**Eerste Zondag in de Veertigdagentijd - A 26 februari 2023**

**Evangelie: Matteüs 4, 1-11**

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

"*Het is niet zozeer de goddelijke persoon van Christus die hier volgens het evangelie van deze zondag op zo'n flagrante manier door de duivel wordt bekoord, maar het gaat veeleer over de Kerk, zij die de verlenging is van Christus in de geschiedenis. Zij zal deze verleidingen altijd en overal weer tegenkomen. Bisschoppen, priesters, religieuzen, katholieke instellingen,… wij zullen allemaal vroeg of laat deze enorme verleidingen van machtsgebruik en -misbruik ondergaan; wij zullen altijd weer onze messiaanse missie van verlossing willen ondersteunen met macht, met geld en welzijn/comfort. Hoe vaak is de arme Kerk niet in deze verleidingen gevallen?"*

Een eerste opmerking van Mgr. Romero gaat er dus over **dat het in het stukje van het Matteüs-evangelie dat we vandaag te horen krijgen niet in de eerste plaats gaat om bekoringen gericht op de persoon van Jezus zelf, maar veeleer om de reële bekoringen die de eerste Kerk reeds ervaarde en moest overwinnen.** Daarom zegt hij heel duidelijk dat het ook vandaag gaat over ernstige bekoringen die de Kerk heel veel schade toebrengen, iedere keer wanneer kerkmensen in die val trappen.

Wat **de eerste verleiding** betreft: **“*God wil dat de mens niet het brood verkiest boven het Woord van God; dat hij van zijn maag niet een afgod maakt; dat hij zijn geloofsovertuigingen niet verraadt omwille van een positie in de maatschappij of in de politiek.*** *Dit is het wat de Heer ons vandaag leert!".*

Hier verwijst Mgr. Romero naar individuele christenen. Ja, **wie of wat is onze God? Voor wie gaan we op de knieën? Voor wie hebben we alles over? Door wie laten we ons verleiden?** Hij ziet in de maatschappij van zijn tijd heel duidelijk dat er katholieken zijn, gedoopten, die hun geloofsovertuigingen verraden, opzij zetten, laten uitdoven en ze vergeten omwille van verworven sociale posities, van een politieke carrière of van de hang naar het altijd maar meer hebben (de verleiding van de maag, het bezit). Hij spreekt daarbij zondermeer over ‘verraad’. We komen vanuit de gedachten en preken van Mgr. Romero dikwijls terug op **altijd weer hetzelfde criterium van ons geloof dat beslissend is voor de authenticiteit ervan: de praxis van het leven.** Het is niet het ingeschreven staan in het doopregister, het af en toe eens naar de kerk gaan of het denken dat je katholiek bent… dat over die authenticiteit beslist, maar het gaat over ons dagdagelijks doen en laten.

Wat **de tweede verleiding** betreft: "*Broeders en zusters,* ***het gaat hier over zij die zich laten misleiden door gemakkelijk messianisme; de aanhangers van revoluties die een nieuwe orde willen vestigen door de dingen geweld aan te doen; zij die God verraden omwille van het applaus en de spektakels.*** *...Het is beter om bij onze evangelisatie de nederige, eenvoudige weg te volgen van de plichtsvervulling, van de liefde, van de rechtvaardigheid. We nemen beter de weg van het gebed, de weg van de hoop, de weg van het Evangelie, en niet de weg van het spectaculaire…"*

Wat **de derde verleiding** betreft: “*Wat een geweldige verleiding is dat:* ***de verleiding van de macht, de verleiding om de grote menigten te kunnen bespelen, en hen dan niet zozeer aan te spreken op hun overtuiging maar hen te benaderen vanuit plat opportunisme, waarbij ze heel dikwijls alleen maar op de uitnodiging tot geloven ingaan om hun maag te vullen…"***

Mgr. Romero lijkt niet veel verschil te maken tussen de tweede en de derde bekoring. Hij merkt bij het volk een sterke tendens op om zich te laten verleiden door messiaanse boodschappen van allerlei leiders en organisaties (zoals bijvoorbeeld politieke partijen). Ze beloven de mensen zoveel in de toekomst, en zelf worden ze gek van het applaus en het spektakel dat zo’n manier van doen oplevert. Hij stelt meerdere keren al diegenen in vraag die kiezen voor geweld als de messiaanse weg die moet leiden naar de revolutie. Anderzijds worden leiders soms ook dronken van de macht, waarbij grote menigten worden samengebracht, waar geroepen wordt dat de leider maar te bevelen heeft en dat iedereen dan wel zal marcheren, waar massa’s mensen hopen op een stuk brood om te overleven en zodoende ook de leidersfiguren aanbidden die hen dit alles op een schoteltje lijken aan te bieden.

Het is goed toch nog even het citaat te hernemen uit de homilie van Mgr. Romero dat we bovenaan onze commentaar van deze zondag hebben geplaatst: hij zegt daarin dat deze bekoringen eigenlijk over de Kerk gaan – de Kerk van toen en die van nu. Het gaat dus over ons vandaag. *“…Kiezen voor macht, geld, welzijn/comfort!”* Ik weet niet of dàt nu precies de grote bekoringen zijn voor mensen van en in de Kerk vandaag. Maar **misschien wijzen deze bekoringen wel de weg aan die de Kerk moet gaan in de tegengestelde richting.** **Ze moet op zoek gaan naar mensen zonder macht, zonder geld (met bijvoorbeeld een inkomen onder de armoedegrens) en zonder comfort (met nog maar net of zelfs zonder het nodige om te overleven).**

‘**Zij die zonder macht zijn’** verwijst ook naar slachtoffers van economische uitbuiting in bedrijven, naar diegenen die geen stem hebben omdat ze zo marginaal zijn in de samenleving, naar diegenen die ten onrechte in de gevangenis zitten en zij die daar hun straf geduldig uitzitten, naar migranten die smeken om hulp, naar zieke en oudere mensen die wachten op een warme nabijheid, naar oorlogsslachtoffers, slachtoffers van de opwarming van de planeet, enz… **Niemand van hen heeft macht. Ze zijn allemaal zondermeer machteloos. En precies daarom heeft de Kerk de opdracht hen bij te staan en een stuk weg met hen mee te gaan, hun last mee te dragen, en hoop voor hen te betekenen.**

Het gaat ook over **‘Diegenen die geen geld hebben’** (geen middelen en dus zeker geen comfort) om menswaardig te overleven. We denken aan zij die honger lijden in zovele landen, aan de mensen hier bij ons die niet rondkomen gezien de hoge prijzen van energie en zoveel andere levensnoodzakelijke producten. Families van vluchtelingen en migranten die geen betaalbare huisvesting vinden. Zij die in huizen wonen gemaakt van wat oude zinken platen en karton, in marginale wijken in de grote steden, vooral in het Zuiden. **Het betekenen stuk voor stuk zoveel uitdagingen om met deze mensen mee naar oplossingen te zoeken en met hen daadwerkelijk solidair te delen.**

En trouwens - **daar waar wel een minimum aan welvaart bestaat, is ‘écht welzijn’ soms ver te zoeken. Ook daar worden we als christenen en als Kerk geroepen om dienstbaar te zijn:** mensen nabij zijn met een warme groet, een kleine dienst, een telefoontje, een bezoek, een bemoedigend woord, wat bloemen,… Tijd maken om te luisteren. Trouw zijn in vriendschap en verbondenheid, ook in moeilijke tijden, ook bij verdriet, bij ontgoocheling of mislukking.

**De bekoringen of verleidingen waar vandaag in het evangelie sprake van is wijzen ons, als individuele christen, als gelovige gemeenschap en als Kerkinstituut, niet alleen op een aantal gevaren en bedreigingen, maar ze wijzen ons tegelijkertijd ook – in hun omgekeerde richting – de plaats aan waar we zeker moeten gaan staan. En het is daar dat we God zelf zullen ontmoeten.**

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

1. Wat willen we dit jaar van de Veertigdagentijd maken? Durven we het aan om een nieuwe stap te zetten in ons christelijk en kerkelijk doen en laten?
2. Waar en op welke manier staan wij vandaag heel concreet dicht bij de machtelozen in onze samenleving?
3. Hoe zijn wij vandaag verbonden met mensen in armoede?
4. Hoe gaan we in verbondenheid mee met mensen op zoek naar waardig welzijn?

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 1° zondag in de Veertigdagentijd - A, 12 februari 1978. Pasen viel dat jaar op 26 maart 1978 – Aswoensdag was dus al op 8 februari 1978. [↑](#footnote-ref-1)