**Tweeëntwintigste Zondag door het jaar – C 28 augustus 2022**

**Evangelie: Lucas 14, 1.7-14**

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

1. *"In het Evangelie blijft Christus verkondigen: Wees niet hoogmoedig, wees niet zelfingenomen en alleen maar betrokken op je eigen ik. Wees nederig, maak jezelf niet tot het centrum van de wereld. Neem liever de laatste plaats in. ...Nederigheid en armoede zijn tweelingzusters. Ik zou zelfs durven zeggen dat zij twee keer dezelfde zijn. De echte arme is de nederige. De waarlijk arme is hij die niets heeft en weet dat hij op niets kan rekenen; dat hij alles bezit in God en alles van Hem te verwachten heeft."*

Mgr. Romero mocht op die manier spreken en hij had de autoriteit om dit zo te zeggen. Want hij wàs ‘arm’ en ‘nederig, bescheiden’. Hij verkondigde geen theorie die alleen voor anderen van toepassing was. Hij beleefde in de praktijk het voorbeeld van persoonlijke armoede en nederigheid. Maar dat heeft hij uiteraard ook moeten leren. Zijn leerschool begon eigenlijk in zijn tijd als pastoor in het bisdom San Miguel. In zijn periode als hulpbisschop van San Salvador was hij zoekende, en hij kon toendertijd soms agressief uit de hoek komen (onder andere ooit tegenover de basisgemeenschappen in de parochie van Zacamil). In die tijd woonde hij in hetzelfde seminariegebouw waar ook Padre Rutilio Grande woonde. Daar ontstond een diepe vriendschap tussen hen beide. Het leerproces werd dan heel intens als bisschop in Santiago de María. Nadien gedurende de drie jaren als aartsbisschop in San Salvador was hij werkelijk zelf ook een ‘arme’ geworden, een eenvoudige, bedeesde, bescheiden, nederige man. Hij voelde zich heel goed thuis bij arme mensen, bij hen die lijden en treuren. Wanneer hij de verantwoordelijkheid had om te preken, deed hij dat alleen maar met behulp van enkele geschreven lijntjes uit zijn preekvoorbereiding, maar eigenlijk sprak hij altijd recht vanuit zijn hart. Want het was de Geest die in hem sprak. En dat straalde hij uit.

**Zijn oproep om, in navolging van Jezus, arm-nederig te zijn, is een oproep tot persoonlijk engagement**. Het gaat er niet om de ontvangen talenten te begraven en verder af te wachten. Is het niet veeleer **de uitnodiging om het leven te beleven als gave van God zelf**? “*De waarlijk arme is hij die niets heeft en weet dat hij op niets kan rekenen en dat hij alles bezit in God."*

Heel wat zaken en activiteiten die plaatsvinden in de sfeer van ontspanning, comfort, het volgen van modetrends, het verwerven van bezit, eten en drinken,… zijn op zich goed en betekenen geen kwaad noch voor onszelf, noch voor anderen. **Maar toch staan ze altijd onder de evangelische kritiek: Wees arm-nederig. Dit zijn van die profetische oproepen die we eigenlijk toch niet zo graag horen, en die ongemakkelijk overkomen. We weten niet goed wat daarmee gedaan.**

**Jezus kondigde aan dat Hij ons na zijn (brutale) dood als gekruisigde Verrezene zou aankijken en aanspreken vanuit ‘arme’ mensen.** Denken we maar aan de verwijzingen van het Mattheüs-evangelie: Ik had honger en dorst, ik was ziek, ik was naakt (dakloos), ik was in de gevangenis, ik was vreemdeling (vluchteling, migrant)… We kunnen de lijst zonder moeite nog meer actualiseren met: Ik was verlaten, ik stierf van eenzaamheid, ik werd uitgesloten en opzij gezet, ik was weerloos, ik werd misbruikt,… **En** **tegenover al die gezichten die ons aankijken en aanspreken daagt Jezus ons uit: wees arm-nederig. Dat lijkt dus een fundamentele voorwaarde om echt leerling van Jezus te kunnen zijn en te kunnen blijven.**

1. *"Arm is een Kerk die geen vertrouwen stelt in welke revolutie dan ook op aarde, en die geen haat zaait, omdat zij daar geen waarde in vindt en geen toekomst van verwacht. Zij zaait enkel maar liefde tot God en liefde tot de naaste; zij investeert in het Koninkrijk van God op aarde, en doet dat vanuit ware armoede en ware nederigheid. Dit is de Kerk waarvan wij dromen, broeders en zusters, en de Kerk die wij naar mijn mening in ons aartsbisdom aan het opbouwen zijn."*

**In dit tweede citaat past Mgr. Romero de keuze om ‘arm-nederig’ te zijn toe op de Kerk, op de gemeenschap van de gelovigen. Hij heeft het over “*de* *Kerk waarvan wij dromen”.***Het is namelijk niet voldoende van te trachten zo evangelisch als mogelijk ‘arm-nederig’ te leven op individueel en persoonlijk vlak. **Als gelovige gemeenschap moeten we dat ook gezamenlijk beleven en profetisch zichtbaar maken. Wat denken niet-christenen van het getuigenis dat wij als Kerk geven omtrent ‘armoede-nederigheid’?** Mgr. Romero verwittigt ons dat aardse revoluties van welke aard ook (zeker als ze haat voeden en er door gevoed worden) niet naar het Rijk Gods leiden en dat Rijk niet helpen realiseren. Uit de 18de eeuw stamt een trieste ervaring: ‘De revolutie eet haar eigen kinderen op’. Zo gaat het telkens weer, wanneer een revolutionaire leiding zichzelf de enige stem van het volk noemt en hij of zij die niet met hen meedoet brutaal opzijzet, uitsluit, opsluit of ter dood brengt. **Vanuit een persoonlijke ‘armoede-nederigheid’ beleving én vanuit de kerkelijke uitstraling daarvan zullen we bekwaam zijn ons te gedragen als ‘de naasten’ van vooral ‘arme’ mensen, en dan zullen we precies daardoor ook “*de liefde tot God zaaien”.*** Dan wordt er gewerkt aan Gods Rijk op aarde. Dat was de Kerk waar Mgr. Romero van droomde. Dat was de Kerk waar zijn bisschopsleuze voor stond: ‘Sentir con la Iglesia’ (mee voelen, mee denken, mee werken,… met de Kerk). Hij nam bewust en radicaal afstand van een rijke(re) Kerk, van een Kerk verbonden met macht en geld en pracht en praal, van een prestige-Kerk, van een Kerk van ‘prinsen en koninklijke waardigheden’.

Op andere momenten zegt Mgr. Romero ook dat zo’n Kerk altijd zal vervolgd worden, net zoals Jezus vervolgd en vermoord werd. Maar dat mag ons niet afschrikken. **Het komt er op aan ‘arm-nederig’ te getuigen van Gods Rijk dat doorbreekt in deze wereld, daar waar aan arme en kleine mensen gerechtigheid gebeurt. De Verrezene zal ons daar in voorgaan. We hoeven niet bang te zijn.**

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

1. Wat betekent de evangelietekst van deze zondag heel concreet voor mij, voor ons?
2. Mgr. Romero zegt dat authentieke ‘armoede’ en ‘nederigheid’ eigenlijk hetzelfde zijn. Hoe verstaan we dat? Of beter nog: hoe beleven we als christenen concreet die dynamiek van ‘armoede-nederigheid’?
3. Op welke domeinen moet onze Kerk nog belangrijke stappen zetten om meer profetisch ‘arm en nederig’ te worden? Wat kan ik, wat kunnen wij daartoe bijdragen opdat ze zo ook die door Mgr. Romero ‘gedroomde Kerk’ zou worden?

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 22° Zondag door het jaar - C, 28 augustus 1977. [↑](#footnote-ref-1)