**Vierde zondag door het jaar – C 30 januari 2022**

**Evangelie: Lucas 4,21-30**

*Op de 4de zondag door het jaar-C was Mgr. Romero niet in El Salvador, maar in Europa voor een bezoek aan Rome en met als hoofddoel van zijn reis het ontvangen van zijn doctoraat honoris causa op 2 februari 1980 aan de KUL in Leuven. De toespraak die hij daar hield is zowat de sterkste samenvatting van zijn theologie en kerkleer, die oplicht vanuit de pastorale praktijk in zijn bisdom. Let wel: we staan op dat moment op minder dan twee maanden voor de dag dat hij vermoord werd.*

*We zochten een andere homilie van Mgr. Romero op, waarin hij verwijst naar deze tekst.*

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero over deze tekst?**

*1. "Wanneer een vreemdeling in contact komt met een profeet die door de God van de Bijbel geïnspireerd is, mag hij altijd te horen krijgen dat God de Vader is van àlle mensen, en dat er dus voor die God geen onderscheid is tussen mensen die uitverkoren zijn om mee aan tafel te mogen zitten en anderen die als honden moeten achterblijven om dan de overblijvende kruimels in ontvangst te nemen. Voor God is iedereen zonder uitzondering uitgenodigd aan het grote banket van het leven dat Hij ons heeft voorgezet."*

*2. “Het is er de Kerk om te doen het welzijn van alle volkeren van de aarde te promoten... Niet om de macht te grijpen of die van wie dan ook over te nemen."*

*3. "De Kerk stimuleert alle mensen als kinderen van God tot actieve deelname aan de inzet voor het welzijn van allen, met de talenten die ieder heeft ontvangen. Wij hebben allen het recht en de plicht om het gemeenschappelijk welzijn van het hele land en van de hele wereld op te bouwen."*

Mgr. Romero richt in deze homilie zijn aandacht speciaal op het tweede gedeelte van de evangelietekst van deze zondag (Lc. 4,24-27).Hij interpreteert de verwijzing van Jezus naar het profetisch optreden van Elia en Elisa als een duidelijk teken van Gods aanwezigheid bij de ‘vreemden’, de niet-joden (die in de joodse cultuur gemakkelijk ‘honden’ genoemd werden). **Jezus ziet precies in die openheid voor àlle mensen het teken van de komst van Gods Rijk. Die gezindheid wil Hij als Gezalfde van de Geest ook zelf in de praktijk brengen** (zie het eerste deel van deze evangelietekst). Monseigneur Romero zegt dat er *“…voor God geen mensen zijn die mee aan tafel mogen zitten en anderen die als honden moeten achterblijven om dan de kruimels die overblijven in ontvangst te nemen.* ***Voor God is iedereen zonder uitzondering uitgenodigd aan het grote banket van het leven dat Hij ons heeft voorgezet.****"*

Deze taal sluit heel sterk aan bij de profetische zin uit een homilie van de martelaar Padre Rutilio Grande (die verleden week op 22 januari werd zalig verklaard): “Dan is de materiële wereld voor allen zonder grenzen. Dan is er een gemeenschappelijke tafel gedekt met lange tafelkleden voor iedereen. Ieder mag er bij zijn met zijn eigen kruk om op te zitten. En we mogen geloven dat de tafel en het tafelkleed dan voldoende groot zullen zijn, zodat iedereen een plaats heeft en er waarachtig ‘conqué’ is, dat wil zeggen: genoeg voor iedereen”[[2]](#footnote-2). **Wat is dit toch een meer dan actuele profetische oproep naar ons toe in Europa (en in België niet in het minst) voor wat betreft die ‘vreemden’, de vluchtelingen die ons om hulp smeken! Want hoe is onze houding tegenover deze vluchtelingen, en wat doen wij met hen?** De berichten over de wanhopige mensen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland, de beelden van de gestrande vluchtelingen in Calais of in Griekenland, de honderden asielaanvragers die zelfs geen opvang krijgen bij het Klein Kasteeltje in Brussel, de duizenden die rondzwerven aan de grens tussen Mexico en de USA, enz… Die ‘vreemden’ worden ook vandaag nog door sommigen als ‘honden’ beschouwd, als een bedreiging voor onze welvaart en ons welzijn. Komt daar nog bij dat we heel vlug vergeten dat de structurele oorzaken die er voor zorgen dat die duizenden mensen op de vlucht slaan, alles te maken hebben met de jarenlange interventie in hun thuisland van de (ex-koloniale) machtshebbers uit Europa en de USA. Veel mensen hier willen zelfs hun (tweede of derde) huis niet verhuren aan deze ontheemde asielzoekers. **Dat gaat totaal in tegen onze christelijke cultuur van gastvrijheid, en tegen de evangelische opdracht die Jezus geeft aan zijn Kerk. In het Evangelie van deze zondag laat Jezus meer dan duidelijk zien dat zijn opdracht (en dus ook die van ons vandaag) helemaal en consequent in de lijn ligt van wat de profeten uit het Eerste Testament verkondigden. De ‘armen, de gevangenen, de blinden, de onderdrukten…’ van de tekst uit het evangelie zijn de uitgeslotenen van vandaag,** voor wie we de deuren sluiten; mensen die op straat moeten slapen; de gedetineerden in hun isolement en eenzaamheid, alsook zij die op intensieve zorg vechten voor hun leven… **Onze God is Vader/Moeder van àlle mensen! En wie dat gelooft en er naar handelt, zorgt er mee voor dat we voor en met meer mensen broers en zussen kunnen zijn, tezamen één grote familie.**

Bij een tweede gedachte nodigt Mgr. Romero ons uit **om de wereldwijde missieopdracht van de Kerk te verstaan als een zorg voor een meer menswaardige samenleving voor alle mensen en alle volkeren.** Het gaat daarbij niet over het winnen van zieltjes, niet om bekeerlingen te ronselen voor onze Kerk, en ook niet over het ondermijnen van de positie van machtshebbers en politici. **Vanuit het Evangelie zijn we gemotiveerd om al het mogelijke bij te dragen tot respect voor het fundamentele recht van alle mensen op waardigheid en eerbied, op mogelijkheden tot ontwikkeling en kwaliteitsvolle levenskansen.** De Kerk is niet uit op politieke, economische of militaire macht. Ondanks dat alles worden vandaag op heel wat plaatsen christenen vervolgd omdat ze christen zijn, en omdat ze geloven dat die Jezus van Nazareth wegen van Leven geopend heeft, voor alle mensen en zeker voor de kleinsten. Paus Franciscus roept ons geregeld op om de vervolgde christenen niet te vergeten en in verbondenheid met hen te bidden.

In een land en een tijd waar de militaire machtshebbers alle stemmen van het volk bloedig onderdrukten, had Mgr. Romero de profetische moed om te stellen dat iedereen het recht heeft (en ook de morele plicht) om bij te dragen tot het gemeenschappelijk welzijn van allen. **Het gegeven dat wij allen kinderen zijn van God en broer en zus van elkaar, vereist dat we allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen en bijdragen tot het echte welzijn van heel het volk (en van alle volkeren, wereldwijd).** In de context van El Salvador in de jaren 80, betekenden deze uitspraken nog maar eens een sterke riem onder het hart voor alle (vooral jonge) mensen die zich hadden ingeschakeld in de volksorganisaties. Maar zonder een hoopvolle horizon, zonder de nodige vorming om de realiteit te leren lezen, zonder organisatie van de bevolking (van onder uit) en zonder mobilisatie, zullen er geen veranderingsprocessen ontstaan. **We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om ons ‘politiek’ te vormen, om onze capaciteiten aan te scherpen voor het maken van de juiste politieke analyses en – waar dan ook, en ieder volgens zijn of haar eigen talenten – actief deel te nemen aan de politieke debatten en acties in ons eigen land en in de grote wereld.** Hoe gemakkelijk klagen we over de professionele politici, over wat ze zeggen en (al of niet) doen, terwijl we zelf de kat uit de boom kijken. We zien de problemen wel, maar wachten dikwijls tot anderen iets doen en een mogelijke oplossing zoeken, en we kijken verder maar toe. We kunnen en moeten die vicieuze cirkel doorbreken. **Als christenen hebben we op politiek vlak – dus voor wat betreft het algemeen welzijn van heel het volk en alle volkeren wereldwijd – een grote verantwoordelijkheid.**

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

1. Waarom zijn volgens jou vluchtelingen die bij ons asiel aanvragen al of niet een bedreiging voor ons leven? Heb je een vermoeden van wat er aan lijden en trauma’s verborgen zit achter al die families die vluchten voor geweld en extreme miserie? Wat is onze verantwoordelijkheid als christenen bij het gastvrij onthalen en opvangen van vluchtelingen en asielzoekers?
2. Wat betekent de missieopdracht van de Kerk vandaag concreet? Hoe werken wij, van hier uit, mee aan die opdracht?
3. Waaruit bestaat mijn / onze politieke verantwoordelijkheid om mee te werken aan het welzijn van iedereen, hier bij ons en in de hele wereld? Wat doe ik op politiek vlak, waaruit bestaat mijn medeverantwoordelijkheid daarvoor?

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. We putten nu uit zijn korte commentaar bij dit evangelie in zijn homilie op de 28ste zondag door het jaar – C, op 9 oktober 1977. Die preek had hij als titel gegeven: “De Kerk van de integrale promotie”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Citaat uit de homilie van Padre Rutilio Grande, 13 februari 1977, tijdens een eucharistieviering in de parochie van Apopa, El Salvador, waar Padre Mario Bernal net was gevangen genomen en het land werd uitgezet. ‘Conqué’: verwijst naar rijst, groenten, bonen en een stukje vlees bij de maaltijd; dus niet alleen maar maïskoeken (tortilla) met zout, het enige dat de arme families konden eten… [↑](#footnote-ref-2)