**Derde Zondag in de Veertigdagentijd – C 20 maart 2022**

**Evangelie: Lucas 13, 1-9**

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

*1. "’Je bekeren’ is hetzelfde als ‘boete doen’; het is (...) van mentaliteit veranderen. Laat hij die zich voor de afgoden der aarde neerbuigt, van mentaliteit veranderen en op zijn knieën gaan voor de enige Heer. ‘Je bekeren’ is terugkeren naar God, en daartoe is er maar één weg: Jezus Christus."*

*2. "’Je bekeren’ is met Jezus meegaan op de mysterievolle weg volgens de wil van God, de weg die leidt naar Gods beloften. Zonder zich te laten verleiden - niet door triomfalisme, niet door de intriges van de godsdienst zelf, niet die van de politiek, niet die van de dingen van de aarde. Maar om zich, zuiver en rein, samen met Christus te bevrijden. (...) Het is een pijnlijke weg van wenen en rouwen, van lijden en smart, (...) die uitloopt op de uiteindelijke overwinning."*

*3. "Wat voor nut heeft het leven, hoe pompeus het ook mag lijken, als het geen vruchten voortbrengt? Als een dorre vijgenboom is zo’n leven… Het evangelie van vandaag laat ons echter ook Gods tederheid en geduld zien in het wachten: misschien draagt die boom volgend jaar wel vruchten, ja misschien morgen al. (...) Laten we ons leven opnieuw bekijken om te zien of er werkelijk vruchten zijn – dan wel of wij vijgenbomen zijn die de aarde in deze wereld nutteloos in beslag nemen."*

Wanneer er natuurrampen gebeuren of oorlogen zoals nu in Oekraïne of bij pandemieën zoals wij er nu één beleven (of beleefd hebben?), zijn er altijd mensen die roepen dat God hen gered heeft, dat God voor hen gezorgd heeft zodat zij niet gestorven zijn. Laten zij die dit roepen daarmee ook verstaan dat diegenen die daarin wel het leven lieten dan niet geliefd waren door God, dat God geen zorg voor hen gedragen heeft? Aan zij die overleven zegt Jezus in het evangelie van vandaag: “Als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal sterven zoals zij”. **Als we ons niet ‘bekeren’, zal ons leven uitlopen op niets. ‘Zich bekeren’ betekent zowel ‘zich afkeren van’ als ‘zich toekeren naar’.** **Monseigneur Romero stelt ons de vraag voor wie of wat wij op de knieën gaan, en wie of wat wij aanbidden. Natuurlijk moet die vraag niet verstaan worden in een louter godsdienstige context. Nee,** **het gaat hier om het leven dag in dag uit. Waar liggen onze prioriteiten? Waarvoor gaan we door het vuur? Wat is op dit moment hét belangrijkste in ons leven?**

In de Kerk is het spreken over ‘bekering’ en ‘zonde’ uit de mode geraakt. Misschien was dat nodig om nogal wat oppervlakkigheid en externe druk rond het verplichte ‘biechten’ te ontmaskeren. Maar **wanneer en hoe durven we elkaar op vandaag en van Godswege nog oproepen tot bekering, altijd opnieuw?** **Het is goed ons af te vragen in welke mate onze prioriteiten beantwoorden aan de weg van Jezus van Nazareth.**

In zijn tweede stuk commentaar vraagt Mgr. Romero onze aandacht opdat we ons niet zouden “*laten verleiden - niet door triomfalisme, niet door de intriges van de godsdienst zelf, niet die van de politiek, niet die van de dingen van de aarde”.* Hij weet maar al te goed waarom hij precies deze aspecten vermeldt. De bekoringen zijn heel groot, des te meer nog in een consumptie- en prestigegerichte maatschappij als de onze. ‘Je bekeren’, zegt Monseigneur Romero, is “*met Jezus meegaan op de mysterievolle weg volgens de wil van God”.* De meeste christenen zijn zonder twijfel ‘goede mensen’. **Maar hoe zit het met het goede dat we kunnen doen, en toch niet verrichten? Soms zwijgen we tegenover onrecht dat aan mensen wordt aangedaan, om zelf niet in de problemen te komen.** We kunnen bijvoorbeeld toch niet langer beweren dat we niet wisten dat er vandaag op onze aarde alweer 17,000 kinderen gestorven zijn aan ondervoeding en wat daar mee samenhangt? Dat zijn 6,3 miljoen kinderen die jaarlijks voor hun vijfde verjaardag sterven door gebrek aan voedsel. Ja maar…, daar kunnen wij toch niets aan doen? Misschien niet - maar onze politici kunnen dat wel, en wij zijn het die hen verkiezen. Een ander voorbeeld: de productie van wapens[[2]](#footnote-2) in de wereld is enorm. De jaarlijkse investering in oorlogsmateriaal is verschrikkelijk en monsterachtig groot. Daar kunnen wij toch niets aan doen? Maar onze politici kunnen dat wel, en wij zijn het die hen verkiezen. Vandaag staan we tegenover die oorlog tegen het Oekraïense volk met zware schade aan het Russische volk. Zo zouden we kunnen doorgaan… **Onze wereld draait niet goed, en daarom is onze ‘bekering’ toch wel heel dringend nodig. We zijn op deze wereld met 2,22 miljard christenen. Dat is weliswaar een minderheid, maar in de meeste landen zijn we er toch wel. Mochten we onze ‘bekering’ écht serieus nemen, dan zou er, daar waar wij leven en werken en bijdragen aan de maatschappij, écht wel wat kunnen veranderen ‘ten leven’.**

Dan komen we tenslotte bij de derde aanbreng van Mgr. Romero. Het is de vraag die hij stelt naar de vruchten van ons leven, naar de oogst, naar de persoonlijke bijdrage die wij leveren opdat deze wereld menselijker zou worden. Zijn bevraging hieromtrent is heel grondig: **brengen wij met ons leven, in dienstbaarheid, échte vruchten voort van gerechtigheid, vrede, waarheid, solidariteit, broederlijkheid..? Of zijn we eerder als “*vijgenbomen die de aarde in deze wereld nutteloos in beslag nemen”?*****Hier is het belangrijk er aan te herinneren dat de wijngaardenier in het verhaal uit het evangelie van vandaag een expert is in ‘geduld’, en zelfs het meest onmogelijke doet opdat wij toch maar vruchten zouden dragen vroeg of laat. En let wel: voor Hem is het nooit te laat. We mogen ons bekeren, ons afkeren van ‘de zonde’ van het verleden (misschien van ‘te weinig te doen’ en ‘te veel te laten’), ons omkeren naar de grote waarden van Gods Rijk, naar de Weg van Jezus.** Dat alles kan vandaag al beginnen in onze eigen familie, bij de buren, in de gemeenschap, op het werk, in onze vrije tijd... Elke stap is daarbij belangrijk.

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

1. Is het mogelijk in de familie, in de gemeenschap, een eerlijk ‘gewetensonderzoek’ te doen omtrent ‘ons doen en ons laten’? Waar maken we echt tijd voor? Waaruit bestaat ons engagement in deze wereld? Op welke stappen zouden we best terugkeren en welke nieuwe stappen kunnen we zetten?
2. Monseigneur Romero herinnert er ons aan dat we telkens weer moeten terugkeren naar Jezús. Hij zou het centrum moeten zijn van ons doen en laten. Wat kunnen we (in deze veertigdagentijd) doen om die Jezus beter te leren kennen? Kunnen we samen een stuk evangelie lezen, beluisteren en bespreken?
3. Wij mensen leven hier op deze wereld niet zomaar. Als christenen geloven we dat we geroepen zijn om de geschiedenis van richting te doen veranderen en zo échte vruchten voort te brengen. Aan welke ‘oogst’ mag ik, mogen wij als gemeenschap meewerken?

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 Derde Zondag in de Veertigdagentijd-C – 9 maart 1980. [↑](#footnote-ref-1)
2. De militaire industrie is de enige die juicht bij oorlogen en daar enorme winsten uit haalt. [↑](#footnote-ref-2)