**28° zondag door het jaar – B 9-10 oktober 2021**

**Evangelie: Mc. 10,17-30**

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

1. Wat moet ik doen om gelukkig te zijn – zeker te midden van grote tegenslag en miserie? Wat moeten we doen om uit een crisissituatie te geraken?
2. Er is geen sterkere liefkozing dan te kijken naar het gezicht van Jezus die naar mij glimlacht, en die tevreden is omdat ik doe wat ik moet doen.
3. Het is niet voldoende goed te zijn. Het is niet voldoende geen kwaad te doen. Het ontbreekt je dan nog aan zoveel. Maar voor God is alles mogelijk.

1.Mgr. Romero begint zijn evangeliecommentaar bij de vraag van de man: “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Hij nodigt ons uit om ons daarin te herkennen**. Is het niet onze meest diepmenselijke vraag: hoe kan ik gelukkig zijn?** En in crisissituaties is het nog indringender: in Godsnaam hoe geraak ik hier uit? Bij zware ziekten, bij rouwprocessen, als vluchteling zonder papieren die zoekt hoe hier thuis te komen, bij zware overstromingen zoals in Wallonië of bij een aardbeving zoals in Haïti… In Godsnaam, hoe geraak ik weg uit die massa mensen in Kaboel die op de vlucht zijn voor de Taliban, of om uit de greep te blijven van de moordende benden in El Salvador? Hoe zullen we deze maand financieel kunnen rondkomen, of waar zullen we een betaalbare woning vinden? Wat kan ik doen met mijn leven? Wat ga ik studeren en waarom? Wat is dat, écht gelukkig zijn? “Wat zal me rust geven voor mijn eigen geweten, in mijn familie, in onze samenleving?”, vraagt Mgr. Romero zich af.

**Dit evangelie gaat over al deze zo menselijke levensvragen.** Het zijn vragen die altijd opnieuw terugkomen. Het zijn ook vragen die we gemakkelijk verdringen. En er zijn geen eenvoudige antwoorden op al die vragen. We mogen dat alles uitspreken bij Jezus.

2.Is het u al opgevallen dat de overgrote meerderheid van de schilderijen, posters, prentkaarten… van Jezus Hem altijd voorstellen met een bijzonder ernstig gelaat, en zelfs meestal met een blanke kleur, blauwe ogen,...? Hebben we al eens een poster of een afbeelding gezien van een lachende Jezus? Nu is het zo dat er in de evangelies ook maar heel weinig verwijzingen zijn naar een (glim-)lachende Jezus. In de passage uit het Marcusevangelie van vandaag gebeurt het wel. **“Jezus keek hem liefdevol aan”, staat er (Mc. 10, 21). Jezus glimlachte. Hij was blij de vragen van de man te horen, en Hij voelde zich met hem verbonden.** Mgr. Romero zegt: “*Er is geen sterkere liefkozing dan te kijken naar het gezicht van Jezus die naar mij glimlacht, en die tevreden is omdat ik doe wat ik moet doen.”* Hij verwijst daarbij naar “*de dialoog van de goedheid*”, de ontmoeting van oog tot oog en van aangezicht tot aangezicht. Misschien heeft Jezus die man wel omhelsd, en hem laten voelen dat Hij van hem hield.

Hoe kijken wij naar Jezus? Hoe zoeken wij naar Hem? Nu, vandaag, op dit moment – maar we zien Hem toch niet? Kan Hij nu naar mij glimlachen? Kan Hij mij nu laten aanvoelen dat Hij van mij houdt? Het is een enorme genade wanneer een arme mens je omhelst en je eens goed vast neemt. Je voelt het zo aan wat dit wil zeggen. Die typisch Latijns-Amerikaanse warmte van de nabije menselijke ontmoeting is zo openbarend. Dat is nog meer zo, wanneer arme en gekwetste mensen je omarmend nabij komen en je in je ogen kijken, glimlachend en liefdevol. Een afbeelding van een glimlachende Jezusfiguur kan ons af en toe herinneren aan zo’n warmmenselijke ontmoeting. **Dat is het eerste wat Jezus doet wanneer Hij onze vragen hoort: Hij kijkt ons liefdevol aan en glimlacht vanuit Zijn hart. Dat schept vertrouwen. Bij Hem mogen we thuiskomen.**

3.Dan gaat Jezus nog een stap verder. “Het is niet voldoende goed te zijn”, zegt Hij. Het is niet voldoende geen kwaad te doen. Het ontbreekt je nog aan zoveel. Jezus wil de man de weg naar het authentieke geluk wijzen. In het Eerste Testament wordt rijkdom gezien als een zegen van Godswege. De weg van Jezus gaat echter in een andere richting. Mgr. Romero zegt: **Je mag de rijkdom niet vergoddelijken, je mag niet vertrouwen op geld. “*De levenservaring zegt ons dat wie zijn vertrouwen stelt in de aardse dingen, nooit gelukkig zal zijn”.*** Het is niet te verwonderen dat de leerlingen van Jezus zich daarbij meteen afvragen wie dan wel kan gered worden. Maar bij God is alles mogelijk. Mgr. Romero gelooft dat het werkelijk een mirakel van Godswege is wanneer iemand die rijk is, die rijkdom gebruikt in dienst van de liefde en van de gerechtigheid, om goed te doen.

In maart 1980 zei Enrique Álvarez Córdoba, toenmalig minister van landbouw en behorend tot één van de rijkste families van El Salvador: we laten ons onteigenen. Zo begon de landhervorming in El Salvador. Op wat destijds zijn grote privé-eigendom was, leeft en werkt nu nog altijd een belangrijke coöperatieve. In november 1980 werd hij vermoord. Zijn lichaam is begraven in de crypte van de kathedraal van San Salvador.

Merkwaardig genoeg zijn het arme mensen die ook op dit vlak veel radicalere antwoorden geven dan wij die niet arm zijn zoals zij. Ik heb het dikwijls mogen ervaren hoe arme christenen in onze gemeenschap bereid waren om te geven en te delen van wat ze eigenlijk zelf nodig hadden. In hen geeft Jezus zelf ons het voorbeeld.

Er zijn beslist nog grote en kleine voorbeelden te geven van zulke **radicale en solidaire keuzes om wat we “hebben” te delen, zodat meer mensen waardig kunnen leven, dicht bij ons of aan de andere kant van de wereld.** Daar waar het gebeurt mag men werkelijk spreken van wonderen, tastbare tekens van Gods aanwezigheid. Daar gaat het over het échte volgen van de weg van Jezus.

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

* Wat heb ik tot nu toe in mijn leven gedaan om écht “gelukkig” te zijn? Wat betekende dat in tijden van crisis en grote zorgen? Hebben we die diepe levensvragen van ons ook in Jezus’ handen gelegd? Hebben we die vragen (biddend) aan Hem kunnen toevertrouwen?
* Hoe denk ik dat Jezus vandaag naar mij kijkt? Wat is de boodschap van Zijn ogen, wanneer Hij me aankijkt? Wat gebeurt er in mijn leven wanneer arme mensen me omhelzen en wij van aangezicht tot aangezicht bij elkaar zijn en elkaar in de ogen kijken? Heb ik ooit ergens (misschien vanuit een of ander boek of tijdschrift, een film…) een beeld of tekening van een (glim-)lachende Jezus gevonden en bewaard?
* Heb ik reeds ervaring van werkelijk te delen met anderen, met mensen in armoede? Wat betekent het voor mij “*niet vertrouwen op aardse dingen*”? Hoe ga ik vandaag om met mijn bezit en inkomen? Wat kan ik vandaag leren van mensen in armoede, en zo ook van het antwoord dat Jezus geeft aan de man in het evangelieverhaal van vandaag?

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 van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering van de 28te zondag door het jaar, op 14 oktober 1979. [↑](#footnote-ref-1)