**Vijfde Zondag door het jaar - A 5 februari 2023**

**Evangelie: Matteüs 5, 13-16**

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

De aartsbisschop geeft aan zijn homilie voor deze zondag als titel mee: "*De Kerk waarvan de zwakheid op Christus rust*". In het eerste deel - waaraan het volgende citaat is ontleend - spreekt hij aan de hand van het evangelie van vandaag over de Kerk als zout van de aarde en licht van de wereld. In het tweede deel herneemt hij dan de tekst van de eerste lezing (Jesaja 58, 7-10) en stelt hij de goede werken voor als zijnde het stralende gezicht van de Kerk. En in het derde deel tenslotte neemt hij de tekst van de tweede lezing (1Kor. 2, 1-5) als uitgangspunt, om te laten zien hoe wij in onze zwakheid op Christus steunen.

*"Wat heeft een Kerk, en wat heeft een christen er aan als de prediking van die Kerk en het voorbeeld dat zij geeft veranderd zijn in niets anders dan rechtvaardiging van de wereld zoals die is, in vleierij en in het zichzelf goed laten overkomen voor het aangezicht van de wereld? Het zout is dan smakeloos geworden, en het licht is helemaal gedoofd. Hoe simpel en comfortabel is het om je op je gemak te voelen met de wereld - maar hoe ondoeltreffend is het om op die manier een gedoofde lamp te zijn - wat heb je daar aan? De Kerk heeft ieder van ons afzonderlijk en ons allen samen nodig om haar roeping en haar opdracht in de wereld te vervullen. Elke christen moet als een lichtende fakkel zijn, en de christenen als geheel moeten zijn als een stad op de berg. ...En dit is wat ik nu wil duidelijk maken, broeders en zusters, als een oproep in de naam van Christus: dat ieder een licht zou zijn in zijn eigen beroeps- en leefsituatie. ...Daar is uw roeping te vinden, beste leken: dat geldt zowel voor de arts, als voor de advocaat, de ingenieur, de klerk, de marktkoopman, degene die zijn brood verdient met het dragen van koffers op de markt, de dagloner, de timmerman – ja het geldt voor ieder in zijn eigen status en levenssituatie. ...De mens schijnt des te sterker in de duisternis naarmate hij meer het licht van de Heer is; dat wil zeggen: wanneer hij/zij van zijn/haar beroep een dienst maakt aan de mensheid, en wanneer hij zodoende, als een lamp die brandt, de wereld verlicht."*

In deze tekst doet Monseigneur Romero een oproep zowel aan elke individuele christen als aan de Kerk als geheel. **Zijn vraag: "*Waar staat een Kerk voor? Waartoe dient een christen?"* komt zelden bij ons op. Maar inderdaad, het is de moeite waard om het ons af te vragen: waar zijn we als Kerk en als christenen goed voor in de wereld van vandaag?** Zijn we soms verworden tot een historisch museum van min of meer interessante religieus-culturele creaties uit het verleden? Zijn we op vandaag soms betekenisloos geworden? Zijn we een (nauwelijks nog significante) minderheid op wereldschaal? Wat is het nut van al diegenen die ingeschreven staan in de doopregisters van alle landen? Wat is het nut van die kleine groepen mensen (vooral ouderen dan) die we op zondag nog zien in onze kerken? Wat is het nut van die grote groepen mensen in bedevaartplaatsen, bij WJD-Wereldjongerendagen, bij de jaarlijkse Taizé-bijeenkomsten of bij de pauselijke zegen op het Sint Pietersplein in Rome? Waarvoor dienen wij, een Kerk met steeds minder priesters en steeds meer lege kerkgebouwen en kloosters? Waarvoor dienen wij als geloofsgemeenschappen die in de marge van de Kerk verzeild zijn geraakt of die zich daar bewust of noodgedwongen gepositioneerd hebben? Wat is het doel van een Kerk binnen de huidige en toekomstige wereldpolitiek (met zijn oorlogen en aanhoudende conflicten), en binnen de actuele wereldhandel,…? **Misschien kunnen we deze vragen nog het best stellen aan iemand zoals aartsbisschop Romero: Wat is het doel van een Kerk, wat is het doel van een christen vandaag in de wereld? We moeten deze vragen niet uit de weg gaan, want het zijn fundamentele vragen voor ons ‘gewetensonderzoek’.**

Reeds **bij de start van het WK-voetbal, een paar maanden geleden,** zagen we nog maar een keer hoe macht en geld steeds brutaler de overhand nemen en er alleen nog een zwakke (en overigens verboden) oproep gedaan werd om de genderdiscriminatie alsook de uitbuiting en mishandeling van werknemers bij het bouwen van de stadions aan te klagen. De aanvoerders van de Europese teams wilden regenboogarmbanden (‘One Love’) dragen, maar besloten na hevig protest van de FIFA om dat dan toch maar niet te doen. En nee, er werd niet gedreigd met straf, ze kregen geen gele kaart, er werd alleen gezegd dat ze moesten begrijpen dat ‘spelen’ hoe dan ook belangrijker is dan al dat protest. Een FIFA-voorzitter die naar verluidt drie miljoen euro per jaar verdient, beschuldigde de kritische stemmen van hypocrisie. Er stond veel geld op het spel. **Opnieuw zagen we hoe de grote wereld van het profvoetbal gevangen zit in de dwangbuis van macht en rijkdom**. En het gaat natuurlijk niet alleen om Qatar - hoe zit het bijvoorbeeld in Rusland en China? En loopt het ook hier dichter bij huis niet regelmatig mis wanneer het gaat om het respecteren van fundamentele mensenrechten? **En…** **hebben we in al die contexten en in zoveel van die situaties een woord of een boodschap van de Kerk gehoord? Was het misschien niet belangrijk genoeg om er als christenen iets over te zeggen of om er als Kerk iets (proberen) aan te doen?**

In het citaat uit zijn homilie van vandaag, waarop wij ons baseren om dit commentaar te schrijven, zegt Monseigneur Romero heel duidelijk dat **wanneer de individuele christen, en de Kerk als geheel, in dienst staan van de machten van de wereld; wanneer zij moeten dienen voor of zich laten gebruiken als (religieus-politieke) ondersteuning van een politiek regime of een economisch systeem, of ook wanneer zij gewoon ‘beaat-gelukkig’ kunnen zijn in een wereld die draait om de schending van fundamentele mensenrechten… – dat zij dan hopeloos verloren zijn.** Want dan zijn ze als smakeloos zout en als gedoofde lampen. En het is maar al te duidelijk: in feite zijn deze zaken totaal nutteloos.

***"De mens schijnt des te sterker in de duisternis naarmate hij meer het licht van de Heer is."*** Dat is waarschijnlijk een gezegde dat we reeds vele keren hebben gelezen en gehoord – ja, we weten dat natuurlijk wel. We moeten zout en licht zijn in de samenleving, maar ook zuurdesem. Ok, so what? Doch **we zijn alleen maar duidelijk zichtbaar in de duisternis om ons heen, als we het licht van Jezus zijn. Waar staan we als Kerk voor? Precies daarvoor: dat we het licht van Jezus zijn! Dàt is onze missie, onze ‘raison d'être’.** Als de mensen om ons heen, als de wereld om ons heen (ver weg en dichtbij) de aanwezigheid van Jezus niet ervaren in ons spreken en ons zwijgen en ook niet in ons handelen, dan hebben wij geen nut. En we weten maar al te goed: als we het licht van Jezus willen zijn, dan zullen we altijd tegen de stroom in moeten zwemmen en roeien.

**Monseigneur Romero vraagt, met de aandrang van Jezus zelf ("*als een oproep in de naam van Christus*") dat ieder van ons getuige zou zijn van het Evangelie, in elk beroep, in elke baan, opdracht of ambt, in elk huis, in elke organisatie (sociaal, politiek, cultureel,...)** Dat onze levens uitdrukking zouden zijn van het Evangelie, van het Goede Nieuws van God, voor onze huidige menselijke geschiedenis. In negatieve termen betekent dit: **niet aan de kant gaan staan van degenen die macht en rijkdom bezitten, maar alle vormen van macht en rijkdom profetisch aan de kaak stellen; ze altijd en overal bekijken en beoordelen vanuit het standpunt van de slachtoffers (de machtelozen, uitgeslotenen, uitgebuiten, verarmden,...)** Positief gezien gaat het om een leven waarin de ‘zorg’ centraal staat: een goede en permanente zorg voor hen die lijden, voor hen die ziek zijn, voor hen die oud worden, voor hen die alleen zijn, voor hen die gewond zijn, voor hen die letterlijk of figuurlijk vastzitten, voor hen die honger hebben, voor hen onder ons die ‘vreemdelingen’ zijn (migranten, asielzoekers, vluchtelingen), voor hen die op straat leven, voor hen op wie wordt neergekeken, voor hen die geen betaalbare huisvesting kunnen vinden, voor hen die worden uitgesloten, voor hen die ‘anders’ zijn. Het gaat verder ook om zorg voor de natuur en zorg voor de vrede. Dit is een fundamentele taak voor elke christen. **Ieder kan naar gelang van zijn of haar geaardheid, beroepsvaardigheden en werk- en levenservaring voor zeer concrete mensen zorgen, en op die manier Goed Nieuws voor hen zijn.**

We kunnen dit op kleine schaal doen als een fakkel van licht in de donkere situaties van hier of daar een mensenleven, maar we hebben ook een collectieve verantwoordelijkheid als gemeenschap van christenen. **Aartsbisschop Romero vergelijkt de kerkelijke gemeenschap met het evangelische voorbeeld van een stralende stad op de top van een berg: goed zichtbaar, aantrekkelijk, gastvrij. De Kerk, op elk niveau, als een alternatief van menselijke goedheid, van oprechtheid, van rechtvaardigheid, van solidariteit, van betrokkenheid bij de kwetsbaren en zij die lijden**. Op die manier worden wij plaatsen waar Gods oneindige goedheid en barmhartigheid tastbaar worden. Wanneer we dat doen, mogen we ook oprecht vieren en bidden om de kracht van Zijn Geest.

Misschien kunnen we het ook op een andere manier zien. Is het niet zo dat God zelf als eerste zout, zuurdesem en licht is in de wereld en in de geschiedenis, en dat wij daarvan kunnen getuigen en er actief kunnen aan deelnemen door onze handen en harten in dienst te stellen van Gods bevrijdende en ondersteunende aanwezigheid? **Onze verantwoordelijkheid als christenen is dan om deze dynamische kracht van het goddelijke ‘zout, zuurdesem en licht zijn’ steeds opnieuw tot leven te wekken, het uit de duisternis te halen, het op te graven, het te laten groeien en te laten dienen,…** Want het gaat in dit alles niet echt om ons, het gaat om Gods reddend besluit voor de mensheid, voor de schepping, voor Zijn Koninkrijk. Thomas Merton schrijft: ‘Wanneer we de schepping aanvaarden, wanneer we open staan voor de mysterieuze scheppende kracht van Gods wil, nemen we deel aan de schepping. ...Wat echter werkelijk creatief is, is de ongedwongen instemming waardoor wij werkelijk deelnemen aan de dynamiek van de wereld die door Gods liefde is geschapen.’ **Individuele christenen en kerkelijke gemeenschappen hebben de taak en de roeping om op te staan tegen alles wat deze goddelijke dynamiek (van het zuurdesem, het zout, het licht,...) vernietigt, alsook de verantwoordelijkheid om zelf in deze dynamiek te blijven, en er levenslang creatief en bevrijdend aan deel te nemen.** Mogen deze gedachten ons meer energie en kracht geven om alles te doen wat we kunnen om Zijn Koninkrijk tot stand te brengen.

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

1. Kijkend naar onze eigen actuele geloofs- en kerkervaring, wat zijn dan onze eerlijke antwoorden op de vraag: ‘Waartoe dient onze Kerk? Wat is de betekenis van ons christen-zijn?’
2. Aartsbisschop Romero zegt ons dat *“…een mens des te sterker in de duisternis schijnt naarmate hij meer het licht van de Heer is".* Hoe proberen wij dat ‘licht van Christus’ te zijn in ons persoonlijk dagelijks leven, en in onze gemeenschappen?
3. Waar kunnen wij in groeien en veranderen, om onze manier van spreken en doen werkelijk in dienst te stellen van de goddelijke heilsdynamiek (die zelf reeds zout, zuurdesem, licht,... is) in de menselijke geschiedenis?

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 5° zondag door het jaar - A, 5 februari 1978. [↑](#footnote-ref-1)