**Vijfde Zondag in de Veertigdagentijd – C 3 april 2022**

**Evangelie: Johannes 8, 1-11**

***We zijn aangekomen bij de allerlaatste homilie die Mgr. Romero in de kathedraal van San Salvador uitgesproken heeft. De dag nadien (24 maart 1980) werd hij vermoord.***

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

1*. "Ik vind geen mooier beeld van iemand die de menselijke waardigheid van een ander mens redt, dan dit beeld in het evangelieverhaal van vandaag van Jezus die, zelf zonder zonde zijnde, oog in oog staat met een vrouw die vernederd wordt omdat zij betrapt is op overspel. Het gaat daarbij om de menselijke waardigheid, eerst en vooral."*

*2. “’Ik veroordeel jou ook niet, maar pas op, zondig niet opnieuw…’, zegt Jezus tot die vrouw. Laten wij voorzichtig zijn, broeders en zusters. Als God ons zo dikwijls vergeven heeft, laten wij dan gebruik maken van deze vriendschap van de Heer die wij herwonnen hebben, en laten wij die met dankbaarheid beleven."*

*3. "De houding van Jezus - dat moeten we in dit evangelieverhaal zien - is wat we zelf ook willen leren: een houding van zachtmoedigheid tegenover de persoon. Hoe zondig hij of zij ook is, Jezus erkent deze mens als een kind van God, als het beeld van de Heer. Hij veroordeelt niet, maar vergeeft. Evenmin vergoelijkt Hij de zonde: Hij is sterk genoeg om de zonde te verwerpen. Hij beschuldigt en veroordeelt de zonde wel, maar Hij redt de zondaar. Hij onderwerpt de mens niet aan de wet."*

**Wanneer we de geschiedenis overlopen, dan is het duidelijk dat de machtshebbers (en met hen ook de economische machten) nooit iets moesten weten van de menselijke waardigheid. Wel integendeel. Het onderwerpen van volkeren, de slavernij als ‘buit’ van de oorlogen, de ‘jacht’ op de bevolking van Afrika en Latijns-Amerika, enzovoort… Het zijn stuk voor stuk de bloedige getuigen van de totale ontwaarding van mensen.** De wereldoorlogen, de invasies en interventies in zoveel landen vanwege de USA en ook van Rusland (nu verschrikkelijk actueel in Oekraïne),… **We mogen dat alles niet vergeten.** Maar ook de totale vernedering en uitbuiting van de arbeiders in het begin van de industrialisatie, de hongerlonen die en tot op vandaag in de grote textiel- en andere industrieën worden betaald in ‘verre’ landen’, (‘Made in…’, weet je wel)… blijven tot ons schreeuwen: **de grote meerderheid van de mensheid wordt helemaal niet ‘gewaardeerd’, en wordt niet in zijn menselijke waarde geëerbiedigd.** Maar ook dichtbij! Denken we maar aan vluchtelingen[[2]](#footnote-2), aan mensen zonder papieren, aan mensen in detentie, aan de hele migrantenbevolking, aan eenzamen in WZC,… Hoe ver staan we in al deze situaties van een wereld die zou moeten gebouwd zijn op menswaardigheid!

**Mgr. Romero voelt zich sterk aangesproken door de manier waarop Jezus in het evangelie van vandaag opkomt voor de waardigheid van de vrouw die Hij ontmoet. Hij staat oog in oog met haar**. Ze werd betrapt bij een buitenechtelijke relatie, maar de even schuldige man gaat vrijuit. De vrouw staat onder het oordeel van de Joodse wet, die voor dit misdrijf de doodstraf eist. **Bij Jezus gaat het echter in de eerste plaats om ‘deze mens’, deze vrouw. Respect voor haar is de basis van Zijn spreken en handelen.** Hij wijst de vertegenwoordigers en verdedigers van de Joodse wet op hun eigen falen, hun eigen zondigheid en hun manier van mensonwaardig optreden tegenover anderen. Hij schakelt hen eigenlijk uit bij heel dit gebeuren, zodat deze vrouw in waardigheid oog in oog kan staan met Hemzelf.

**Daarmee staan we voor de eerste opdracht, de eerste houding, de eerste woorden die nodig zijn om alle mensen ‘menswaardig’ te benaderen. Van daaruit mogen we verwijzen naar alle groepen van kwetsbare en gekwetste mensen die in onze maatschappij zo dikwijls slecht bekeken en slecht behandeld worden.** Wie ziet ‘de mens’ in de vluchtelingen? Wie ziet ‘de mens’ in de migranten? Wie ziet “de mens’ in hen die in detentie moeten leven? Wie ziet ‘de mens’ in eenzame bejaarden? Wie ziet ‘de mens’ in de drugverslaafden? Wie ziet ‘de mens’ in hen die in een burn-out verzeild geraakt zijn? Wie ziet ’de mens’ in zij die rouwen? Het kan een immense lijst worden die we hierbij opsommen, zowel van mensen dichtbij als van mensen en volkeren veraf.

**Mgr. Romero drukt ons nogmaals op het hart dat we er moeten voor zorgen dat de ‘menselijke waardigheid’ van de andere het meest fundamentele is, datgene waar het ‘eerst en vooral’ op aankomt. En dat alles begint met ‘oog in oog’ te gaan staan bij hen.**

In de tweede gedachte die hij formuleert richt Mgr. Romero zich tot ieder van ons. Hij weet dat wij toch ook heel wat vergeving nodig gehad hebben toen we zelf snakten naar adem om niet ten onder te gaan in onze schuld, in onze begane fouten en in de ‘onmenselijkheid’ van het oordeel daarover. In christelijk-religieuze termen zegt Mgr. Romero daarover dat de Heer ons vergeven heeft en de vriendschapsband met ons hersteld heeft. We mogen daarvoor echt dankbaar zijn. Bidden we dan ook niet in het Onze Vader, dat God ons zou vergeven in de mate wij zelf vergeven: ‘…zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’? **Ons menselijk vergeven krijgt daarmee een goddelijke dimensie. Andere mensen mensonwaardig benaderen, ook al is het er maar één, betekent immers ook altijd dat wij ons afkeren van de Bron van alle Leven. Daarom hebben we ook vergeving nodig, broodnodig, om die eigen wonden die door ons ‘mensonwaardig’ gedrag zijn toegebracht, te kunnen genezen.** Wanneer dat gebeurt mogen we diep dankbaar zijn en zullen we er opnieuw mogen toe bijdragen dat de ‘menselijke waardigheid’ van alle mensen werkelijk ’eerst en vooral’ gerespecteerd zou worden.

Bij de derde gedachte van vandaag keren we terug naar mensen die op een of andere manier kwaad gedaan hebben, anderen mensonwaardig behandeld hebben, fouten hebben begaan, ‘gezondigd hebben’ (zeggen we in onze religieuze taal). Bij de mensen in detentie bijvoorbeeld zijn de meesten zich wel bewust van het kwaad dat ze hebben aangericht. **Mgr. Romero brengt ons hierbij het voorbeeld van Jezus in herinnering. Hij praat het gedane kwaad niet goed, maar Hij komt wel op voor de mens, voor ‘de zondaar’, en wil voor hem of haar ‘redding’ zijn uit het kwaad. “Ik veroordeel u niet” betekent in deze context: ik laat u niet vallen, ik schrijf u niet af. Sta op, u kunt het anders gaan doen in het leven…**

De meeste mensen die onze gedachten en commentaar bij zo’n evangelieverhaal lezen of er zich aan inspireren, zijn geen grote ‘zondaars’. Want, zoals de titel van een recent boek zegt: ‘De meeste mensen deugen’... Maar misschien is onze echte ‘zonde” wel datgene wat in de katholieke liturgie klassiek geduid wordt als ‘ik heb gezondigd in doen en **laten**…’, **waarbij het gaat over het goede, het menswaardige dat ik kon doen en dat ik nagelaten heb te doen. ‘zonde’ is misschien datgene wat ik vooral nièt gedaan heb. Daarbij gaat het toch altijd weer over de telkens terugkerende vraag voor wie en voor wat we leven…**

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

1. Wat hebben we tot op vandaag gedaan om ‘oog in oog’ te staan met kwetsbare, breekbare, uitgesloten mensen? Wat houdt ons tegen om dat aan te durven? Welke stap zouden we daarin toch kunnen zetten?
2. Kunnen we ons de momenten herinneren waarop wij zelf vergeving ontvangen hebben, die genade en dat heil ervaren hebben van niet ‘veroordeeld te worden, van niet vastgezet te worden op onze fouten, van nieuwe kansen te krijgen? Wat hebben we dan met die ervaring gedaan?
3. Als we onze dagelijkse en wekelijkse activiteiten (ons doen) kritisch bekijken, welk antwoord geven we dan op de vraag: ‘Voor wie en voor wat leven wij’? Wat zijn onze prioriteiten in het leven? En misschien nog meer: wat is het goede (het herstel van menswaardigheid) dat we hadden kunnen doen en dat we ‘nalieten’? Kunnen we daar toch iets aan veranderen?

Vanaf volgende week keren we terug in de tijd naar het begin van het episcopaat van Mgr. Romero, in 1977. Zijn homilieën op Palmzondag (3 april 1977 ), in de Paasnacht of op Paaszondag (10 april 1977) werden echter niet geregistreerd.

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 Vijfde Zondag in de Veertigdagentijd-C – 23 maart 1980. [↑](#footnote-ref-1)
2. Een belangrijk teken van menselijkheid zagen en zien we bij de opvang van en de zorg voor vluchtelingen in Oekraïne. Dat is goed, heel goed. Maar wat met vluchtelingen die opgejaagd worden omdat de USA of Israël (rechtstreeks of via derden) tegen hen geweld gebruiken? [↑](#footnote-ref-2)