**Negentiende Zondag door het jaar - A 13 augustus 2023**

**Evangelie: Matteüs 14, 22-33**

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

In zijn homilie voor deze zondag bespreekt Mgr. Romero eerst een vers uit het evangelie van vandaag: ‘Jezus ging de berg op om er in afzondering te bidden’ (Matt. 14,23), en daarna heeft hij het over de Petrusfiguur in relatie met Paus Paulus VI die een week eerder gestorven was. In deze bouwstenen vertrekken we van het eerste stuk, waarin hij commentaar geeft bij het vermelde vers uit Matteüs 14,23 en we geven er onze commentaar bij.

*"****Christus ging de berg op om er in afzondering te bidden****.* ***In het evangelie treffen we Christus vele keren aan op het moment dat Hij in afzondering de dialoog met zijn Vader aangaat.*** *Op die manier wilde Hij ons leren dat we in voortdurende communicatie moeten gaan met de Vader en dat we dus moeten leven vanuit Zijn leven; dat we niet moeten leven in zonde, door leugens omgeven en beïnvloed; dat we ons veeleer moeten onderdompelen in de schoonheid en de sublimiteit van God, om Hem te* *danken voor de gunsten die we hebben ontvangen, om Zijn vergeving te vragen voor onze zwakheden, en om Hem te smeken om bevrijding en verlossing wanneer onze beperkingen stuiten op de onmacht om de grote dingen die van ons gevraagd worden te realiseren. Het is van groot belang dit te weten, zodat we kunnen begrijpen dat we deze capaciteit tot het dialogeren en in gesprek gaan met de Vader werkelijk bezitten, en omgekeerd: dat God van Zijn kant het verlangen heeft om deze capaciteit ook in te vullen.* ***Dit maakt de schoonheid uit van het gebed en van het christelijke leven: dat de mens er in slaagt te begrijpen dat een goddelijke gesprekspartner hem heeft geschapen en hem heeft grootgebracht met het vermogen om van aangezicht tot aangezicht met Hem te kunnen spreken.*** *...Was het toch minstens maar dit ene wat ik vandaag in mijn preek kon bereiken, broeders en zusters: dat ik uw belangstelling kon wekken om iets te ontdekken wat misschien nog nooit aan u is meegedeeld. Zoals het gaat met die jongen uit de film ‘Marcelino, brood en wijn’[[2]](#footnote-2) die naar de zolder van het klooster gaat waar hij Christus ontmoet en de kans krijgt om met Hem te praten. Wat een vreugde is het dan om Hem te mogen ontmoeten! Wij zijn zelf misschien nog nooit naar die ‘hogere verdieping’ van ons leven geklommen en het is waarschijnlijk daarom dat we* *alsmaar blijven ronddwalen op de begane grond, en het in onze gesprekken met elkaar alleen maar hebben over de menselijke ellende daar beneden, over de intriges van de mensen en hun leugens die daar heersen. We klimmen helaas nooit naar die ‘hogere verdieping’ zoals Marcelino deed, of - zoals Christus - naar een bergtop, om daar alleen met onze God te praten. En nochtans, broeders en zusters, wij dragen die ‘hogere verdieping’ hier binnen in ons. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt het zo: God heeft het geweten van de mens geschapen als een intiem heiligdom waarin Hij neerdaalt om daar in afzondering met de mens te praten. En dat is de plek waar de mens zijn eigen lot bepaalt."*

**Mgr. Romero hoopt dat hij met zijn homilie een weg kan openen, opdat de kerkgemeenschap bereid zou zijn om te luisteren naar en te dialogeren met God. Dat is bidden, volgens hem.** Vandaag meer dan in de tijd van Mgr. Romero (in El Salvador) is het authentieke bidden in onze tijd misschien verwaterd, verduisterd, verwaarloosd of zelfs helemaal in de vergetelheid weggegleden. Ligt dat aan God of komt het door ons? Zijn onze dagen inderdaad tijden van Godsverduistering, of zijn het simpelweg tijden waarin wijzelf er niet meer mee begaan zijn om het contact met de Bron en de Toekomst van het Leven in stand te houden?

**Het is inderdaad opvallend hoe de vier evangelies geregeld vermelden dat Jezus zich terugtrekt en de berg op gaat, om er in afzondering te bidden**. Als wij al eens naar de bergen trekken, dan is het meestal niet om ‘in afzondering te bidden’. En dat wij ons hoe dan ook zouden afzonderen, ons terugtrekken in de stilte – het lijkt niet direct een prioritaire keuze te zijn van de meeste mensen op vandaag, ook niet van diegenen die iets met de Kerk te maken hebben. **Is het onvermijdelijke gevolg daarvan dan niet dat we ‘…*blijven ronddwalen* *op de begane grond, en het in onze gesprekken met elkaar alleen maar hebben over de menselijke ellende daar beneden, over de intriges van de mensen en hun leugens die daar heersen”?***Leven we echt in tijden waarin de vraag van Lode Zielens: ‘Moeder, waarom leven wij?’[[3]](#footnote-3) niet meer gesteld wordt of überhaupt niet meer gesteld hoeft te worden?

In bovenstaand citaat uit zijn homilie vermeldt Mgr. Romero tot twee keer toe “*de intriges en de leugens van de mensen*”. Leugens en halve waarheden houden ons op vandaag nogal bezig. We zijn er haast continu het mikpunt van of het slachtoffer, want **nooit hadden we toegang tot zoveel ‘informatie’, maar tegelijkertijd weet niemand nog, in die tsunami die dagelijks op ons afkomt, wat waarheid is en wat leugen.** De berichtgeving over de oorzaken van de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, en wat er in die oorlog allemaal gebeurt, is heel confuus. We worden dag na dag overspoeld door commerciële reclame waarvan niemand weet wat overdreven is, wat gewoon verleidelijk-vals is of misschien echt waar. Leugens in de politiek, het kan allemaal, sans gêne, frank en vrij geuit en ongegeneerd rondgetwitterd en getweet... Ook in de Kerk is de waarheid over het geloven en over de weg van het christen-zijn in de loop van de geschiedenis nogal verschillend voorgesteld geweest, soms ook bewust verdacht gemaakt en verduisterd. En ook in onze korte en nabije relaties is er soms meer duisternis (leugen) dan licht (waarheid) aanwezig. Mgr. Romero noemt dat alles “*een ronddwalen op de begane grond”,* een leven dat zich afspeelt te midden van illusies over welstand bij de enen en miserie bij anderen. Het is niet zomaar voor niets dat het ‘ge zult niet liegen’ zo duidelijk te lezen staat in de tien fundamentele geboden, die tien onmisbare wegwijzers naar ‘wegen ten leven’. **De waarheid willen en durven zien, die ook willen en durven uitspreken en openbaar maken: het is zo belangrijk in ons eigen leven, in onze relaties met elkaar, in de gemeenschap, en ook in het gehele volk, in de ruime wereld.** Alleen wie écht in de waarheid wil staan, zal ook bereid zijn de berg op te gaan of op te klimmen naar de ‘hogere verdieping’ uit de film ‘Marcelino, brood en wijn’, om daar te luisteren naar zijn eigen hart en zijn geweten. Dat alles is niet evident en het vraagt veel moed en volgehouden inspanning. Mgr. Romero herneemt hierbij een citaat van het Tweede Vaticaans Concilie: **“*God heeft het geweten van de mens geschapen als een intiem heiligdom waarin Hij neerdaalt om daar in afzondering met de mens te praten. En dat is de plek waar de mens zijn eigen lot bepaalt."***

De leerlingen waren beslist getroffen door die gewoonte van Jezus om zich terug te trekken en de berg op te gaan, om daar in afzondering te bidden, te luisteren naar die Stem (van de Vader), Hem Zijn zoeken, twijfelen, hopen en verlangen voor te leggen, om zodoende de waarheid over Zijn leven duidelijker te kunnen begrijpen. Waartoe zijn we hier op deze wereld? ‘Moeder, waarom leven wij?’ Vanwaar komen we en waar gaan we naartoe? Wie of wat bezielt de natuur, de geschiedenis en ons eigen leven? **Let wel:** **de valse goden – zo dikwijls door Mgr. Romero ontmaskerd – verschijnen daar niet, in de stilte of in de afzondering.** **Zij gaan veel brutaler en veel meer opdringerig met ons om.** Zonder overleg of innerlijk gesprek willen ze ons meesleuren in hun geweld, onze oren verdoven en onze ogen verblinden. Maar zij be-**ziel**-en op die manier niets en niemand.

**Jezus volgen is niet alleen trachten te doen wat Hij in relaties met (vooral gekwetste en kwetsbare) mensen gedaan heeft, maar ook van Hem willen leren hoe we waakzaam en trouw kunnen bidden ‘op de berg’, in de intimiteit van ons geweten, in de stilte en de afzondering.** Het ‘Luister naar Hem’ uit het evangelie van vorige week, bij de gedaanteverandering op de berg Tabor, betekent ook: ‘Bid zoals Hij het heeft voorgedaan’. Zou het niet kunnen zijn dat we er vaak toch maar zwakjes in lukken om te handelen zoals Hij, precies omdat we nog niet eerst hebben leren te waken en te bidden zoals Hij ons dat heeft voorgedaan?

Mgr. Romero zegt ons vandaag: in het gebed in de stilte mogen we ons uitspreken vanuit de diepte van ons hart: dankbaar zijn om de gave van het leven in zoveel facetten; vergeving vragen voor fouten en tekortkomingen; onze vragen voorleggen en onze beperkingen; onze onmacht uitspreken ook tegenover het grote lijden van de mensen. **We mogen bidden ‘op de berg’ telkens weer, omdat we zeker weten dat Hij luistert. Als we er in lukken om te bidden zoals Jezus, dan zullen we ook de kracht vinden om te doen wat Hij gedaan heeft**, beginnend met ‘al weldoende rond te gaan’, de strijd aan te binden tegen al het kwaad dat mensen elkaar aandoen en ‘verlossing’ te betekenen, heil en genezing voor alle mensen die het nodig hebben.

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

1. Wat betekent bidden voor ons? Welk belang heeft het bidden in ons leven? Hoe lang is het geleden dat we nog eens ‘de berg zijn opgegaan’ om daar in afzondering te bidden? Welke ervaring hebben we bij ons bidden?
2. Waar zien we in onszelf en rondom ons hoe ‘de leugen’ het haalt op ‘de waarheid’? Hoe positioneren we ons in de strijd om de waarheid over het leven en de geschiedenis openbaar te laten worden? En hoe engageren we ons concreet en metterdaad in die strijd?
3. Wat is ons antwoord op de vraag: ‘Moeder, waarom leven wij?’, zo bedreigd als we zijn door de valse goden van onze tijd? Wat heeft God ons daarover te zeggen in de stilte van ons hart en ons geweten?

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 19e Zondag door het jaar-A, 13 augustus 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 160. [↑](#footnote-ref-1)
2. ‘Marcelino, pane e vino’ - Film uit 1955, geregisseerd door Ladislao Vajda. Marcelino is een wees die opgroeit in een klooster. Van de monniken mag hij niet naar de zolder van het klooster gaan, omdat daar een boeman zou huizen. Op een dag gaat hij stiekem toch kijken, en tot zijn schrik ziet hij daar een enge man hangen aan een houten kruis. Omdat hij denkt dat de graatmagere man honger heeft, biedt hij hem een stuk brood aan. De Jezus-figuur neemt het brood ook daadwerkelijk aan, en vanaf dat moment wordt hij Marcelino’s vriend en vertrouwenspersoon. Marcelino mag van Hem een wens doen. Hij zou dolgraag eens zijn moeder willen ontmoeten… [↑](#footnote-ref-2)
3. Titel van een roman uit 1932. [↑](#footnote-ref-3)