**Zestiende Zondag door het jaar – C 17 juli 2022**

**Evangelie: Lucas 10, 38-42**

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

1. *"Jezus, die de houding van Maria prijst in dit evangelieverhaal, keurt daarmee de houding van Martha niet af. Wat hij tegen haar zegt is: moge ook al uw activiteit voortkomen uit het enige dat noodzakelijk is… Want het is natuurlijk niet genoeg contemplatief te zijn en te bidden - het is ook noodzakelijk van te werken. Maar wanneer u aan het werk gaat, moet u in uw hart de verzamelde eenheid meedragen, de ‘con-centr-atie’ van alles wat u gaat ondernemen. Er moet een* *perspectief van geloof zijn dat al uw handelen verlicht. En het is hier, broeders en zusters, dat ik de noodzaak wil aanbevelen om dat ene ding te vinden dat noodzakelijk is: de noodzaak om te bidden.”*

**De diepe wens en de opdracht die achter dit evangelieverhaal verborgen zit is: dat ons werken zou mogen gedragen en gevoed worden door ons bidden. Beide zijn een fundamenteel deel van ons geloven. María en Martha zijn de twee kanten van één en dezelfde authentieke gelovige.** Misschien steken we veel meer energie en tijd in ons ‘werken’ dan in ons ‘bidden’. Het komt er toch immers in de eerste plaats op aan, zo menen we, om zinvol te werken (te leven, aan Gods Rijk te bouwen, vol te houden in de strijd om vrede en gerechtigheid, gemeenschap op te bouwen,…) Inderdaad, maar als dat werken niet gevoed wordt vanuit ons bidden (In de vele verschillende vormen en uitdrukkingen die we daarvan kennen), dan lopen we het risico verloren te lopen in ons werk of alleen maar rond onszelf te draaien en de horizon van Gods Rijk uit het oog te verliezen. **Onze ontmoeting met Jezus, in het gelaat en in de wonden van ‘arme mensen’, zal ons ècht open maken voor Gods Stem die spreekt in de stilte van ons eigen geweten.**

Mgr. Romero spreekt over ons handelen, ons doen en laten, dat moet staan in “een *perspectief van geloof”.* Dat geloof is op vandaag voor veel mensen, zeker voor de nieuwe generaties, helemaal niet meer evident. Een aantal traditionele religieuze activiteiten houden nog een beetje stand, zoals doopsels, eerste communies, vormsels…, maar voor velen glijden die gebeurtenissen mettertijd toch wel af naar hoofdzakelijk familiale en sociale feestelijkheden. **Wat staat er de Kerk te doen om, in onze huidige samenlevingen en in de hedendaagse cultuur, mensen aanstekelijk aan te spreken en animerend uit te nodigen om hun leven in dat geloofsperspectief te verstaan en te beleven? Hoe en waar gaan we met mensen rondom ons mee op stap, om dat geloofsperspectief samen te (her-)ontdekken als een grote en onmisbare schat?**

1. *"We zouden hier ook willen zeggen en benadrukken dat God meer geïnteresseerd is om tot ons te spreken dan wij tot Hem, en dat een kleine prikkel om te bidden voor ons al voldoende kan zijn. Ons terugtrekken bijvoorbeeld in de schaduw van een grote, stevige eik in Mamre zoals Abraham deed, of hier bij ons onder een grote amateboom, ergens aan de oever van een rivier, te midden van één van onze prachtige landschappen… Waarom zou je daar niet even stilstaan en vanuit zoveel schoonheid van de natuur in gedachten opstijgen naar de Schepper, om even helemaal een contemplatieve ziel te zijn, al was het maar voor een paar minuten? Laat deze week toch maar niet voorbijgaan zonder diepgaande pogingen om op zo’n manier de zoektocht naar God te ondernemen."*

Zo’n manier van het geloof te beleven heeft niets te maken met het snel, snel zorgen voor nog wat meer ‘opium voor het volk’. Het is niet zomaar een uitvindsel om het vol te kunnen houden te midden van de miserie of de moeilijkheden. Integendeel: God is meer geïnteresseerd om tot ons te spreken dan wij met Hem. Het is zoals de goede vader uit de bekende parabel, die altijd maar staat te wachten op het moment dat zijn zoon terug zal keren naar huis. Hoe dan ook, die vader geeft het niet op. **God spreekt ons toe, altijd. Maar wij maken het soms zo moeilijk om naar Hem te luisteren in de stilte van ons geweten en in de ontmoeting met de Schrift, om Hem te zien in het gelaat van de armen…**

Mgr. Romero doet in de zondagsviering van dit weekend een duidelijke en heel persoonlijke oproep: “*Laat deze week toch maar niet voorbijgaan zonder diepgaande pogingen om de zoektocht naar God te ondernemen."* Hij suggereert ons om daarvoor een rustige plaats op te zoeken. Waar het warm is, zoek je beter een plekje op in de schaduw. Waar het lawaai van onze cultuur en samenleving veel te luid klinken, lukt het zonder twijfel beter in de stilte en de schoonheid van de natuur. **Laten we de contemplatieve dimensie in onszelf dan maar zijn gang gaan**. Ik vermoed dat Mgr. Romero uit eigen ervaring wist dat dan “*een kleine prikkel om te bidden voldoende is.”*

1. *"Alleen door te bidden kunnen wij ontdekken wat God wil. Alleen door het gebed, door de beschouwing en de contemplatie van God, kunnen wij de ware grootheid van de mens ontdekken. ...En dit zal dan de Kerk van vandaag zijn, lieve broeders en zusters: de Kerk van sympathie, de Kerk van dialoog, de Kerk die de mens benadert in zijn grootheid of zijn ellende. De Kerk die de waardigheid ontdekt van elke mens, en de mens leert dat hij die waardigheid in zichzelf en in anderen altijd moet eerbiedigen. De Kerk moet de instantie zijn die aan elke mens zegt dat hij van onmenselijke omstandigheden naar meer menselijke omstandigheden moet gaan, en dat hij moet opstijgen naar de goddelijke omstandigheden van geloof en gebed.”*

**In deze paragraaf legt Mgr. Romero de directe band tussen het bidden en het ontdekken van wat God wil, en van daaruit het erkennen van de ware grootheid van alle mensen**. **In die dynamiek ziet hij de Kerk haar ware roeping vervullen.** Biddend en tegelijk nauw verbonden met mensen in onmenselijke omstandigheden, roept de Kerk op om onvermoeibaar de weg te gaan naar meer ‘menselijkheid’ voor iedereen: dat wij onszelf en alle andere mensen ten diepste zouden respecteren. **Ik denk dat die roepstem van de Kerk toch heel dikwijls onvoldoende hoorbaar is.** Mgr. Romero sprak elke zondag over de concrete problematiek van die onmenselijkheid die in alle niveaus van het leven aanwezig was (en is). **Hij luisterde naar de mensen, naar hun lijden en hun hoop. Hij liet zich nooit en door niemand onder druk zetten om bepaalde onmenselijkheden te minimaliseren of te verzwijgen. Maar hij deelde ook zijn vreugde bij het zien en beluisteren van het getuigenis van concrete christelijke gemeenschappen die het geloof waarachtig beleefden. Hij bemoedigde hen, en riep anderen op om hun voorbeeld te volgen.**

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

1. Op welke manier wordt ons dagelijks ‘werken’ ook dag na dag gedragen door ons ‘bidden’? Hoe zorgen wij er voor dat er een levende uitwisselingsstroom gebeurt over en weer, tussen ons ‘werken’ en ons ‘bidden’?
2. Waar vinden wij een ‘rustige plaats’, een ‘schaduw onder een boom’, om Gods Stem te horen klinken en naar Hem te kunnen luisteren? Wat kunnen we doen om ergens zo’n plaats te vinden of die zelf te creëren?
3. Hoe werken wij mee in die immense strijd om onmenselijkheid om te buigen naar menselijkheid voor steeds meer mensen? Wat doen we daarvoor concreet?

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 16de Zondag door het jaar - C, 17 juli 1977. [↑](#footnote-ref-1)