliteit ontnemen, hen niet meer in hun eigen land toelaten, hun pastorale, sociale en educatieve instellingen afnemen, publieke kerkelijke manifestaties verbieden en hen in de gevangenis steken (zie wat met Mgr. Alvarez gebeurd is in Nicaragua)… En dat is ook wat Mgr. Romero zelf beleefd heeft in El Salvador: animatoren van gemeenschappen, religieuzen en priesters die vermoord werden, waarbij hij daar uiteindelijk ook zelf nog het fatale slachtoffer van werd. Maar het conflict doet zich ook op heel wat andere manieren voor: wanneer boerenfamilies strijden voor hun recht op landbouwgrond en hun coöperatieve verdedigen, of wanneer gemeenschappen opkomen tegen open mijnbouw of wanneer hun drinkwater in gevaar komt… **Telkens wanneer het leven bedreigd wordt, zal er onvermijdelijk een conflict ontstaan met de machthebbers en de rijke families die vinden dat zij het alleenrecht over dat leven bezitten**…

*"Op dit moment verkeert de Kerk in El Salvador in een crisis. Er is verdeeldheid. Dat gaan we niet ontkennen. Er zijn mensen die duidelijk de pastorale lijn van het aartsbisdom verwerpen en verachten. En wanneer we deze verdeeldheid moeten vaststellen, zou het zeer gevaarlijk zijn en totaal onverantwoord, broeders en zusters, om bij het horen van en het preken over dit evangelieverhaal van deze zondag enkel maar te blijven haperen bij de rebellie van de Joden en de ongehoorzaamheid van de heidenen van die tijd."*

Mgr. Romero is niet blind of doof voor de verdeeldheid die heerst binnen de bisschoppenconferentie van zijn land, bij de priesters van zijn aartsbisdom ook, en bij een aantal groepen van praktiserende gelovigen. Hij vraagt nadrukkelijk om daar aandacht aan te geven. **De evangelietekst van vandaag mag ons niet beperken tot het historisch conflict dat destijds bestond binnen de Joodse gemeenschap of dat van de Joden met andersgelovigen (die toen ‘heidenen’ werden genoemd).** Het zaad en plantgoed van het Koninkrijk Gods, waarbij de Kerk als opdracht heeft om ‘teken én instrument’ te zijn van de verhoopte overvloedige oogst – het valt soms ook binnen de Kerken op harde wegen, op rotsstenen of in aarde die vermengd is met veel onkruid en wild groeiende struiken. Nee, **de Kerk is zelf ook bijlange niet vreemd aan het conflict dat het onvermijdelijke gevolg is van het consequent volgen van Jezus.**

*"Er is ook crisis in het hart van elke christen. En ik zeg jullie, lieve broeders en zusters, als op dit moment een christen in El Salvador deze crisis niet voelt, dan komt dat omdat hij of zij niet heeft nagedacht over de betekenis van Gods boodschap, en over het zaaien en planten in de wereld van Gods gedachtengoed, de kiemen van Zijn grote droom over de mensheid. Velen hebben de crisis al ten goede overwonnen en hebben zich onvoorwaardelijk toegewijd aan het Koninkrijk van God. Velen hebben de crisis helaas ook al in de tegenovergestelde richting overwonnen: ze hebben zich definitief in hun comfortzone genesteld, en van daar uit is het natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen: ‘De Kerk is communistisch geworden, wie zou haar nog volgen of achternalopen?****’ De fout voor die verdeeldheid ligt niet bij God, noch bij de Kerk. De fout ligt zondermeer bij de vrijheid van ieder mens, die in zijn eigen geweten moet beslissen bij wie hij hoort en wie hij volgt."***

Tenslotte zegt Mgr. Romero ons nog dat die evangelische crisis ook in het hart van elke christen plaats vindt. In de wereld waarin wij vandaag leven klinkt deze zin van de Aartsbisschop meer dan ooit heel actueel: “… *als op dit moment een christen in El Salvador deze crisis niet voelt, dan komt dat omdat hij of zij niet heeft nagedacht over de betekenis van Gods boodschap en over het zaaien en planten in de wereld van Gods gedachtengoed, de kiemen van Zijn grote droom over de mensheid.”* **Wie zich vandaag ‘christen’ noemt (van welke denominatie het ook moge wezen) en niet door de crisis van Gods Rijk gaat, wel, die heeft zeker en vast Gods boodschap niet laten rijpen in zijn hart.** Die oppervlakkige christelijkheid, die zich soms verhult en vaak heel zedig gekleed gaat in een aantal traditionele kerkelijke praktijken op bepaalde belangrijkelevensmomenten, geeft blijk van onverschilligheid, en van de onwil om ook maar enige inspanning te willen doen om Gods plan te kennen en het mee ten uitvoer te brengen.

Zoals Mgr. Romero destijds zag dat “… *Velen de crisis al ten goede overwonnen hebben en zich onvoorwaardelijk toegewijd hebben aan het Koninkrijk van God”,* zo **zijn er ook op vandaag gelukkig heel wat christenen en christelijke gemeenschappen die zich met hart en ziel wijden aan de dynamiek van Gods Rijk, die optrekken met ‘arme, kleine, kwetsbare,… mensen’ en op die manier terdege bijdragen tot de verhoopte ‘oogst’**. Maar er zijn er helaas ook “… *velen die de crisis al in de tegenovergestelde richting overwonnen hebben: ze hebben zich definitief in hun comfortzone genesteld, en vandaar uit is het natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen: ‘De Kerk is communistisch geworden, wie zou haar nog volgen of achternalopen?’* Op vandaag zal hun beschuldiging tegenover de Kerk en de manier om zich te verontschuldigen voor de weigering om een duidelijke keuze te maken om te gaan werken in Gods wijngaard wellicht anders geformuleerd worden. Het zijn nu zij die ooit gedoopt zijn die liever afhaken, die zich niet willen laten bevragen en bemoedigen door de Geest van het Evangelie of die zich ten zeerste bedreigd voelen door de nieuwe evangelische praktijk van gerechtigheid en barmhartigheid – een manier van leven die ijvert voor gelijkheid en solidariteit, in een geest van vrijheid en engagement. Weer anderen, in meer extreme gevallen, gaan al snel in het trouw volgehouden evangelische engagement een bedreiging zien voor hun verworven positie, hun macht en hun rijkdom (die meestal schaamteloos opgebouwd zijn via corruptie en machtsmisbruik).

**We mogen er blijven op vertrouwen dat de Eigenaar van de wijngaard het – ondanks alles – toch niet zal opgeven om te blijven zaaien en te planten, om te bemesten en te bevloeien, om te snoeien en te beschermen,..** Ook al staan we telkens opnieuw midden in de crisis die eigen is aan het geloof in Gods Rijk, toch mogen we doorgaan op die weg in groot vertrouwen**.** Want de ‘oogst’ is meer dan de moeite waard. We hoeven niet bang te zijn.

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

1. Hoe beleven wij in ons eigen gelovig leven de crisis van het Evangelie waarover Mgr. Romero het heeft? Waarin voelen we ons het meest bevraagd en waarin het meest bemoedigd?
2. Waar vonden en vinden we ondersteuning om door die telkens terugkerende crisis in ons gelovig zijn heen te geraken en het toch niet op te geven? Hoe kunnen we elkaar daarin bemoedigen?
3. Wat is onze bijdrage om er voor te zorgen dat ook de Kerk als plaatselijke gemeenschap en als geheel niet ten onder zou gaan aan die niet te ontwijken crisis?
4. Waar staan wij vandaag in het conflict tussen de consequente evangelische praxis enerzijds, en anderzijds de beklemmende invloed van de heersende sociale, economische, politieke en militaire machten? Hoe kunnen en mogen we elkaar daarin versterken?

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 27e Zondag door het jaar-A, 8 oktober 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 313-315. [↑](#footnote-ref-1)