**Vierentwintigste Zondag door het jaar - A 17 september 2023**

**Evangelie: Matteüs 18, 21-35**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van vandaag de titel: **‘De Kerk, gemeenschap van liefde’**. Daarin werkt hij een stuk van het thema dat hij vorige zondag behandelde (‘De Kerk: een profetische, sacramentele en liefdevolle gemeenschap’) verder uit. Vanuit de evangelietekst van deze zondag duidt hij de Kerk als een ‘gemeenschap van liefde’, met daarin meer specifiek vervat: haar opdracht tot vergeving.

*"In de gelijkenis die vertelt over de Heer die aan een grote schuldenaar zijn schuld vergeeft, en diezelfde schuldenaar die dan op zijn beurt een veel kleinere openstaande schuld aan zijn schuldenaar niet wil kwijtschelden, krijgen we vandaag de grote maatstaf aangereikt die het evangelie ons aanreikt om goed om te gaan met heel de problematiek van schuld en vergeving. Voor God zijn we allen schuldenaars die tegenover Hem eigenlijk niet uit de schulden kunnen komen. Wie God heeft beledigd, verdient in feite alleen maar eeuwige straf. En als God mij deze eeuwige, oneindige schuld dan toch vergeeft, waarom zou ik dan op mijn beurt niet iemand vergeven die tegenover mij een niet eens zo’n oneindig grote overtreding heeft begaan, hoe ernstig die ook is? Het Onze Vader is een voortdurende oproep tot deze grote gedachte: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. Hoe vaak komt het niet voor dat we, als we oprecht zijn, het Onze Vader misschien niet zouden mogen of kunnen bidden, omdat we er niet toe in staat zijn om te vergeven aan hen die ons iets schuldig zijn..?"*

**De Kerk wil er - vanuit de opdracht die zij van Christus gekregen heeft - als ‘liefdesgemeenschap’ van getuigen dat zij een vindplaats en een bron van vergiffenis is. Het lijkt een immense opdracht: in een wereld vol van haat en geweld toch ‘teken en instrument’ te zijn van vergeving en verzoening.**

Mgr. Romero zegt: “*Voor God zijn we allen schuldenaars die tegenover Hem eigenlijk niet uit de schulden kunnen komen. Wie God heeft beledigd, verdient in feite alleen maar eeuwige straf.”* Eerlijk gezegd, ik heb het toch wat moeilijk met die uitspraak. Is het niet zo dat ‘…de meeste mensen deugen[[2]](#footnote-2)’, dat de meeste mensen het toch niet zo slecht doen tijdens hun leven, ja, dat ze het zelfs vaak heel goed doen? Natuurlijk zijn we niet perfect (wel menselijk, niet goddelijk), maar als het waar is dat God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis, dan zien we toch dat inderdaad de “*meeste mensen geen grote schuldenaars zijn voor God*”, en **dat de meest voorkomende zonde onder de mensen eigenlijk die is van het ‘verzuim’: het feit dat we het goede niet gedaan hebben; datgene wat we, onder andere dankzij de capaciteiten die ons door God gegeven zijn, hadden kunnen doen**. Daarmee wil niet gezegd zijn dat het zo goed gaat in de wereld als geheel. De structurele zonde die in deze wereld maar blijft woekeren is verschrikkelijk: de persoonlijke zonde van de groten van de aarde (op het vlak van rijkdom en politieke macht) die tot op vandaag steeds weer wortel schiet en zich vertakt in structuren van onrecht, uitbuiting, uitsluiting, moord, corruptie,… En uiteraard zijn er concrete mensen aan te wijzen die daar reële verantwoordelijkheid in dragen. De meeste mensen op aarde zijn er echter eerder het slachtoffer van dan dat zij ‘daders’ zouden zijn, en zij lopen op de duur vanuit hun frustratie en onmacht het gevaar het zelfde spel ook op lagere niveaus mee te gaan spelen en te herhalen. **Het is toch goed er hier even aan te herinneren dat je God eigenlijk alleen maar beledigt wanneer je mensen beledigt, vernedert, uitsluit, uitbuit, vermoordt, bedriegt,…**

**En wanneer het toch mis loopt met ons, of als ons leven om wat voor reden dan ook alleen nog maar met haken en ogen aan elkaar hangt – op dat moment mogen wij uitkijken naar onze God Die vergiffenis schenkt en verzoent**. Ook al heeft het eeuwen geduurd vooraleer het volk van de Bijbel die universele barmhartige God ontdekte, toch vinden we al in het Eerste Testament teksten die daarvan getuigen. Deze tekst bijvoorbeeld: ‘Buiten U is er geen God die voor alle mensen zorg draagt’. ‘Toch oordeelt U zachtmoedig en regeert U ons op milde wijze.’ (Wijsheid 12, 16.18). Of ook in Psalm 86, 15: ‘U Heer, bent goed en tot vergeving bereid. U bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.’ En in het Evangelie wordt dit dan weer heel duidelijk aangegeven en aan ons als ‘geloofswaarheid’ meegedeeld, bijvoorbeeld in de parabel van de Barmhartige Vader en de twee verloren zonen. (Lc. 15, 11-32)

**De parabel uit de evangelielezing van vandaag legt verder ook nog uitdrukkelijk de relatie tussen het vergeving ontvangen van Godswege en het van onze kant vergeving schenken aan onze medemensen**. Het is niet te verwonderen dat Mgr. Romero hierbij verwijst naar de overeenkomstige bede in het Onze Vader. Laten we daar nu nog even verder op ingaan.[[3]](#footnote-3)

Sinds de laatste kerkelijke aanpassing in de Nederlandstalige versie van het Onze Vader, bidden we: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. “…De eerste helft van deze bede heeft alles te maken met solidariteit, sociale gerechtigheid en gelijkheid tussen de mensen, want dat is precies nodig opdat iedereen zou kunnen genieten van het dagelijks brood. Maar als dat niet gebeurt, als deze opdracht om te delen wat we hebben en zijn met de voeten wordt getreden en uit eigenbelang opzij geschoven wordt, dan is er toch groot kwaad tussen de mensen.” En als we dan kijken naar de ‘hongerigen’ (de slachtoffers van het kwaad dat we op die manier aanrichten), dan kunnen we niet anders dan om vergeving bidden. **Die twee delen van deze bede uit het Onze Vader (om brood en om vergeving) mogen niet losgemaakt worden van elkaar. “…Het woordje ‘en’ wijst ons op de verantwoordelijkheid die wij in het gebed op ons nemen. Vergiffenis vragen houdt de belofte in dat wij alles in het werk willen stellen om te zorgen dat er gerechtigheid en vrede komt onder ons.”**

‘En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. We mogen deze bede niet verstaan alsof we zouden vragen dat Gods vergeving precies op onze maat zou gesneden zijn, en dat God ons zou vergeven in de mate (zoals of gelijk) wij zelf aan anderen vergeven. In werkelijkheid schieten we dikwijls veel te kort wat betreft het vergeving schenken aan mensen die ons kwaad hebben gedaan. Daarom vragen we niet dat God het vergiffenis schenken precies zou doen zoals wij het menen te moeten doen. Nee, **God is groter dan ons hart; Zijn vergeving is radicaal barmhartig en komt voort uit Zijn liefde voor ons, mensen.**

Als iemand heel veel goeds voor ons gedaan heeft, dan willen we toch zeker iets aan goedheid teruggeven, want we voelen dat we dat aan hem/haar verschuldigd zijn. Maar wanneer we dan ten volle en ten einde toe mogen ervaren dat we helemaal niets hoeven terug te doen, dan doet dat ons toch zo goed. Dat was ook een essentieel aspect van de Joodse spiritualiteit, iets wat voor hen hoorde bij het normale leven van elke dag. **Echte goedheid zal onze ‘schulden’ nooit eerst nauwkeurig op een schaaltje van afrekening en vergelding afwegen, maar ze zal ze onvoorwaardelijk opheffen. Zo doet ook God.** Wanneer we bewust ervaren dat Gods ons zo radicaal liefheeft, dan hoeven we ons niet ‘schuldig’ te voelen, en is het ook niet nodig (en overigens überhaupt ook niet mogelijk) Hem daarvoor iets terug te geven. Zijn liefde tot het uiterste voor elke mens is onvoorwaardelijk. **De goddelijke goedheid heft elk mogelijk schuldgevoel van onze kant zondermeer op. Zo worden we vrij (van schuld) om op onze beurt ook lief te hebben en te vergeven. Dat is het wat we uitdrukken in de bede om vergeving uit het Onze Vader.**

Daarom bidden we God ‘dat Hij ons zou vergeven **opdat** ook wij vergevingsgezind zouden zijn tegenover de medemensen’. We bidden dat de vergeving die we van Hem ontvangen ons op onze beurt bekwaam zou maken om aan anderen te vergeven en hen lief te hebben - ook diegenen die ons kwaad hebben gedaan.

Nog een citaat uit de tekst van Frans Van Steenbergen: “Doordat ik als mens van vlees en bloed me elke dag probeer te realiseren hoeveel me geschonken is door God, werd ik tot barmhartigheid en vergevingsgezindheid jegens mijn medemensen gebracht. Dat is navolging van God: wees barmhartig zoals Hij.”

Mgr. Romero vraagt zich af en vraagt aan ons: *Hoe vaak komt het niet voor dat we, als we oprecht zijn, het Onze Vader misschien niet zouden mogen of kunnen bidden, omdat we er niet toe in staat zijn om te vergeven aan hen die ons iets schuldig zijn..?"* **Als we heel oprecht zijn en mogen ervaren dat God ons radicaal liefheeft, dat Hij al onze schuld opheft en ons vrijmaakt, dan durven we ook een radicale ommekeer maken, en zijn we bereid om op onze beurt het engagement op te nemen van lief te hebben en radicale vergevingsgezindheid uit te stralen.** Wanneer we dat doen – dàn pas mogen we terecht bidden en vragen dat we de vergeving van Godswege ook ten volle zouden mogen ervaren, zodat wij bekwaam zullen zijn om zelf ook te vergeven.

Dat alles maakt een fundamentele dimensie uit van de Kerk als ‘liefdesgemeenschap’. In die gemeenschap mogen de leden zich openen voor Gods vergeving om dan zelf vergeving te kunnen schenken. We begonnen deze reflectie met deze gedachte: **De Kerk wil er als ‘liefdesgemeenschap’ – vanuit de opdracht die zij van Christus gekregen heeft – van getuigen dat zij een vindplaats en een bron van vergiffenis is. Het lijkt een immense opdracht: in een wereld vol van haat en geweld toch ‘teken en instrument’ te zijn van vergeving en verzoening.** We kunnen dat nu verder aanvullen: het vervullen van deze opdracht is alleen maar mogelijk omdat God zelf ons zo liefheeft en ons zo mateloos vergeving schenkt dat wij – individueel en als Kerk – op onze beurt vergeving en verzoening kunnen schenken en mee mogelijk kunnen maken. Daarmee is één van de centrale dimensies van de Kerk als ‘liefdesgemeenschap’ aangegeven en nader toegelicht.

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

1. Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van vandaag de titel: ‘De Kerk, gemeenschap van liefde’. Hoe verstaan we dat? Waar en hoe zien we dat in het Kerk-zijn van vandaag al bezig? Hoe staan we daar zelf in? Hoe ervaren we dat?
2. Als de beden om brood en om vergeving uit het Onze Vader zo fundamenteel met elkaar verbonden zijn, wat betekent dit dan voor ons, wanneer we het Onze Vader bidden? Waaruit bestaat dan enerzijds ons engagement om gerechtigheid te helpen realiseren in de wereld, en anderzijds: hoe vullen we onze opdracht in om vergeving te schenken?
3. Hoe ervaren wij zelf dat God ons radicaal barmhartig liefheeft en al onze schuld opheft? Op welke manier beleven we die ervaring bewust? Wat betekent dat voor ons? In welke mate geeft die geloofservaring van Gods liefdevolle en barmhartige vergeving ons kracht om op onze beurt een beetje goddelijk en ‘god-gelijk’ te leven?

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 24e Zondag door het jaar-A, 17 september 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 260-261. [↑](#footnote-ref-1)
2. Naar de titel van het boek van Rutger Bregman: ‘De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens.’, uitgeverij De Correspondent BV, 2019. [↑](#footnote-ref-2)
3. Voor de inhoud van de volgende paragrafen richten we een speciaal woord van dank aan Frans Van Steenbergen voor de inspiratie die we vonden in zijn teksten, neergeschreven ter gelegenheid van een retraite die hij begeleidde in juli 2023. [↑](#footnote-ref-3)