**Tweeëntwintigste Zondag door het jaar - B 1 september 2024**

**Evangelie: Mc 7, 1-8.14-15.21-23**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn preek voor de Tweeëntwintigste Zondag door het jaar-B de titel: **‘Jezus, leraar van de ware godsdienst’.** Voor het samenstellen van onze Bouwstenen vertrekken we van een aantal citaten uit deze preek:

*“Dit is waaruit een valse religie bestaat, zegt onze Heer: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij’ (Jes. 29, 13). Het gaat om een lege en inhoudsloze cultus: er is eerst en vooral* ***de leegte van innerlijkheid****; ten tweede is er* ***de leegte van openbaring en waarheid van God;*** *en ten derde is er ook nog* ***de leegte van de werken****. Dit zijn de drie leegtes die ook vandaag de dag in een valse religie bestaan, en die door Jezus in het Evangelie ten stelligste worden veroordeeld. En we moeten voorzichtig zijn dat we niet dezelfde weg opgaan, zodat ook wij tekortschieten en de Heer niets dan een leeg hart aanbieden!”*

*“Als iemand een rein hart heeft, zelfs wanneer hij midden in de modder zit, dan doet die modder hem niets, omdat hij die smet en onreinheid niet van binnen bij zich toelaat. En het hangt van iemands vrijheid af om de rottigheid van de wereld al of niet binnenin op te vangen. (…) Onze ‘reine’ innerlijkheid bestaat er dus in dat God niet over ons hoeft te klagen: ‘Hun hart is heel ver van Mij verwijderd...’ Moge je hart altijd dicht bij God zijn! Wat verlangt de Heer naar de nabijheid van Zijn kinderen! (…)* ***Het gaat er over dat we geen hart zouden hebben dat leeg is van innerlijkheid, juist omdat het belangrijkste in de religie het innerlijk is, datgene waar God naar kijkt****. De Bijbel zegt: ‘De mensen kijken naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart.’ (1 Sam. 16, 7). En ook nog: ‘Niet ieder die ‘Heer! Heer!’ tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de Heer met oprechte innerlijkheid aanbidt.’ (Mat. 7, 21)”*

Mochten wij er echt van overtuigd zijn dat God ons kent omdat Hij in ons hart kijkt, zouden we dan niet op een andere manier christen zijn? **Het gaat in dat christen-zijn immers niet om het uiterlijk vertoon van allerlei religieus gedrag, maar om de ‘oprechte innerlijkheid’, het openstaan voor God zelf, de weg van Jezus gaan, en je laten leiden door Zijn Geest.** Er is, zoals Mgr. Romero zegt, inderdaad heel veel ‘modder’ aanwezig in onze wereld, allerlei ‘rottigheid’ (onmenselijkheid en dus ‘on-goddelijkheid’) die na jaren verhardt in sociale, economische en politieke structuren. We worden er zo vlug aan gewoon, bijvoorbeeld aan het feit dat het investeren in de productie van wapens om andere mensen te doden de normaalste zaak van de wereld is; of dat het normaal is dat wij hier aan de rijke kant van de wereld onze overproductie van land- en tuinbouwproducten weggooien terwijl miljoenen mensen elders sterven van de honger; dat privévervoer belangrijker is dan openbaar vervoer, enz… **Mgr. Romero zegt ons vandaag dat we voldoende vrij moeten zijn om het goede te doen en voor het leven te kiezen, en dat we zo en zo alleen weerstand kunnen bieden aan die ‘modder’. We moeten er voor zorgen dat ons hart altijd zal kloppen op het ritme van God.** **Het is ook de Aartsbisschop die ons ooit gezegd heeft: ‘De wil van God is dat de armen zouden leven, menswaardig leven!’.**

***“En******dan is er nog een enorme leegte die Christus vandaag aan de kaak stelt in verband met de religie: de leegte van openbaring en waarheid van God.*** *En hier kan het evangelie van vandaag ons toch wel heel nauw raken. De farizeeën besteden veel zorg aan het wassen van hun handen en het niet aanraken van de doden, en dat zijn menselijke tradities! Maar vanwege deze menselijke tradities hebben ze de ware openbaring van God verwaarloosd. Wie weet, broeders en zusters, of het niet zo zou zijn dat veel van de kritiek die ook op vandaag op de veranderingen in de Kerk wordt gegeven, uit die geest voortkomt?* ***Ze hebben er een religie van gemaakt die op de duur uit niets anders bestaat dan uit menselijke tradities****. Menselijke tradities - dat zijn bepaalde ritussen, bepaalde manieren van zich te kleden, bepaalde manieren van bidden. Het bidden bijvoorbeeld met je rug naar het volk of met je gelaat naar de mensen, het spreken in het Latijn of in het Spaans – dat zijn tradities die door mensen zijn ingesteld.* ***Laten we zoeken naar wat God het meeste behaagt, en wat het meeste zegt over een religie onder de mensen****. (…) Dat zich beperken tot het uiterlijke en er zich dan zo strikt aan houden,* ***het zou ook bij ons kunnen gebeuren****,* ***als we religie alleen maar laten bestaan ​​uit het nauwkeurig navolgen van en het ons krampachtig vastklampen aan traditionele dingen, en niet uit een poging om de meerderheid van de mensen te begrijpen en hun verlangens aan te voelen en te verstaan. (…) Laat ons toch altijd en in de eerste plaats de echo zijn van hun angst en hun hoop.”***

Hoeveel tijd en energie wordt er in onze Kerk nog altijd niet gestoken in het (angstig) verdedigen van het behoud van oude tradities in allerlei rituelen, het investeren van onze tijd en energie in pastorale activiteiten die dateren van vroeger, in oude symbolen, de discussie over het zingen van al of niet gregoriaanse gezangen, de gepaste kledij van priesters en religieuzen, … we kunnen aanvullen met: het al of niet verplichte celibaat voor priesters, de uitsluiting van vrouwen, de verticale hiërarchische structuur in de Kerk,… Mgr. Romero zegt ons dat het daarbij altijd gaat over ‘menselijke tradities’ die op een bepaald moment in de geschiedenis van de Kerken vorm hebben gekregen. **Het zijn altijd menselijke creaties die evolueren en moeten blijven evolueren, juist omdat ze ‘des mensen’ zijn.** Alle culturen bezitten een enorme rijkdom die hun eigen is, maar de Kerken houden toch nog altijd voor alle continenten vast aan uniforme riten, gebruiken en gewoonten die eeuwen geleden in West-Europa ontstaan zijn. **Mgr. Romero roept ons op om terug te keren naar de kern van ons geloven. Waar is God nu vandaag aanwezig? Waar spreekt de Verrezen Gekruisigde ons aan? Hoe kunnen we Zijn stem horen bij het luisteren naar de pijn, de angst, de verlangens en de hoop van de mensen van vandaag, speciaal diegenen die het meest kwetsbaar zijn?** **In het spreken en handelen van de Kerk en van de christenen moet altijd de echo meeklinken van het ‘lijden’, van de hoop, van de strijd van de uitgesloten mensen, van mensen voor wie velen in de wereld de deuren sluiten.**

*“****En tenslotte is er in de religie vaak een leegte aan werken****. Zorgt er voor dat uw religie niet uit theoretische zaken bestaat. Als hun religie geen werken bevat, zullen zij die altijd maar ‘Heer! Heer!’ roepen het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.* ***(…) De armen geven ons de mogelijkheid om een ​​religie te beleven die niet zonder werken is.*** *En dit zijn de werken die God wil zien, om ons te kunnen redden: Ik had honger en jij gaf mij te eten, Ik had dorst en jij gaf mij te drinken, Ik zat in de gevangenis en jij ging mij bezoeken, Ik was ziek en jij kwam mij troosten. Kortom,* ***het gaat hier om alle menselijke situaties van armoede, lijden en marginalisering.*** *Dit alles, geliefde broeders en zusters, is de goudmijn waar de rijkdom ligt te wachten om geen religie te belijden zonder de werken.* ***Hoe dichtbij is toch die goudmijn, hoe voor de hand liggend - en hoe wordt die toch door velen veracht of over het hoofd gezien!”***

Wie die concrete ‘hongerigen’ en ‘dorstigen’ zijn – dat zal op verschillende momenten en plaatsen in de geschiedenis anders beleefd worden. De Kerk zal altijd opnieuw moeten ontdekken waar en wanneer ze prioritair kan en moet aanwezig zijn. Met een tekst van Geert Dedecker over de uitdaging voor de Kerk hier vandaag, zeggen we: **‘De plaatsen waar de Kerk van de toekomst eerst en vooral aan ‘pastoraal’ moet doen, dat zijn alle ‘vind-plaatsen’ waar gekwetste, door het verleden en de onkansen getekende mensen leven: op palliatieve zorgen, bij (ex)gedetineerden, bij aids-patiënten, bij asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren, bij oorlogsslachtoffers, bij nabestaanden van zelfdoding, bij echtgescheidenen, uitgeslotenen, gemarginaliseerden, armen… Het volstaat daar iets van mededogen zichtbaar en tastbaar proberen te maken, en meteen zullen wij als Kerk weer geloofwaardig worden…’**

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

1. Wat betekent het voor ons de Heer te dienen vanuit een oprechte innerlijkheid, vanuit een oprecht hart? Hoe beleven we dat concreet?
2. Op welke manier botsen we op die ‘menselijke tradities’ in de Kerk, die historisch gegroeide normen, wetten en criteria voor liturgie, pastoraal, het kerkelijk ambt, de plaats van de vrouw,…? Welke stappen kunnen we zetten – individueel en als gemeenschap – om onder het Licht van het Evangelie te zoeken naar nieuwe en hedendaagse normen, wetten en criteria?
3. Hoe zijn wij concreet betrokken bij het lijden van mensen in armoede, uitsluiting, oorlog, honger,…? Wat zijn onze zo noodzakelijke ‘werken’ die ons geloof ‘geloof-waardig’ zullen maken?

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 Tweeëntwintigste Zondag door het jaar-B, 2 september 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo V - Ciclo B, UCA-editores, San Salvador, primera edición 2008, p. 268-272. [↑](#footnote-ref-1)