**Negenentwintigste Zondag door het jaar – C 16 oktober 2022**

**Evangelie: Lucas 18,1-8**

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

1. *"Alleen door onder te duiken in momenten van intiem gebed met de Heer leren wij in het gelaat van de mens het beeld van God te zien - vooral dan in het gelaat van de meest lijdende, de armste, de meest haveloze mens… En alleen zo werken wij niet voor onszelf, maar voor God de Heer en in dienst van het Rijk Gods. Het is trouwens ook alleen door de contemplatie van het gebed dat wij de kracht van de Geest kunnen waarnemen, die door de eeuwen heen het tapijt van de geschiedenis aan het weven is."*

**Mgr. Romero spreekt geregeld over het belang van het gebed in het leven van de Kerk.** ‘Heer, leer ons bidden’, zo mag ons gebed altijd beginnen. **In bovenstaand citaat zegt hij dat het alleen via het gebed kan gebeuren dat in het gelaat van de armen het beeld van God zelf tevoorschijn komt.** Hoe kunnen we dat verstaan? Nogal wat families maken reizen naar verre landen, ook naar het Zuiden van de wereld - dat wil zeggen: naar de plek waar de grote meerderheid van de (ver-)arm(d)e mensen leven. Velen zullen terugkomen van hun geweldige reis en ze zullen geen arme mensen gezien hebben. In Latijns-Amerika hebben de politici de gewoonte de marginale zones en de verarmde streken speciaal te bezoeken in tijden van verkiezingscampagnes, en ze durven dan nog zeggen dat ze dat doen om de noden van de mensen te leren kennen (terwijl ze daar al jaren de kans voor hadden omdat ze in het parlement zitten of een regeringsverantwoordelijkheid hebben). Zulke bezoeken gaan dan gepaard met het uitdelen van petjes, T-shirts, speelgoed, zelfs borstels en zinken platen,… en vooral met heel veel beloften: als jij voor mij stemt, dan zal ik, dan zullen wij… Ook zij ‘zien’ op dat moment de armen eigenlijk niet. **Je moet immers de moed hebben om naar hen toe te gaan, te luisteren, te voelen, te zien… om dan al die ervaringen te laten doorlichten in het gebed. Wie zich daar aan riskeert, zal Gods gelaat herkennen in het gelaat van de armen; zal Gods Woord horen klinken in hun woorden; zal Gods nabijheid ervaren in hun nabij-zijn.** Pas dan zullen we bekwaam zijn ons in te zetten om mee te werken aan Gods droom voor de wereld, waar het goed is om te leven voor alle mensen.

1. *"Laten wij, zoals de weduwe in het evangelie van vandaag, niet bang zijn voor de ongerechtigheid van de rechters, noch voor de partijdigheid van hen die alleen wetten maken ten gunste van bepaalde klassen die veel invloed en macht kunnen uitoefenen. Het gaat hier immers om rechters die de dialoog niet aangaan met de armen – zij die, zoals de weduwe uit dit evangelieverhaal, naar voren komen om een beter loon te vragen om te kunnen eten, of toch tenminste een woning om wat te kunnen slapen in de uren van onzekerheid."*

In de meeste landen is de rechterlijke macht de meest zwakke schakel in de democratische processen. De magistraten worden immers niet gekozen door de bevolking, maar ze worden aangesteld volgens de nationale wetgevingen, door intermediaire instanties (de Hoge Raad voor de Justitie, het Parlement,…) In landen waar een partij (soms gedurende verschillende periodes) de absolute meerderheid heeft, komen er zo magistraten aan de rechterlijke macht die eerder beantwoorden aan de politieke partij die hen voorstelt en aan haar ideologie, dan aan de ethische verantwoordelijkheid die ze in zich moeten dragen en de reële professionele capaciteiten waarover ze moeten beschikken om goed recht te kunnen spreken. **Mgr. Romero spreekt hier over de onrechtvaardigheid van de rechters en de partijdigheid van zij die wetten maken om bepaalde (rijke en dus machtige) sectoren van de samenleving te bevoordeligen. Hij roept tegelijkertijd op om niet bang te zijn voor die rechters of wetgevers.** Hij weet dat àlle mensen alle recht hebben om op te komen voor respect, voor een waardig loon, een menswaardige woning, goede gezondheidszorg, kwaliteit in het onderwijs, fundamentele politieke rechten die gegarandeerd worden, enz… **Op andere momenten heeft de Aartsbisschop het recht op volksorganisatie verdedigd en de armen opgeroepen om wakker te worden, hun angst te overwinnen, zich te organiseren en hun legitieme rechten op te eisen.** Zeker wanneer de wetten beantwoorden aan de strategische belangen achter een bepaalde politieke partij en ideologie, en wanneer de magistraten eerder beantwoorden aan bevelen die van bovenaf komen, is het voor de grote meerderheid van de bevolking niet eenvoudig om op te komen voor hun politieke, economische, sociale en culturele rechten. **Het is nodig de angst te overwinnen om de stap te zetten naar nieuwe initiatieven van volksorganisatie.** Om dat te bepleiten verwijst Mgr. Romero naar het voorbeeld van de arme weduwe uit het evangelie die het niet opgeeft van aan te dringen bij die onrechtvaardige rechter. En hij versterkt dat voorbeeld nog, door het uit te breiden naar het gehele verarmde, verontrechte en rechteloze volk.

1. *"Een persoon die niet uit ons land afkomstig is, vertelde me dat hij ons aartsbisdom graag de ‘Gedroomde Kerk’ wilde noemen. ‘En waarom een “Gedroomde Kerk?”’, zei ik hem. “Omdat ik hier in dit aartsbisdom een Kerk heb gevonden die haar sterkte heeft gelegd in de kracht van God, in het verlangen om een authentieke Kerk te zijn, in de moed om de dingen los te laten die haar vroeger misschien wel machtig maakten, maar die niet de kracht van God waren.” ...Laten we dan maar van ons bisdom die ‘Gedroomde Kerk’ blijven maken, de Kerk waarvan Christus droomde door haar geheel in haar eigen zwakheid te plaatsen, maar behoed en beschermd door de kracht van God die voortkomt uit het gebed."*

Hier heeft Mgr. Romero het over **de ‘Gedroomde Kerk’ die mag groeien vanuit de kracht van God die voortkomt uit het gebed. Het verhaal van de weduwe de niet ophoudt met aan te kloppen, betekent voor Mgr. Romero een uitnodiging om het nooit op te geven van te bidden.** Natuurlijk gaat het hier niet op de eerste plaats over het opzeggen en herhalen van allerlei vaste gebedsformules (ook al kunnen die op sommige momenten een belangrijke hulp zijn) of het lezen van en het zich bezinnen over (al of niet officieel-kerkelijke) gebedsteksten. **Bidden is in de eerste plaats: je openen voor de Kracht van God die kan openbreken in ons gebed. Dat kan alleen maar in de heilvolle spanning tussen het aanschouwen van het gelaat van de armen en de stilte van het gebed waarin wij ons over die ervaring bezinnen.**

De Kerk bidt altijd vanuit haar eigen zwakheid. Vandaag meer dan vroeger weten we dat het gezond is, en ook evangelisch verantwoord en vereist, dat we als Kerk niet (meer) zo vast hangen aan materiële en politieke voordelen en machten. Vandaag meer dan vroeger weten we ook dat we als Kerk eigenlijk heel zwak staan, omdat ons getuigenis geregeld veel te onmachtig is of bij momenten zelfs een tegengetuigenis geworden is. **Het gaat in ons geloven en Kerk-zijn om de meest waardevolle schat (God die mens geworden is om alle levenskrachten van ons menszijn duidelijk te laten zien op weg naar Gods Rijk van gerechtigheid en vrede) die we moeten dragen in heel breekbare kruiken.** ‘Wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God…’ (2 Kor. 4,7).

Elke nieuwe generatie zal putten uit de bronnen van de Schrift en uit de meest sterke en evangelie-getrouwe momenten in de traditie, **om vandaag** **vanuit de confrontatie met de armen te bidden opdat Gods Kracht in ons doen en laten, in ons spreken en zwijgen, in onze keuzes zou mogen doorbreken.** Zo mogen we werken aan de droom van Jezus voor zijn volgelingen: dat wij teken en instrument zouden zijn van Gods Rijk, waarover Hij zoveel gesproken heeft in parabels en gelijkenissen. **Durven we het aan om ons vandaag te engageren om die ‘Gedroomde Kerk’ te worden, die plaats waar het Evangelie geleefd wordt als zout en gist en licht in de samenleving van vandaag (niet die van gisteren!!!) en van morgen? Als biddende christenen en als biddende gemeenschap van christenen zullen we ons moeten durven riskeren aan nieuwe wegen in engagement, in liturgie, in politieke en economische keuzes, in solidaire aanwezigheid**. We hoeven dan niet meer te vertrouwen op tradities en gewoonten, maar wel op de Kracht van God zelf, Hij die alles nieuw maakt. Misschien kan op die manier de droom van Johannes XXIII van een ‘Kerk van de armen’ toch inspirerend zijn voor vandaag…

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

1. In welke mate lukt het ons te bidden vanuit en in nauwe verbondenheid met de armen? We mogen ons dankbaar herinneren hoe Gods gelaat in ons gebed zichtbaar geworden is via het gelaat van de armen rondom ons. Kan je een voorbeeld geven van zo’n gebedservaring?
2. Wat doen wij om de strijd van de armen in de wereld te versterken en te ondersteunen? Hoe zijn wij als Kerk een bron van trouwe bemoediging in hun strijd om gerechtigheid, zodat zij noch wij het zouden opgeven?
3. Wat is voor ons de ‘Gedroomde Kerk’, zowel lokaal, in ons land en over de wereld? Wat moeten we dringend loslaten opdat Gods Kracht ons opnieuw in hart en nieren zou kunnen raken en ons op weg zou zetten naar een nieuwe toekomst?

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 29° Zondag door het jaar- C, 16 oktober 1977. [↑](#footnote-ref-1)