**Drieëndertigste Zondag door het jaar – C 13 november 2022**

**Evangelie: Lucas 21, 5-19**

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

Monseigneur Romero zet vandaag zijn reflectie van verleden week voort over ‘***De eschatologische betekenis van de Kerk***’. Na zijn terugblik op *"…de gebeurtenissen die ons hebben bewogen, zowel in het nationale leven als in het gezins- of privéleven*", en op de positionering van de eigen diocesane Kerk in die gebeurtenissen, vraagt hij nu dat "…*wij nooit het eeuwige perspectief ervan uit het oog verliezen*". We nemen drie citaten over uit zijn preek waarin hij de tekst[[2]](#footnote-2) van het merkwaardige evangelie van deze zondag concreet maakt.

1. *"De Kerk, broeders en zusters, weet dat ze vervolgd moet worden. Maar er is iets heel moois, wanneer Christus nu tot ons zegt: "Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van jullie tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.” Dit is de vreugde van de Kerk in El Salvador. ...Godzijdank, de Geest van de Heer helpt mij te zeggen wat ik te zeggen heb. En ik voel mijn geweten zuiver, zodat ik zeg wat ik moet zeggen."*

De eerste zin van dit citaat: *"De Kerk, broeders en zusters, weet dat ze vervolgd moet worden”,* klinkt heel vreemd in onze oren. In sommige landen woedt er een hevig (en soms bloedig) conflict tussen regering en Kerk, zoals El Salvador het zo sterk beleefd heeft in de jaren 70-80 van vorige eeuw. In andere landen is er op dat vlak blijkbaar geen vuiltje aan de lucht. Toch zegt Mgr. Romero dat de Kerk zonder twijfel wel weet dat ze moet vervolgd worden, net zoals Jezus zelf vervolgd werd (en bloedig opzij werd gezet). **Dat er in ons land geen kerkvervolging is, komt dat vanuit de situatie dat de meeste mensen hier toch wel zo goed als in een paradijs wonen (en er dus eigenlijk niets te bevragen valt), of is dat eerder te wijten aan het feit dat de Kerk haar profetische opdracht van het aanklagen van onrecht (in alle vormen) niet durft op te nemen om vooral haar goede relatie met de overheid niet in gevaar te brengen?** Het blijft natuurlijk moeilijk om enthousiast het ‘Te Deum’ te zingen bij officiële nationale feestdagen en dan tegelijkertijd ook nog de vinger op de wonde te leggen voor wat betreft de plaatsen en momenten waar aan ‘armen’ onrecht wordt gedaan. **De Kerk die werkelijk en heel reëel sacrament (dat is: teken en instrument) van Gods Rijk is, zal altijd in spanning staan met ‘de wereld’.** De boog van de Kerk staat immers gespannen naar de eeuwigheid, en daarom reiken haar aspiraties per definitie altijd verder dan het hier en nu van ‘de wereld’.

Het is verder heel merkwaardig dat Mgr. Romero zich meteen herkent in de evangelische belofte dat de Geest er in zulke situaties zal voor zorgen dat we woorden van wijsheid vinden om ons te verdedigen en te verantwoorden. Hij dankt God omdat “*de Geest van de Heer mij helpt te zeggen wat ik te zeggen heb. En ik voel mijn geweten zuiver zodat ik zeg wat ik moet zeggen.”* **Dat is nu precies één van de cruciale vragen ook voor de Kerk van vandaag: Wat moet de Kerk vandaag zeggen? Waar moeten bisschoppen, priesters, predikanten het hier en nu over hebben?** In ons ‘geweten’ klinkt natuurlijk de stem van armen, van mensen die niet (meer) rondkomen, van migranten die geen huurhuis vinden of geen werk, van mensen in detentie die worstelen met hun verleden en met hun toekomst, van mensen in zorginstellingen waar personeel te kort is, van zieken die maanden moeten wachten op bezoek aan specialisten of voor onderzoeken, en ook nog de stem van mensen die elders dood gebombardeerd worden of worden uitgehongerd,... **Ons geweten zwijgt niet, maar wij kunnen het wel het zwijgen opleggen. Durven wij er vandaag op te vertrouwen dat wie preekt ook de moed zal hebben om echt te luisteren naar de Geest, en zo te zeggen wat hij/zij ‘moet’ zeggen om in het spoor te gaan van de weg van Jezus?** Mgr. Romero spreekt over tijden van kerkvervolging. En wij, hier en nu vandaag: luisteren we naar ons persoonlijk en gemeenschappelijk geweten opdat de Geest ons die woorden van profetische wijsheid zou ingeven om goed te spreken?

1. *"En het geeft mij nog meer vreugde, wanneer het Evangelie eindigt met te zeggen: Zelfs je ouders en broers, je verwanten en vrienden zullen je uitleveren, en ze zullen sommigen van jullie ter dood laten brengen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam…"* ***Broeders en zusters,*** ***wilt u weten of uw christendom al of niet authentiek is? Hier is de toetssteen: met wie stel je het goed, wie bekritiseert je, wie laat je niet toe, wie vleit je?*** *...Want sommigen willen liever comfortabel leven volgens de principes van de wereld, van macht en geld, terwijl anderen de roep van Christus begrepen hebben en vinden dat ze alles moeten verwerpen wat in de wereld niet rechtvaardig kan zijn."*
2. *"En het evangelie eindigt met te zeggen: ‘Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid.’ Laat de dag van de Heer komen wanneer het ook moge zijn… Waar het op aan komt, is volhardend te zijn met Christus, trouw aan Zijn leer, zonder Hem te verraden. Ik heb medelijden, broeders en zusters, met vele verraders, christenen die nu spionnen zijn, christenen die ons nu vervolgen, christenen die zich in schaamte afkeren van hun bisschop en hun priesters.* ***Maar het vertrouwen van hen die trouw blijven, vervult me werkelijk met moed. En ik zeg jullie: broeders en zusters, we hoeven niet bang te zijn."***

Mgr. Romero leefde in tijden van kerkvervolging, van haat tegenover de kerkmensen die geloofden in Gods Rijk, die gemeenschap vormden, die dienstbaar waren aan kwetsbare en gekwetste mensen, die meewerkten aan bewustwording en volksorganisatie,… **In die zo moeilijke situatie durfde hij de boodschap van het Evangelie *"Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid"* als *een* bemoediging te verkondigen.Daar horen we dan oproepen in als: standhouden, trouw zijn, volharden, niet bang zijn…** Hoe pijnlijk het ook was voor de aartsbisschop dat er katholieken waren die in hem Gods Stem niet wilden herkennen, toch was hij “*werkelijk vervuld met moed****”*** omwille van de duizenden die trouw bleven, die vertrouwden op het Evangelie, die alles riskeerden om Christus te ontmoeten in de ‘gekruisigden’ van de geschiedenis. **Waar gaat het dan over? Met J. Antonio Pagola3 zeggen we dan: "Christenen zijn vergeten dat het Evangelie een oproep is om gelukkig te zijn. Niet op om het even welke manier, maar op de manieren die Jezus voorstelt,** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3José Antonio Pagola, El camino abierto por Jesús. Lucas. 3, 2012, PPC, Spanje, p.100

**en die totaal verschillend zijn van die welke door de huidige maatschappij worden voorgesteld. Dit is de beste uitdaging**. Volgens Hem is het beter te geven dan te ontvangen, is het beter te dienen dan te overheersen, beter te delen dan te hamsteren, beter te vergeven dan wraak te nemen…"

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

1. Wat zegt ons geweten ons vandaag wanneer daar de schreeuw van de ‘armen’ doorklinkt? Voor welke uitdaging stelt het ons dan?
2. Wat denken we bij de vragen die Mgr. Romero aanbrengt (wanneer hij zich afvraagt hoe het komt dat er op sommige plaatsen in de wereld geen ‘kerkvervolging’ is…) – de vragen die moeten dienen als toetssteen voor de authenticiteit van ons christen-zijn?
3. Welke ervaringen in onze manier van christen-zijn vervullen ons werkelijk met vreugde en moed om de weg van Jezus te (blijven) gaan? Is dat authentiek evangelisch, denk je?

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 33° zondag door het jaar – C, 13 november 1977.

2 Voor de weergave in het Nederlands van de citaten uit het evangelie, gebruiken we de bijbelvertaling volgens NBV21. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)