**Vijfentwintigste Zondag door het jaar – C 18 september 2022**

**Evangelie: Lucas 16, 1-13**

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

1. "*Dit is wat Christus ons vandaag wil duidelijk maken: de goederen van de aarde behoren toe aan God. De mens mag ze enkel bezitten als rentmeester, en ieder die mede-eigenaar is, iedere landeigenaar van veel of van weinig zal ooit ter verantwoording geroepen worden met de vraag hoe hij de goederen beheerd heeft die God voor het welzijn van de hele mensheid heeft geschapen. Er ligt hoe dan ook een oordeel van God in het verschiet, dat door niets of niemand kan ontlopen worden.”*

**In de moderne culturen, zowel in het Westen als in het Oosten, hebben politieke en economische machten het mogelijk gemaakt (en ze doen dat nog steeds) dat de mens zichzelf beschouwt als de absolute eigenaar van de goederen van de aarde en zelfs als een eigenaar die totaal onverantwoordelijk is ten opzichte van de toekomst die wij met hoge snelheid aan het vernietigen zijn.** In de lucht, op het land en in het water wordt er naar hartenlust vervuild en vergiftigd. De honger naar edele metalen om te voldoen aan de steeds nieuwe en hogere eisen van de zogenaamde ‘ontwikkeling’ en om snel rijk te worden, heeft geleid tot de plundering van goud en zilver binnen het Latijns-Amerikaanse continent. In veel landen in het Zuiden van de planeet wordt, om deze metalen te verkrijgen, de natuur nog steeds vernietigd vanuit ondergrondse mijnen en ook vanuit ontginningsplaatsen die zich aan de oppervlakte bevinden. Bovendien **houdt de winning van deze metalen door deze bedrijven ook een onophoudelijke diefstal** in, want wat zij in het land van herkomst achterlaten is niets dan ellende, bovenop de enorme schade die zij aanbrengen aan de natuur en aan de kwaliteit van het menselijk leven in zo’n gebied. De vernietiging van het Amazonewoud en van vele andere bossen die van fundamenteel belang zijn voor het voortbestaan van de mens, gaat met angstaanjagende snelheid vooruit. Er wordt nu al voorspeld dat de oliereserves tegen het einde van deze eeuw uitgeput zullen zijn. Een groot deel van de rivieren op aarde is vervuild en onleefbaar geworden voor de vissen en het andere leven in het water. We warmen de aarde zozeer op, dat we zonder twijfel aan het begin staan van een radicale klimaatsverandering. Er worden ondertussen ook enorme bergen afval geproduceerd, vaak met een gevaarlijke en levensbedreigende stralingsgraad.

**Hoewel zowat** **alle godsdiensten een pleidooi inhouden tot respect voor het leven, voor de natuur en voor de God van het Leven** (met zijn duizenden namen in elke cultuur en godsdienst), **bestaan er geen continenten op aarde waar de planeet niet wordt vernietigd.** Alleen de inheemse volkeren in Latijns-Amerika, Afrika en Azië bewaren tot op heden, op hun niveau en in hun omgeving, nog deze respectvolle manieren om de planeet te beheren. **Zij herinneren er ons aan dat het mogelijk is van anders om te gaan met de natuur die ons het leven schenkt. We kunnen best heel wat van hen leren.**

In zijn commentaar op de parabel in het evangelie van vandaag herinnert Monseigneur Romero er ons aan dat de tijd zal komen dat God zelf - de Schepper, de Gever van het leven - ons ter verantwoording zal roepen. **“*Er ligt een oordeel van God in het verschiet"*, zegt hij. En één van de criteria voor dat oordeel zal zijn of wij de planeet hebben beheerd "*in het belang van de mensheid*", dat wil zeggen: met het oog op het welzijn van de huidige en de toekomstige bewoners van de aarde.**

1. *"Zoals de profeet Amos in de eerste lezing van deze zondag zegt: wat hem het meeste kwetst, is dat zijn volk vanwege de zo grote sociale verschillen die er bestaan een tegen-getuigenis vormt van het verbond dat zij ooit met God hebben gesloten. En dit kan evenzeer gezegd worden van het christelijke volk op vandaag.* ***De onrechtvaardige toestanden van ongelijkheid, de massa's ellende die ten hemel schreien – zij zijn een negatief teken dat zondermeer tegen ons christendom getuigt. ...****Hoe meer de mens een kind van God is, des te meer wordt hij een broeder van de mensen, en hoe minder hij een kind van God is, des te minder voelt hij zich een broeder van zijn naaste, omdat hij hem afperst, omdat hij hem niet beschouwt als het beeld van God en als zijn broeder.”*

In dit tweede citaat uit dezelfde homilie gaat Monseigneur Romero nog een stap verder, door te verduidelijken hoe **het slechte beheer van de aarde niet alleen het leven van de planeet zelf vernietigt en het voortbestaan van de mens in gevaar brengt, maar daarbovenop ook nog enorme *"sociale verschillen"* veroorzaakt**. Dit zijn "*onrechtvaardige toestanden van ongelijkheid".* Hij vraagt ons onze ogen en oren te openen om *"deze massa's ellende die ten hemel schreien"* te kunnen zien en horen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de hongerlonen die niet eens een menswaardig bestaan mogelijk maken, en die via datgene wat analisten benoemen als ‘armoede en extreme armoede’, leiden naar de aanhoudende hongersnoden in verschillende delen van de wereld. Vandaag kunnen we toch niet meer zeggen dat we daar niets van wisten. **Onze regeringsleiders zijn er maar al te goed van op de hoogte, en toch ondernemen zij geen actie om "*het rentmeesterschap van deze door God gegeven goederen*" te veranderen.** Natuurlijk zijn zij daar in de eerste plaats verantwoordelijk voor. Maar het zijn wel wij die hen hebben verkozen om te regeren.En **dus zijn wij medeverantwoordelijk voor wat die regeringsleiders doen, voor wat ze niet doen en voor wat ze zomaar laten gebeuren.**

**De boodschap van het boek Genesis,** waarin God de mens als man en vrouw neerzet op een planeet die een waar paradijs zou kunnen worden, om er voor zichzelf en voor de hele en toekomstige mensheid te ‘zorgen’, **is in de landen en continenten met een christelijke traditie duidelijk (nog) niet begrepen**. Het misbruik van de natuur en de onrechtvaardige verdeling van de goederen die wij produceren, samen met de afschuwelijke miljardeninvestering in de wapenindustrie (die oorlogen, vernietiging en nog zoveel meer menselijke ellende aanwakkert) hebben ons doen terechtkomen in situaties en dynamieken die ver verwijderd zijn van Gods oorspronkelijke ontwerp voor de wereld en voor de mensheid. Zelfs in tijden van wereldwijde crisis maken de groten der aarde enorme winsten ten koste van de ellende van de overgrote meerderheid van de mensheid. **De manier waarop de economie op vandaag internationaal georganiseerd is, vormt zondermeer *"een tegen-getuigenis, een negatief teken dat tegen ons christendom getuigt".***

**Zijn er dan geen alternatieven? Natuurlijk zijn die er wel, en ze zijn er op elk niveau**. In vele delen van de wereld is bewezen dat ‘agroforestry’ of boslandbouw effectief werkt (dit betreft een systeem van landgebruik waarbij het planten en actief beheren van [bomen](https://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_(plant)) wordt gecombineerd met [landbouw](https://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw) of [veeteelt](https://nl.wikipedia.org/wiki/Veeteelt) op eenzelfde perceel grond). Wij waarderen ten zeerste alle inspanningen die geleverd worden voor biologische of organische productie. Er is de strijd van de volkeren tegen de mijnbouw en voor een juist gebruik en een eerlijke verdeling van het water. Er worden steeds meer inspanningen geleverd om de productie van afval en het vrijkomen van CO2 en andere giftige gassen te verminderen en om industriële wateren te controleren en te zuiveren. Opwekking van gezonde en hernieuwbare energie wordt gestimuleerd. Er zijn ruim verspreide ervaringen met het alternatief organiseren van de productie en distributie van goederen. Er gebeuren steeds meer inspanningen om de eerlijke handel (Fairtrade) te organiseren en te stimuleren. Dat zijn allemaal belangrijke ontwikkelingen die bezig zijn. **De wetten van de wereldmarkt blijven zich echter opdringen. Er is nog altijd geen eerlijke verdeling van het bezit en de goederen, en er bestaat nog steeds veel collectief egoïsme in de economie en de handel. Op wereldvlak blijven we nog altijd ver af van Gods plan voor de mensheid.**

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

1. Wat heeft ons geloof, ons christen-zijn te maken met de manier waarop we omgaan met de planeet en hoe we het leven hier organiseren? **Hoe zien we die band al of niet te realiseren in ons concrete dagelijkse doen en laten?**
2. **Welke inspanningen doen wij om** **geïnformeerd te blijven en om ons bewust te worden** van wat wij de planeet die ons het leven schenkt aandoen, van de schade die wij onszelf toebrengen in plaats van ons te organiseren naar Gods ontwerp van de planeet en ons te gedragen als verantwoordelijke rentmeesters voor de hele mensheid van vandaag en morgen?
3. **Welke kleine stappen kunnen we zetten** (met ons gezin en onze gemeenschap) om afstand te nemen van de destructieve logica van het wilde kapitalisme, in termen van zorg voor de aarde en al haar rijkdommen, in termen van eerlijke handel, in termen van het beheer van allerlei soorten afval, enz...?
4. **Wat kunnen wij als christelijke gemeenschap doen** **om de politieke machten sterker te beïnvloeden** om de koers en de regels van de economie te veranderen ten einde de planeet te redden, ten bate van de hele mensheid; om de productie van wapens stop te zetten, enz...?

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 25° Zondag door het jaar - C, 18 september 1977. [↑](#footnote-ref-1)