**Vijfentwintigste Zondag door het jaar - A 24 september 2023**

**Evangelie: Matteüs 20, 1-16**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van vandaag de titel: “***De crisissen van Gods Rijk”.***

"*Als er in dit uur, in het jaar 1978, geen mensen zijn in het land die een religieuze crisis beleven, dan zou dat betekenen dat er niemand is die zich écht betrokken voelt bij wat er actueel gebeurt. Nee, als je ziet en hoort wat er gaande is, dan verwondert het mij niet dat er crisissen zijn."*

In zijn commentaar op het evangelie van deze zondag gaat hij dan dieper in op de vraag**: *Wat is Gods manier van denken over dat alles***? Vanuit de paragrafen uit zijn preek die we hier aanhalen, denken we daarover met hem mee.

*"Wat is in dat alles de mening van God, Hij die toch boven onze gedachten staat? (En God zij gezegend dat Hij zich zomaar niet identificeert met de gedachten van de mensen!). Velen willen maar al te graag, zoals het liedje zegt: ‘Een God in zakformaat’, een God die zich met mijn kleine idolen en mijn eigen zelf ontworpen afgoden vereenzelvigt, een God die tevreden is met de manier waarop ik mijn arbeiders betaal, een God die zelfs mijn wandaden goedkeurt. Hoe kunnen sommige mensen tot deze God het Onze Vader bidden, als ze Hem behandelen als ware Hij één van hun dienaren en als een soort marionet die naar hun pijpen danst?”*

**Een eerste stap in dit denkproces over de gedachten van God, bestaat er in dat wij ons in herinnering brengen dat God (die ons in Jezus nabij kwam) zich nooit laat gebruiken als instrument in onze handen.** Zoiets kan je natuurlijk wel verwachten van die goden in zakformaat, en van onze zelf ontworpen idolen. Zij geven steeds weer als vanzelfsprekend en met graagte hun (valse) zegen over het onrecht (bv. in de vorm van de ontoereikende lonen die door werkgevers aan hun arbeiders betaald worden), evengoed als over de misdaden, de corruptie, het vervalsen van officiële eigendomsbewijzen, het politieke machtsmisbruik dat wordt aangewend om de eigen familie te bevoordelen ten nadele van andere families, enzovoort, enzovoort… **Mgr. Romero zegt dat dergelijke mensen die zo over God denken en zo met Hem omgaan, het Onze Vader dat Jezus ons geleerd heeft niet waarachtig kunnen bidden.** Uiteraard interesseert het hen ook niet, want alleen de schone schijn (van een christelijk sausje en een zedig doekje over alle menselijke zonden) lijkt hen te interesseren.

*"In het evangelie van vandaag over de ‘arbeiders van het elfde uur’ is het duidelijk dat God het initiatief neemt. (...) Nogal wat mensen komen niet naar de Kerk met een politieke nieuwsgierigheid, nee, ze komen eerder met vroomheid, met de bedoeling God te zoeken in de teksten, de liederen en de rituelen. Maar het evangelie van vandaag zegt: Het is God die steeds weer als eerste op zoek gaat naar ons, en Hij is niet enkel op zoek naar ons alleen, maar naar iedereen, zonder onderscheid. Hoe mooi is het om te weten dat, op elk moment van het leven, de Heer op zoek is naar ons."*

Een tweede stuk commentaar van Mgr. Romero bij de evangelietekst van vandaag gaatover **het feit dat de God van de Bijbel rusteloos naar ons op zoek gaat, omdat Hij op zoek is naar arbeiders om mee te werken aan Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid**, zoals in de parabel van vandaag de eigenaar – de hele dag door – op zoek gaat naar arbeiders om te werken in zijn wijngaard. Wat een prachtige en sterke boodschap is dat: Wij mogen geloven in een God Die op elk moment, in elke periode van ons leven naar ons op zoek is, Die ons aanspreekt, Die ons oproept en telkens weer kansen geeft om mee te werken aan de opbouw van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, Gods Rijk hier en nu. Waarschijnlijk hebben we hier geen weet van, en zijn we ons nauwelijks of helemaal niet bewust van Gods roepende nabijheid. Het zou best kunnen dat we tot nu toe meer geluisterd hebben naar onze eigen kleine ‘godjes’ die van ons eigen maaksel zijn. Want inderdaad, **om die mens-zoekende God te kunnen horen en zien, moeten we ons eerst doof maken voor wat die fameuze idolen ons dag na dag in het oor fluisteren, en leren ‘luisteren’ met open oren en ‘zien’ met open ogen naar de manier waarop de God van de Bijbel ons zoekt en hoe Hij ons wil aanspreken.** Jezus zelf heeft ons eens en voorgoed duidelijk gemaakt van waaruit Hij ons aankijkt en aanspreekt: Hij is te horen en te zien in het geschonden gelaat van armen, hongerigen, mensen zonder woning, vreemdelingen, mensen in detentie, zieken: allemaal kwetsbare en gekwetste mensen. En verder is Hij ook te vinden in de stilte van ons hart en in ons bewustzijn, ons geweten. In de gelovige gemeenschap mogen we elkaar ondersteunen om zo die God te leren zien en Hem welwillend tegemoet te gaan.

***"Wat de parabel uit het evangelie van vandaag in de eerste plaats wil beklemtonen is Gods initiatief en Gods vrijgevigheid[[2]](#footnote-2), die Hij betoont door aan de arbeiders die het laatst kwamen hetzelfde loon te betalen als aan degenen die het eerst zijn gekomen.*** *De beloning is hoe dan ook royaal voor iedereen (...) Voor God heeft niemand bijzondere privileges of rechten. Als we Hem gediend hebben vanaf onze vroegste jeugd, gezegend zij God! Dan hebben we de kansen die we in het leven gekregen hebben goed gebruikt, maar dat geeft ons toch niet het recht om te denken dat we als ‘eersten’ sowieso de rechtmatige eigenaars zouden zijn van de Kerk en haar genademiddelen. Zelfs als we de bisschoppen zijn van die Kerk, zelfs als we de priesters ervan zijn – ook dan hebben we misschien meer behoefte aan Gods barmhartigheid dan de zondaar die net bekeerd is en door zijn liefde misschien dichter bij God staat dan degene di**e denkt dat hij de Kerk mag bezitten en beheren. God is barmhartig voor iedereen, zonder onderscheid. En niemand heeft het recht om te oordelen over de initiatieven die Hij neemt. (...) De uitwerking van deze parabel van de arbeiders in de wijngaard weerspiegelt in de eerste plaats de crisis die zich al in het vroegste christendom manifesteerde: het waren de Farizeeën, de Joden die zich tot het christendom bekeerden, die het gevoel hadden dat het christendom van hen was (en eigenlijk van hen alleen). Zij beweerden immers dat zij God waren komen aanbidden vanaf de eerste uren van de dag, en dus vonden ze dat zij daardoor alle rechten en voorrechten hadden verworven tegenover zij die zich pas later bij de christengemeenschap hadden aangesloten. De zogenaamde heidenen, die Paulus had ontmoet en aan wie hij Christus had bekend gemaakt - die beschouwden zij als tweederangs-christenen (...) De eerste gemeenschap loste dit probleem op, net zoals de parabel van vandaag het oplost: door aan iedereen hetzelfde loon te willen betalen en dat van harte te gunnen aan iedereen zonder onderscheid. Dat wil zeggen, door aan allen die zich ‘christen’ wilden noemen, de God bekend te maken die ik zojuist ook aan jullie heb voorgesteld:* ***een God die*** ***geen andere privileges erkent dan de heiligheid van ieder mens, waar hij ook vandaan komt. Voor God zijn er geen sociale klassen; voor God bestaan er geen onderscheiden menselijke categorieën. (...)*** *‘Mijn gedachten zijn niet zoals jullie gedachten’, zegt God. ‘Zouden jullie soms jaloers worden op elkaar omdat Ik goed ben?’*

Het Tweede Vaticaans Concilie noemt de Kerk steevast en consequent ‘Het Volk van God’. Jammer genoeg werd dat nieuwe zelf-verstaan van de Kerk daarna niet verder ontwikkeld of uitgebouwd. **In onze hiërarchisch gestructureerde Kerk is het natuurlijk niet zo eenvoudig om te aanvaarden dat God “*geen andere privileges erkent dan de heiligheid van ieder mens, waar hij ook vandaan komt.”*** Mgr. Romero legt hier nogmaals de vinger op een zwakke plek (of is het een open wonde?) van de Kerk zoals ze tot op vandaag bestaat: ook bisschoppen en priesters zijn geen eigenaars van de Kerk, ook zij zijn in die Kerk niet meer dan gewone dienaren die geroepen zijn om mee te werken aan de opbouw van Gods Rijk. Noch de gezegende leeftijd, noch het gewijde ambt, noch welke pastorale verantwoordelijkheid ook, en ook niet de roeping tot het religieuze leven,… kunnen er voor zorgen dat leden van de Kerk zouden mogen rekenen op speciale privileges van Godswege. **Alleen de ‘heiligheid’ van elke mens is van tel –** het doet er verder niet toe hoe groot of hoe klein je bent, hoe lang je al christen bent of hoe kort nog maar, waar je staat of gepositioneerd bent in de kerkelijke hiërarchie, welke kerkelijke titels je eventueel ontvangen hebt, welke liturgische gewaden je soms aantrekt, welk habijt je draagt,… **Het enige criterium is het feit dat en de mate waarin je als mens ‘heilig’ bent, en de manier waarop je vanuit die ‘heiligheid’ meewerkt aan de komst van het Rijk Gods.**

“*God is barmhartig voor iedereen, zonder onderscheid. En niemand heeft het recht om te oordelen over de initiatieven die Hij neemt.”* Dat zeggen we dan wel en we belijden het met de mond, maar de vraag is of we daar ook naar handelen en leven. De ‘normale’ criteria en normen van ‘de wereld’ drongen mettertijd ook door in de Kerk, en in onze cultuur hebben we die criteria en normen ook allemaal in zekere graad van jongs af aan ‘ingeademd’ en ze ons als vanzelfsprekend eigen gemaakt. **‘Heilig’ zijn betekent: barmhartig zijn zoals God barmhartig is. Maar Gods manier van denken en handelen, van mensen oproepen en omhelzen beantwoordt vaak niet aan onze manier van denken en doen.** Ook Jezus heeft telkens weer moeten uitleggen dat ‘zondaars’ eerder in Gods Rijk zouden binnengaan dan velen die denken geen bekering nodig te hebben[[3]](#footnote-3) - zij die onder hun religieus-kerkelijke dekmantel blijven leven en handelen volgens de normen van de ‘wereld’. En **vooral heeft Jezus datgene beklemtoond en voorgeleefd wat nog het meest typische van al Gods criteria is: dat de laatsten altijd weer de eersten zullen zijn.** Zouden we soms jaloers worden omdat God goed is, omdat Hij iedereen aanspreekt, oproept en uitnodigt, omdat Hij niet naar het verleden van mensen kijkt, maar naar wat ze aan waardevols kunnen aanbrengen in Zijn Rijk? Voor God zijn er geen privileges, geen soorten en categorieën van mensen, geen sociale (en/of kerkelijke) klassen. Bij God hoeven we geen palmaressen of erelijsten voor te leggen, geen diploma’s te laten zien, geen rijkdom, geen titels of benoemingen aan te dragen, geen rijk gevuld C.V. voor te leggen, geen lijst van publicaties en reflecties op te sommen, en gelukkig moeten we ook geen strafregisters van onder de tafel tevoorschijn laten komen…

**God die Mens geworden is in Jezus hanteert heel andere criteria dan wij. Hij houdt niet op telkens weer nieuwe initiatieven te nemen om ons mensen te kunnen ontmoeten, om ons op te roepen om te breken met de normen van de logica van de ‘wereld’, en ons te vragen dat wij zouden meewerken aan de uitbouw van Zijn Rijk**. **We worden allemaal geroepen op Gods wegen, ieder op zijn tijd en volgens haar mogelijkheden. En laat ons vooral niet vergeten dat in dat permanente roepingsgebeuren beslist en altijd de laatsten de eersten zullen zijn.**

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

1. Wat verstaan we onder een ‘God in zakformaat’? Hebben we al echt afscheid genomen van dergelijke zelf ontworpen afgoden en idolen - persoonlijk en in het maatschappelijk/kerkelijk leven? Wat kunnen we daar nog aan doen?
2. Hoe hebben wij in ons leven al mogen ervaren dat God ons wil ontmoeten, dat Hij in alle omstandigheden van ons leven naar ons toe komt en ons uitnodigt om mee te werken aan de uitbouw van Zijn Rijk? Wat betekent die ontmoeting en die oproep concreet voor ons?
3. God zoekt ons op, waar we ook zijn, en hoe verdwaald of verloren we ons soms ook voelen. En Hij biedt ons aan – en wel aan ieder van ons – barmhartig, ja, ‘heilig’ te zijn zoals Hijzelf. In welke mate zijn we bereid ons aan Hem te riskeren? Wat maakt het ons daarbij moeilijk?

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 25e Zondag door het jaar-A, 24 september 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 272-274. [↑](#footnote-ref-1)
2. Er staat letterlijk zoiets als: ‘sé generoso’: genereus zijn, vrijgevig, gul, edelmoedig… [↑](#footnote-ref-2)
3. Matt. 21,31. [↑](#footnote-ref-3)