**Drieëntwintigste Zondag door het jaar – C 4 september 2022**

**Evangelie: Lucas 14, 25-33**

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

1. *"Jezus zegt: bezin u over* *uw vermogen tot onthechting, uw vermogen tot het kruis. Ik bied u geen kroon van rozen aan, en ook geen sociale of politieke voordelen. Wie met Mij mee wil gaan, moet zo onthecht zijn dat zijn liefde voor zijn moeder, voor zijn vrouw, voor zichzelf,… geen belemmering zal zijn om mij te volgen. ...De liefde van Christus is zo absoluut, en het licht van de goddelijke wijsheid die Christus in de wereld heeft gebracht is zo helder, dat men Hem niet halfslachtig kan volgen."*

Je moet dus toch wel goed nadenken wanneer je Jezus wil volgen, en je moet dat altijd blijven doen. Wanneer we kinderen zomaar dopen (in het beste geval na een korte doopcatechese), dan zetten we daarmee niemand van hen op de weg van Jezus, ook al zal dat doopsel dan wel ingeschreven staan in onze doopregisters. De twee voorbeelden uit het evangelie van vandaag (iemand die een toren wil bouwen, en een koning die ten oorlog trekt tegen een andere koning), leggen er de nadruk op: ‘Bezint eer ge begint’. Meer concreet: **overleg toch voldoende met jezelf en denk goed na, voordat je beslist Hem te volgen. Bezin je over “*je vermogen tot onthechting, je vermogen tot het kruis”,* over je daadwerkelijke bereidheid om onvoorwaardelijk te kiezen voor Jezus en de gevolgen daarvan (het kruis) op je te nemen.** In de lijn van deze aanmaning van Jezus in het evangelie van vandaag, kan de catechese die we aan kinderen en jongeren geven hen in de eerste plaats uitnodigen om zich daar grondig over te bezinnen, zodat ze op volwassen leeftijd bewust kunnen kiezen om gedoopt te worden of niet, - dat wil zeggen: om al of niet leerling van Jezus worden.

**Maar die aanmaning van Jezus blijft natuurlijk ook gelden voor volwassenen.** Meer nog, in de mate we relaties uitbouwen, het materieel beter hebben, en zelf ons leven in handen nemen om in alle vrijheid te doen en te laten wat we willen, in die mate blijft Jezus’ sterke oproep tot onthechting fundamenteel. Hier mag het niet gaan over halfslachtigheid in de zin van: ja, maar… of: neen, dat niet, maar misschien toch… Heel ons leven, onze beste relaties, ons hebben en houden, de manier waarop we onze vrijheid gebruiken, onze opties voor het dagdagelijks leven en onze vrijetijdsbesteding moeten we bekijken onder het licht van het evangelie. **Leerlingen van Jezus moeten alles van hun leven laten doorlichten vanuit de grote droom van Gods Rijk om dicht bij Hem te staan.** En het is goed daarbij van tevoren te weten: *“Het licht van de goddelijke wijsheid die Christus in de wereld heeft gebracht is zo helder, dat men Hem niet halfslachtig kan volgen”.* **Dit vraagt van ons een constante levensrevisie en een permanente bereidheid tot bekering, om te voorkomen dat onze relaties, ons doen en laten, ons hebben en houden een belemmering zouden worden om Hem te volgen.** We kunnen niet genoeg herhalen dat christen-zijn gebouwd is op het fundament van het volgeling willen zijn van deze Jezus. In Hem heeft God zelf het hart van ons menszijn laten zien.

Het is wel merkwaardig dat we op vandaag vanuit de schreeuw van onze planeet om te kunnen overleven een haast gelijkaardige kreet horen: we kunnen het met (veel) minder doen, of zelfs: we moeten het met veel minder gaan doen. We moeten meer eenvoudig en nederig gaan leven, hergebruiken, recycleren,…

1. *"Op het ogenblik dat deze uitnodiging om Hem te volgen weerklinkt, is de menigte die met Jezus meetrekt reeds gereduceerd tot een kleine groep. Wanneer Christus[[2]](#footnote-2) elders in het evangelie aan die kleine groep vraagt: "En willen jullie soms ook weggaan?", en Petrus in naam van de meest moedigen als antwoord geeft: "Waar zullen wij heengaan, Heer, als Gij alleen de woorden van het eeuwige leven hebt..?", dan gaat de groep al snel uiteen, op zoek naar een geluk dat ze denken te vinden in alles behalve het kruis: in de geneugten van de wereld, in veiligheid, in bescherming...* *Hoe gemakkelijk is het voor ons om bescherming te zoeken hier op aarde, en hoe weinig vertrouwen hebben wij in het kruis. En toch is dit de onthechting* *die het geloof van ons vraagt. Het kruis van Christus is de sleutel tot de ware bevrijding."*

Monseigneur Romero verbindt nu het evangelie van vandaag met een vraag van Jezus uit het Johannesevangelie. Wetend dat velen niet bereid zijn te leven in onthechting, en bij het zien dat vele van zijn toehoorders stilletjes afdruipen, vraagt Jezus aan de kleine groep of zij er soms ook aan denken Hem te verlaten. **Vandaag zijn wij in en rond de Kerk op onze beurt ook kleine groepen aan het worden, met mensen die op een of andere manier nog bewust willen behoren tot die groep van christenen. Precies aan ons - soms ‘de kleine rest’ genoemd - stelt Jezus vandaag de vraag opnieuw: Willen jullie soms ook afhaken bij het zien van Mijn voorbeeld, en bij het horen van Mijn oproep tot onthechting?** “*Hoe gemakkelijk is het voor ons om bescherming te zoeken op aarde, en hoe weinig vertrouwen hebben wij in het kruis.”* Hoe gemakkelijk is het niet voor ons christenen om toch maar mee te stappen in de tred van de consumptiemaatschappij, in het zoeken naar uitlaatkleppen van absolute vrijheid en het zich uitleven op de muziekfestivals, om te reizen en vakantie te nemen (hoe verder en exotischer, hoe beter)… Dat is dan ‘de liefde, de vreugde, de troost,… die de wereld biedt’. **Hoe gemakkelijk is het toch ook voor ons christenen onze ogen en oren te sluiten voor de levenssituatie van de armen onder ons, van asielzoekers die vluchten uit hun land, van mensen zonder papieren, van mensen in detentie, voor eenzame ouderlingen in rusthuizen, voor de vele grote bevolkingsgroepen in de wereld die honger lijden of in oorlog leven.**

Mgr. Romero roept ons op vertrouwen te hebben in het kruis. Ja, dat is natuurlijk niet eenvoudig, maar **toch is “*Het kruis van Christus de sleutel tot de ware bevrijding".* Dat moeten we toch duidelijk voorop stellen als we christenen willen zijn.** Jezus koos ervoor om niet meegedreven of meegesleurd te worden met de tendensen van zijn tijd. Een bepaalde farizeïsche interpretatie van het Eerste Testament overheerste in Zijn tijd het religieuze leven, dat verder gedomineerd werd door een priesterkaste. Jezus stond daar vierkant tegenover. Zoals hij ook tegenover de Romeinse bezetter stond, en Zijn protest daartegen uitdrukte in sterke symbolische tekens zoals bijvoorbeeld het breken en delen van het brood als een alternatieve weg tegenover de economische uitbuiting van de meerderheid ten dienste van de rijkdom van enkelen en van Rome. Zijn waardige houding tegenover Pilatus is daar ook een uitdrukking van.

**Wie bereid is bewust te werken aan die zo nodige ‘onthechting’, zal ook bekwaam zijn het kruis van ‘vervolging’ (in zovele vormen) omwille van het Evangelie op te nemen. Wie de weg mee gaat met mensen die hoe dan ook ‘gekruisigd’ worden, zal bereid zijn hun kruis mee te dragen, zodat het minder zwaar doorweegt.** Halfslachtigheid hoort in deze manier van leven helemaal niet thuis.

**Suggestie van vragen[[3]](#footnote-3) voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen:**

1. Welke relaties staan bij mij in de weg om Jezus radicaal te volgen?
2. Hoe gehecht ben ik aan mijn bezit? Hoe ben ik solidair met mensen in nood, vlakbij en ver weg?
3. Welk kruis omwille van mijn geloof neem ik niet voldoende op mijn schouders?

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 23° Zondag door het jaar - C, 4 september 1977. [↑](#footnote-ref-1)
2. Joh 6,67-68 [↑](#footnote-ref-2)
3. Eric Haelvoet sdb, ‘Hij kon zien’, Altiora Averbode, 2015, p. 266. [↑](#footnote-ref-3)