**Vierendertigste Zondag door het jaar – C – Christus, Koning van het Heelal - 20 november 2022**

**Evangelie: Lucas 23, 35-43**

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

Als afsluiting van het liturgisch jaar houdt Mgr. Romero een bezinning over Jezus als Priester, Profeet en Koning, en roept hij de mensen op om zelf op hun manier ‘priesterlijk, profetisch en koninklijk’ te zijn. We zullen van elk aspect uit zijn bezinning een paragraaf hernemen en bespreken.

1. *"Daarom, broeders en zusters, is het, in het licht van Christus - profeet, priester en koning - noodzakelijk te beseffen dat dit eigenschappen zijn die het doopsel aan iedere gedoopte heeft meegegeven, om met Christus samen te werken.* ***Als ‘priester’ moet iedere christen meewerken om de wereld aan God toe te wijden.*** *De vader van een gezin, de moeder, de jeugd, de kinderen, de gedoopten,… Allen moeten voelen dat zij een priesterlijk volk zijn en dat hun huis, hun bedrijf, hun boerderij, hun zaak, hun werk, hun werkplaats,… ja, dat alles in hun leven moet verlicht worden door dit koningschap van Christus, onze Heer."*

**Mgr. Romero beperkt zich op dit feest van Christus Koning niet tot dat ene aspect van het ‘koningschap’, maar neemt meteen de twee andere er ook bij: die van ‘priester’ en ‘profeet’. Deze christologische karakteristieken zijn volgens hem meteen ook de drievoudige opdracht voor alle christenen.** Die missie wordt ons gegeven bij het doopsel. Jammer genoeg geven de meeste christenen daar gewoon geen aandacht aan.

***“Als ‘priester’ moet iedere christen meewerken om de wereld aan God toe te wijden.”*** *J*a, wat betekent dat nu precies? Mgr. Romero verwijst daarbij naar de opdracht “*mee te werken om de wereld aan God toe te wijden*”. Dat blijft natuurlijk nog vaag. Een eerste verduidelijking wordt ons aangereikt vanuit de God van Jezus van Nazareth, Zijn en onze “ABBA”, Die is: de God van het Rijk van gerechtigheid en vrede, de God van vergeving, verzoening en barmhartigheid, en geen andere god. Dat is belangrijk. En dan **wordt verwacht dat christenen er actief toe bijdragen opdat deze, onze enige wereld, ook de weerspiegeling zou zijn van Gods Gelaat, het teken en de vindplaats van Zijn Aanwezigheid onder de mensen en in de natuur.** De wereld aan God toewijden is niet een kwestie van magische woorden of wat wijwater in het rond sprenkelen, noch van gewijde palmtakjes ophangen ter bescherming tegen onheil… Daarom legt Mgr. Romero die priesterlijke functie van elke christen heel concreet op het leven van alledag: alle facetten, ruimten en tijden van ons leven mogen we uitklaren en verhelderen, en ze doen uitstralen als waren ze het Licht van Gods Rijk. Iedere gedoopte werd gezonden om dat te doen. **De priesterlijke opdracht is niet op de eerste plaats een liturgische taak, maar het is die van ‘Witte Donderdag’: dienstbaarheid, meewerkend aan Gods eigen opdracht: de opbouw van Zijn Rijk.** **Daartoe moeten we de Kerk van de armen worden, aanwezig als zout en gist in de samenleving.** Ook de gewijde priesters mogen déze priesterlijke opdracht om de wereld aan God toe te wijden niet vergeten. Zou het niet heel goed zijn mochten trouwe en consequente ‘priesters’ die in die geest en in die opdracht ‘gedoopt’ zijn, ons ook voorgaan in de liturgie, ook in de eucharistie?

1. ***"Als ‘profeten’ heeft Christus ons ook deelgenoot gemaakt van Zijn zending om het Woord, de Boodschap over te brengen.*** *De vader van een gezin is een priester in zijn huis en ook een profeet. Hij moet corrigeren, hij moet leiding geven. De eigenaar van het bedrijf, ook de professional, heeft [[2]](#footnote-2)...... Jullie zijn allemaal profeten, broeders en zusters! Er is niemand hier in de kathedraal, zelfs niet onder hen die naar de radio luisteren, die niet een profetische zending heeft, de profetische zending om het Koninkrijk van Christus aan te kondigen, om de zonden tegen dit Koninkrijk aan de kaak te stellen en om de hele wereld tot Christus te trekken."*

**Elke gedoopte heeft de profetische zending ontvangen en van hem of haar wordt, als lid van de Kerk, verwacht daar ook ten volle de verantwoordelijkheid voor op te nemen.** Mgr. Romero verwijst daarbij naar **een drievoudige profetische opdracht. (1) De aankondiging van het Goede Nieuws (Evangelie) van Gods Rijk waar Christus ‘Koning’ is**. De Kerk moet een hoopvol en bevrijdend woord durven spreken en altijd en overal de toekomst open houden - hoe gesloten en donker die in crisissituaties misschien ook is. Daarom zal de Kerk in woord en daad getuigen van barmhartigheid, vergevingsgezindheid, goedheid, dienstbaarheid, broederlijkheid en solidariteit. Dat is een opdracht voor elke gedoopte. De Kerk zal alle stappen die in die richting gaan bevorderen en versterken, ook als die gezet worden door niet- christenen. Dit getuigenis is fundamenteel om voor de twee volgende deelopdrachten geloofwaardig te kunnen zijn. **(2) Het aanklagen van alles wat ingaat tegen Gods Rijk: alle vormen van onrecht, ongelijkheid, uitsluiting, uitbuiting, onderdrukking, geweld en misbruik**. De Kerk moet daartoe op de eerste plaats in eigen hart kijken en ervoor zorgen dat dergelijke praktijken niet zouden (mogen of kunnen) voorkomen in haar eigen schoot. Maar zij mag ook niet zwijgen wanneer in de wereld uitsluiting en onrecht gebeuren. Ze zal daartoe vooraleer te spreken altijd eerst in de schoenen van de slachtoffers gaan staan, en altijd beginnen onderaan de sociale ladder. Ook dit aspect van de profetische opdracht geldt voor alle gedoopten. Mgr. Romero verwijst hier uitdrukkelijk naar gedoopte ondernemers (groot en klein), en naar professionals (in alle mogelijke kaderfuncties). **(3) Het derde aspect van de profetische opdracht is: “*de hele wereld tot Christus trekken”.*** In de eerste plaats is dit voor alle gedoopten een opdracht om zich te engageren in de interreligieuze dialoog - een opdracht die uiteraard vraagt om in alle respect naar elkaar te luisteren. Alleen binnen zo’n respectvolle ontmoeting met andersgelovigen zal de openheid ontstaan om ook het Jezusverhaal ter sprake te brengen. En ons eigen persoonlijke getuigenis als authentieke volgelingen van Jezus zal daartoe dan altijd de eerste stap zijn. Als onze ‘gelovige praxis’ niets oproept bij andersgelovigen, dan zal er van die verkondiging niet veel in huis komen.

1. ***"En tenslotte is er de functie van Christus als ‘Koning’. Het gaat dan specifiek om Zijn koningschap, Zijn heerschappij over een sociaal Koninkrijk, een Koninkrijk van christelijke*** ***gerechtigheid, van liefde en vrede.*** *Wij moeten allen samenwerken opdat de verdeling van de door God geschapen goederen en de oogsten die nu worden binnengehaald; opdat de heersende wetten, de sociale, economische en politieke structuren in de wereld… altijd de rechten van al Gods kinderen eerbiedigen. Moge het Koninkrijk van God werkelijk een realiteit zijn die* *de weg opent voor de verkondiging van het Evangelie.”*

De laatste zin van dit citaat laat ons nogmaals duidelijk horen **dat ons antwoord op Gods beslissing om de opdracht aan ons toe te vertrouwen om Zijn Rijk uit te bouwen(dat wil zeggen: onze gelovige praxis in de economie, de politiek, het sociaal en cultureel leven, in de religie, op publiek, gemeenschappelijk, familiaal en persoonlijk vlak...), een noodzakelijke voorwaarde is om “*de weg te openen voor de verkondiging van het Evangelie”.***Zonder die praxis van “*christelijke gerechtigheid, van liefde en vrede”* kan er geen sprake zijn van verkondiging van het Evangelie. Daarom zullen kerkelijke autoriteiten altijd de nodige afstand moeten nemen en bewaren tegenover economische, sociale en politieke machtshebbers, ook als die gedoopt en eventueel praktiserend kerkelijk zijn. Tegelijk is een houding en bereidheid tot dialoog uiteraard altijd wel van belang. **Mgr. Romero zegt meer dan duidelijk dat ons doen en laten, de productie, de wetgeving en de maatschappelijke structuren altijd de fundamentele mensenrechten moeten eerbiedigen.** In de mate dit in de wereld niet gebeurt, zullen kerkmensen (van aan de basis tot aan de top) altijd de eerste verdedigers zijn van “*gerechtigheid, van liefde en vrede”.* Daarin bestaat het koningschap van Christus. **De leuze ‘Leve Christus Koning’ kan maar een zinvolle uitroep zijn, indien ze opklinkt vanuit de strijd om “*gerechtigheid, liefde en vrede”.***

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

1. Wat betekent voor mij, als gedoopte christen, **de priesterlijke opdracht** de wereld toe te wijden aan God? Wat doe ik op dat vlak? Wat doen we daartoe als gemeenschap?
2. Op welke manier neem ik **de profetische opdracht** van mijn doopsel echt ernstig? Wat doe ik in verband met (1) het aankondigen van hoop, (2) het aanklagen van onrecht, (3) het verkondigen van het Evangelie van Jezus? Wat doen wij als kerkgemeenschap op dat vlak?
3. Wat doe ik als **getuige van het Koninkrijk van Christus**? Hoe werk ik dagdagelijks, in mijn ‘werk’, in mijn thuis, in mijn omgeving, in de politiek, de economie, het sociale leven… mee aan de opbouw van dat Rijk?

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 34° zondag door het jaar – C – Christus, Koning van het Heelal, 20 november 1977. [↑](#footnote-ref-1)
2. De ontbrekende woorden van deze zin zijn niet meer hoorbaar op het cassetje. [↑](#footnote-ref-2)