**Vierde Zondag door het jaar - A 29 januari 2023**

**Evangelie: Matteüs 5, 1-12a**

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

Aartsbisschop Romero geeft aan zijn homilie van vandaag de titel: ‘**De Kerk van de Zaligsprekingen**’. Aan het begin van zijn commentaar op het zondagsevangelie zegt hij:

"*Wij begrijpen niet alle grootsheid van de zaligsprekingen, want sinds Christus ze heeft uitgesproken is er in de wereld een morele revolutie ontketend die haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt. Wij zijn op weg naar een vergezicht ergens aan de horizon, en wij zullen het pas begrijpen als dat doel ook werkelijkheid wordt: het Koninkrijk der hemelen dat als beloning wordt vooropgesteld voor elk van de zaligsprekingen.* ***Hier worden ons acht wegen voorgesteld die vandaag voor de mensheid open liggen, en die wij samen in geloof moeten bewandelen****.*"

We begrijpen het inderdaad (nog) niet, hoe het precies zit met dat beloofde Koninkrijk. Maar we mogen er wel op hopen, en ondertussen onze weg trachten te vinden in het leven via die acht uitgetekende sporen. In die zin zijn de zaligsprekingen wegwijzers naar de toekomst toe. Je kan er geloof aan hechten of niet. Wie dat niet doet zal zich vanzelfsprekend naar andere doeleinden oriënteren. Dat is nu eenmaal de realiteit in de geschiedenis. **Alleen zouden we van de Kerk en van christenen (in alle sociale lagen van de bevolking) wel mogen verwachten dat ze blijven geloven in de acht unieke wegen die de zaligsprekingen aanwijzen: dat ze daar concrete stappen in zetten, dat ze daarvan getuigen in hun doen en laten, in hun spreken en zwijgen, en dat ze lichtende voorbeelden zouden zijn in het concretiseren en gaandeweg realiseren van dit stappenplan.**

We kopiëren nu verder getrouw een deel van de commentaar die Mgr. Romero uitgesproken heeft bij elk van de zaligsprekingen. Deze week laten we hem dus zelf aan het woord, in een vrije vertaling uit de oorspronkelijke tekst:

***"Zalig[[2]](#footnote-2) de armen van Geest.*** *(…)Laten we niet bang zijn om duidelijk te zeggen dat deze zaligspreking betrekking heeft op de armen, natuurlijk - maar dan toch niet zomaar op gelijk welke armen (...)De arme die hier wordt bedoeld is iemand die niet voldoende heeft aan zichzelf en in een bestendig gevaar van slaafse afhankelijkheid verkeert, omdat er bij hem of haar een psychologisch gevoel heerst van ontoereikendheid en van onzekerheid. Het is deze psychologische onzekerheid van de arme die Christus wil aangrijpen om hem te openen voor de hoop die wordt aangereikt door Degene die alles in Zich heeft en voor Wie niets onmogelijk is, met name: God. (...)* ***Dit is een bladzijde van het evangelie die ons uitzicht geeft op hoop, te midden van turbulenties en van crisis.*** *Deze tekst dient niet om conformisme te prediken. Ten andere: de Kerk is nooit conformistisch! (...)****De Kerk zal altijd aan de arme blijven zeggen dat hij moet werken, dat hij moet worstelen om welvaart te verwerven voor zichzelf en voor zijn gezin - maar tegelijk ook dat zijn hart bij dat alles moet open staan voor de hoop, en gericht moet zijn op de liefde ten dienste van anderen."***

***Gelukkig de zachtmoedigen,*** *want zij zullen de aarde beërven. Je hoort hier bijna letterlijk de echo van de woorden waarmee God aan Abraham een Land belooft in de verte,* ***het Land van hoop, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het Land van rechtvaardigheid, het Land van liefde waarop ook de christenen hopen.*** *Dat Land is niet in deze wereld te vinden, hoewel het wel in deze wereld tot uiting moet komen. Maar het is een Land waarvan de werkelijkheid voorbij de geschiedenis ligt, en dat ooit ons aller bestemming zal zijn.*

***Gelukkig de treurenden****. Ze huilen op vandaag omdat ze niet de wereldse vreugden kennen die anderen wel hebben. Zij wenen ook omdat zij de zonden van het volk zien en God daarvoor om vergeving vragen. Zalig zijn zij die wenen met deze edele gevoelens, omdat zij* ***de grootste troost*** *zullen ontvangen* ***die we maar kunnen bedenken: te zien dat God Zijn volk vergeeft, en te beseffen dat er vreugden zijn die niet tot deze aarde behoren.***

***Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.*** *Het begrip ‘gerechtigheid’ heeft in Bijbelse zin alles te maken met de juiste verhouding tussen mens en God. Het betekent ook Gods overwinning op de slechtheid van de mens. Dit is het waar een rechtvaardig mens naar verlangt: zijn relatie met God te onderhouden, niet gestoord door de zonde van de aarde; te treuren omdat er zoveel mensen zijn die geen goede relatie met God hebben, omdat zij hun god gezocht hebben in iets anders dan de ware God. En* ***het gaat hier om de gerechtigheid waarmee God zal zegevieren over de goddeloosheid van de mensen: gezegend zijn zij die er naar verlangen, want zij zullen te-vrede-n zijn, zij zullen deze vreugde vervuld zien en mogen beleven dat hun honger gestild wordt.***

***Gelukkig de barmhartigen,*** *want zij zullen barmhartigheid ondervinden****.*** *Hier wordt één van de diepste Bijbelse verlangens verwoord. De mens is niet gemaakt voor wraak, voor haat en voor geweld, maar voor verzoening, voor liefde en vergeving. En voor zover wij zelf kunnen en willen vergeven, zeggen wij tegen God: vergeef ons zoals wij aan anderen vergeven.* ***Gezegend zijn de barmhartige harten, zij die edelmoedig zijn, zij die instrumenten van vrede zijn, zij die eendracht zaaien waar onenigheid bestaat.***

***Gelukkig wie zuiver van hart zijn.*** *Het Evangelie verwijst hier naar die oprechtheid die Christus in conflict bracht met de Farizeeën. Die hadden alleen een uiterlijke, rituele, legalistische opvatting van reinheid; zij vonden dat zuiverheid bestond uit het wassen van de handen en uit het onderhouden van bepaalde uiterlijke reinigingsrituelen. (...)****‘Zuiver van hart’ is echter hij of zij die zich met oprechtheid reinigt in zijn hart.*** *Want het is niet datgene wat, bijvoorbeeld door met vuile handen te eten, in de maag terechtkomt dat een mens verontreinigt, maar wel alles wat uit het hart komt: gedachten, kwade begeerten, hebzucht. Zulke zaken maken het hart van de mens vuil en onrein. Deze zaligspreking is dus* ***een oproep tot oprechtheid die komt van binnenuit.***

***Gelukkig de vredestichters,*** *want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Broeders en zusters, dit is een uur waarin God hartstochtelijk wil dat zovelen van Zijn kinderen zich niet voor geweld zouden inzetten, maar voor vrede,* ***zodat die vrede niet slechts een uiterlijk verschijnsel zou zijn, iets aan de oppervlakte - maar het resultaat zou zijn van gerechtigheid en liefde****,* ***een werk dat in de diepte gaat en blijvend is.***

*En tenslotte:* ***gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,*** *want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Ongetwijfeld voorvoelde Matteüs hier al het gemor dat op komst was, de kritiek en de vervolging van het Joodse volk tegen de christenen. Dat zijn* ***de vervolgingen die noodzakelijkerwijze het onvermijdelijk erfdeel van de Kerk zouden moeten zijn door de eeuwen heen, omwille van haar rusteloos zoeken naar gerechtigheid.*** *Maar juist wanneer dat het geval is, moeten we steeds weer kunnen zeggen: gezegend zijn zij die deze vervolging ondergaan.*

En Mgr. Romero besluit deze homilie met de woorden: **"*Zo zijn******alle acht de zaligsprekingen stuk voor stuk een ondermijning van wat de wereld gelooft. Maar met dat Jezus deze zaligsprekingen heeft uitgesproken, is het zaad van een onomkeerbare verandering gezaaid,*** *en we zullen deze ommekeer niet voltooid zien totdat dit doel dat Christus ons wijst ten volle werkelijkheid geworden is - dit vergezicht dat oneindige horizonten opent en uitzicht biedt op het Koninkrijk der hemelen.* ***Gezegend zijn zij die deze weg durven gaan, ook al lijkt het bij momenten voor hen dat zij in het donker dwalen en dat het pad dat zij volgen nergens toe leidt...”***

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

1. In welke mate is één van de zo gekende zaligsprekingen (of misschien zijn het er wel enkele) voor ons een dagdagelijkse opdracht waar we echt en bewust aan werken? Om welke van de acht zaligsprekingen gaat het dan, en oe Hoewat betekent dat concreet voor ons geloven?
2. Waar zien we in onze Kerk nu reeds concrete realisaties van de zaligsprekingen, en wat betekenen die voorbeelden en ‘good practices’ voor ons?
3. Beleven wij enige ervaring van vervolgd worden omwille van de keuzes die we maken op de weg van de zaligsprekingen? Wat betekent die vervolging voor ons? Hoe gaan wij er mee om, en hoe houden wij het uit om toch op die weg voort te gaan?

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 4° zondag door het jaar - A, 29 januari 1978. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mt 5,3 wordt in de NBV21 vertaald als “Gelukkig wie nederig van hart zijn”. Verder zullen we die vertaling van de NBV21 gebruiken voor de verzen die we uit het evangelie citeren. [↑](#footnote-ref-2)