**Tweeëndertigste Zondag door het jaar - A 12 november 2023**

**Evangelie: Matteüs 25, 1-13**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van deze zondag de titel: **‘*De Kerk als bruid en echtgenote van Christus*’**. In zijn preek bespeelt hij een instrument met drie snaren: ‘het huwelijk in het algemeen’ – ‘het huwelijk als weg om Gods liefde voor de mensen te verstaan’ – ‘het huwelijk tussen Christus en de Kerk’. Deze drie thema´s worden tegelijkertijd en door elkaar behandeld. Uit het deel waaraan hij als ondertitel meegeeft: *‘Het huwelijk is een wachttijd’,* nemen we voor deze bouwstenen enkele citaten over, om ze van commentaar te voorzien.

Verwijzend naar de vijf ‘domme’ meisjes uit de evangelieparabel van vandaag, die er niet op voorbereid waren om de bruidegom bij zijn plotse verschijnen te ontvangen, zegt Mgr. Romero: "*Wanneer hier gesproken wordt over de komst van Christus, dan gaat het over de ‘parousie’ (*de wederkomst van Jezus als vervulling van de belofte die Hij aan Zijn leerlingen had gedaan dat Hij na Zijn verrijzenis zou terugkomen op de Dag van het Oordeel)*. En dus gaat het hier ook over het moment waarop Hij in het uur van de dood de stand van zaken in ons leven komt opnemen. Hoe dan ook,* ***de leerlingen leefden ten volle in de verwachting dat hun leven hier op aarde vroeg of laat zou culmineren in een ontmoeting met Christus. En dat geldt dus ook voor ons vandaag, zo wil de parabel zeggen. Gezegend zijn wij als we bij die ontmoeting voorzien zijn van de lampen van het geloof, en als die aangestoken kunnen worden met voldoende olie van naastenliefde en goede werken."***

*“Het is jammer dat onze religie bij momenten het Evangelie verraden heeft en dat zij, om de grote heren en dames een plezier te doen, hen verteld heeft dat daden van aanbidding voldoende zijn om goed voorbereid op de ontmoeting met Christus te wachten, en hen zo heeft blootgesteld aan het risico om voor altijd verloren te gaan! We keren op vandaag gelukkig terug naar een godsdienst van het ware Evangelie, waar Christus ons zegt dat ‘… het Koninkrijk der hemelen gelijkt op de tien meisjes die de bruidegom tegemoet gingen’.* ***Wee ons, als we de uren die ons in het leven gegund zijn niet benutten om onszelf te overladen met******goede werken en naastenliefde en onze lampen aan te vullen met de olie van de liefde-in-de-praktijk,*** *zodat de Heer ons bij Zijn komst zo zou vinden. (...)* ***Zoveel is duidelijk: de christelijke deugden moeten integraal zijn en in de praktijk beleefd worden, want het is een geïntegreerde verlossing die Christus is komen prediken. Hij wil geen uiterlijkheden, Hij wil oprechtheid."***

Binnen een gevestigde en sociaal verankerde christelijke godsdienst lopen we als christenen het gevaar onszelf vanzelfsprekend te beschouwen als dè uitverkorenen. Dat wil zeggen dat de deur van de feestzaal in de eerste plaats en exclusief voor ons alleen zal openstaan en wij daar als speciaal genodigden zullen aanzitten aan de feesttafel van het Rijk Gods. We zijn er zo zeker van, dat we er niet meer van wakker liggen. Was dat ook niet één van de grote problemen van vele Israëlieten ten tijde van Jezús, zowat 2000 jaar geleden? Ze waren zo zeker van hun goddelijke uitverkiezing, dat ze hoofdzakelijk en haast alleen nog aandacht hadden voor de cultus en de reinigingswetten, en helemaal niet begrepen wat het getuigenis van Jezus daar nog kon aan toevoegen. Ook deze parabel uit Matt. 25, 1-13 geeft de spanning weer die toendertijd bestond tussen Jezus en toenmalige religieuze leiders van het volk. Maar**… ‘Geen enkele uitverkiezing stelt ons vrij van of maakt het voor ons overbodig van te luisteren naar de boodschap van Jezus’[[2]](#footnote-2).**

**Mgr. Romero deinst er niet voor terug om te erkennen dat onze Kerk bij momenten – in een sterke uitdrukking – “*het evangelie verraden heeft”.***Hij geeft daar slechts één voorbeeld van: de manier waarop ‘de groten’ (mannen en vrouwen), de mensen met macht, rijkdom en aanzien in de maatschappij en in de Kerk, zich er alleen maar moesten om bekommeren altijd getrouw aan de cultus deel te nemen, zonder zich zorgen te maken over andere aspecten van het gelovig engagement. **De aartsbisschop zegt dat de Kerk door zoiets te zeggen en zo’n beleving van het geloof aan te prijzen eigenlijk mee verantwoordelijk is voor dat soort godsdienst zonder inhoud. Het verraad aan het Evangelie gebeurde (en gebeurt) trouwens ook nog op andere domeinen, waar misbruik gemaakt wordt van mensen in de economie, in de politiek, in het sociale leven, maar ook in individuele relaties.**

Het leven van Jezus is een constant getuigenis van een bestaan dat doordrongen is met de olie van “***naastenliefde en goede werken”.*** Wanneer het zo wordt geformuleerd, lijken dat natuurlijk eerder oudere en traditionele woorden - maar **ze drukken toch wel het fundamentele uit van wat de levensweg van Jezus uitmaakte. Het gaat daar immers altijd weer over ‘de praktische liefde’, de dagelijkse praktijk van het leven.** Jezus ‘ging al weldoende’ rond’ - zo zegt Petrus in Handelingen 10,38. Daar komt het dus op aan: goede daden stellen, goed doen aan de mensen rondom, goed zijn voor anderen, de solidaire en zorgende ‘naaste’ zijn van je medemensen, breken en delen al wat je bent en wat je hebt. Jezus ging nog een stap verder: Hij wilde op de eerste plaats de naaste zijn van kleine, zwakke, zieke, verlamde, verarmde, uitgesloten, gekwetste mensen. Hij werd hun lotgenoot, ten volle, toen Hij ter dood veroordeeld werd en aan een kruis genageld…

Wat bij Zijn tijdgenoten het meeste opviel bij Jezus was niet het feit dat Hij op sabbat naar de synagoge ging of dat Hij jaarlijks voor het Paasfeest optrok naar de tempel, en ook niet dat Hij zich ’s nachts of in de vroege uren op de berg afzonderde om in stilte te bidden en te luisteren naar de Stem van Zijn Vader. **Wat écht opviel en waarom Hij uiteindelijk ook veroordeeld werd, dat waren Zijn ‘goede werken’, de tastbare tekenen die Hij aanbracht van Gods Rijk. Hij gaf daarmee getuigenis van een nieuwe dynamiek van geloven.** En Hij liet zien dat je niet op grond van ‘uitverkiezing’ gered wordt, maar op grond van het ‘dienstwerk’ dat je betoonde aan kleine mensen - en dat in naam van, in aanwezigheid van God zelf. Zo overduidelijk was het voor wie Hem bezig zagen: in de praktijk van Jezus was God zelf aan het werk.

Mgr. Romero laat in zijn homilie van vandaag duidelijk horen **dat het licht van de lamp van het geloof alleen maar kan schijnen vanuit ‘goede werken en naastenliefde’, de ‘praktische liefde’. Het vragen naar en ontvangen van de initiatiesacramenten alleen – dat geeft geen garantie dat die geloofslamp werkelijk het licht (van Godswege) zal doen schijnen in de wereld. Het moet duidelijk zijn dat er ‘buiten de armen’ geen sprake kan zijn van verlossing.** Het gaat dan uiteraard ook niet over het rondstrooien van enkele aalmoezen, maar om het écht luisteren naar de ‘armen’ en met hen (mee)werken aan een betere wereld, aan gerechtigheid en vrede. Ons geloof zal slechts licht zijn in de donkere nachten van het leven, wanneer we van de ‘armen’ houden zoals God van hen houdt en we hen zoals Hij, oproepen tot bevrijding. **God spreekt de mensen en de wereld van vandaag toe vanuit de gelovige praxis van diegenen die zeggen in Hem te geloven. Wat wij ‘doen en laten’ - dàt wordt dan in feite Gods openbaring of Gods verduistering.** Gelukkig spreekt Zijn Geest ook mensen aan die buiten de christelijke godsdienst staan. Al wie ‘goede werken’ doet, wie getuigt van ‘caritas’ en ‘gerechtigheid’, wie de solidaire naaste wil zijn van gekwetste mensen, wie met hen een eind weg meegaat en hen daarbij bemoedigt, die openbaart wie de God van Jezus is. Midden de donkerte van het leven mogen we dan ook in stilte bidden, dankbaar, omdat we ‘teken en instrument’ van Gods aanwezigheid mogen zijn, open en ontvankelijk om te luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft vanuit het gekwetste leven van ‘arme’ mensen, vanuit de onderkant van de geschiedenis en vanuit de slachtoffers.

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

1. Wat voor ‘olie’ hebben wij beschikbaar en voorradig in onze ‘lampen’ (in ons leven als gelovigen)?
2. Waaruit bestaan concreet onze ‘caritas’ en onze ‘goede werken’?
3. Op welke manier klinkt de boodschap van God (met name de God van Jezus), vanuit de praktijk van ons geloof, naar de wereld toe? Hoe ‘evangeliserend’ is onze gelovige ‘praxis’?
4. Welke nieuwe stappen kunnen we zetten om ons te riskeren aan het op weg gaan met kwetsbare en gekwetste mensen? Wat betekent dat concreet, en wat verandert het aan ons gelovig bidden en vieren?

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 32e Zondag door het jaar-A, 12 november 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 387 en 389. [↑](#footnote-ref-1)
2. José María Castillo in ‘La religión de Jesús. Comentario al Evangelio diario’ – 2020, p. 310. [↑](#footnote-ref-2)