**Twaalfde zondag door het jaar – C 19 juni 2022**

**Evangelie: Lucas 9, 18-24**

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

*1*.*"Wat zegt gij over Mij? Wie zegt gij dat Ik ben? Gij noemt u een christen, maar wat denkt gij over Christus, aan wie gij als christen uw naam ontleent**? Hoevelen zouden niet wankelen wanneer ze op die vraag het antwoord moeten geven..."*

"Wat zegt gij over Mij? Wie zegt gij dat Ik ben?”Dat is een voor ons welbekende vraag. Maar de opmerking die Mgr. Romero er aan toevoegt: “*Hoevelen zouden niet wankelen wanneer ze op die vraag het antwoord moeten geven…”,* doet ons wel even nadenken. De doopregisters in westerse traditioneel-christelijke landen staan vol met namen van vandaag nog levende (jong)volwassenen. Is gedoopt zijn voldoende om je ‘christen’ te noemen of christen te zijn? Dat is het duidelijk niet. Er zijn volwassenen die zich niet meer herkennen in het kerkelijk bezig zijn, maar die diep gelovig blijven zoeken en vanuit hun geloof sterk geëngageerd zijn in dienst van gekwetste en kwetsbare mensen. Tijdens deze maanden zijn er weer heel wat eerste communies en vormsels. Gaat dit verder dan een sociaal gebeuren met speciale kleren, een leuk feestje en heel wat geschenkjes? Om daarop te antwoorden moeten we de vraag hernemen die Mgr. Romero ons stelt: ***“Wat denkt gij over Christus, aan wie gij als christen uw naam ontleent*?” Dat is een fundamentele vraag. Het gaat er dan op de eerste plaats zelfs niet over of en hoe we een ‘goed’ antwoord kunnen geven in woorden en formules, maar wel over hoe we in ons handelen van dat antwoord getuigen.**

*2."Gij zijt de verwachte, degene die ons toegezegd is in de beloften die aan Abraham werden gedaan, en door de profeten werd voorzegd. Gij zijt het middelpunt van de Bijbel. Gij zijt het hart van Gods beloften. Op U zijn de verlangens van alle mensen gericht."*

Deze korte zinnetjes met antwoorden die Mgr. Romero in zijn homilie formuleert, kunnen eigenlijk alleen maar in een creatieve, dynamische, gelovige gemeenschap uitgedrukt, gebeden, gezongen, beleefd en gevierd worden. **Alleen wanneer mensen in gemeenschap samen komen** (en dat is uiteraard iets anders dan ergens in een kerkgebouw gaan neerzitten tijdens een religieuze dienst of een rituele viering) **is het mogelijk om onze diepste verlangens en onze grootste hoop uit te drukken en elkaar te herinneren aan de beloften die God ons in de Bijbel heeft meegegeven. Waar vinden we echter op vandaag nog deze gelovige gemeenschappelijke ruimte en de tijd om naar elkaars verhalen te luisteren en zo ook in dialoog te gaan met de Bijbelse traditie en met het getuigenis van de grote christenen?** Dat zijn dan de ’heiligen’, maar niet noodzakelijk de officieel erkende heiligen, maar veeleer diegenen wiens woord en daad echt uitdrukking geweest zijn van wat Jezus bedoelde met de woorden “Volg Mij!”. De meesten onder hen hebben daar ook hun bloed voor vergoten.

**Misschien denken we teveel dat deze ‘gelovige gemeenschappelijke ruimte en tijd’ door de kerkelijke autoriteiten en structuren vanzelfsprekend zullen aangeboden worden.** **Van die kant uit wordt op vandaag veel gesproken over synodaliteit, maar heel weinig over wat bijvoorbeeld de Latijns-Amerikaanse bisschoppen in hun vertaling van het Concilie benoemden als de ‘eerste en fundamentele kerkelijke kern’, de ‘eerste cel van kerkelijke structurering’, het ‘brandpunt van evangelisatie’ en de ‘primaire factor van menselijke promotie en ontwikkeling’: de Kerkelijke Basisgemeenschappen.** Tien jaar later, in Puebla, werd dat laatste, de opdracht van de gelovige gemeenschappen om de primaire factor te zijn van ‘humane promotie’, uitgebreid tot het zijn van ‘motor van bevrijding’.

**We hebben nood aan nieuwe initiatieven die komen van onderuit, van zoekende christenen die elkaar motiveren om samen te komen rond de zin van het leven, om te vertellen over hun hoop en hun angst, om van gedachten te wisselen over de weg van Jezus, over hoe wij vandaag God als aanwezig /afwezig ervaren, en hoe wij Jezus kunnen volgen.** Het is noodzakelijk en nodig om mensen daarvoor aan te spreken en uit te nodigen…

*3."De Kerk blijft ondertussen belijden dat Christus de Heer is, en dat er geen andere God bestaat dan die Ene die zij verkondigt. En wanneer er mensen zijn die op de knieën gaan voor andere goden, hindert het hen uiteraard wanneer de Kerk deze ene God predikt. Daarom botst de Kerk met de afgodendienaars van de macht, met de afgodendienaars van het geld, met hen die een afgod maken van ‘het vlees’, en ook met hen die denken dat God overbodig is en dat ze Christus niet nodig hebben, waardoor zij zonder problemen gebruik kunnen maken van de aardse dingen als waren het afgoden."*

**Het is toch bijzonder merkwaardig dat in onze kerken kruisen en kruisbeelden hangen of staan, meestal op een nogal centrale plaats, als blijvende herinnering aan de brutale dood van Jezus, terwijl wij ons als kerkmensen ondertussen zo rustig blijven gedragen tegenover het grote onrecht in de wereld, zowel dichtbij als veraf.** De idolen (afgoden) van rijkdom en macht, van plezier (de absolute vrijheid om ons uit te leven), van mijn ‘ik’ dat in het centrum van de wereld moet staan,… tieren welig en floreren meer dan ooit, ook in de traditioneel-christelijke culturen. Mgr. Romero heeft gebotst met de aanbidders van die idolen en samen met zoveel christenen heeft hij het uiteindelijk met zijn leven betaald. In een wereld van onrecht en geweld (de wapenindustrie doet het weer bijzonder goed in deze dagen, en de armste landen lijden nog meer honger dan voorheen), in een wereld waarin de aarde ten gronde vernield wordt, kunnen christenen zich toch niet opsluiten in een ballonnetje en coconnetje van eigen geneugten en plezier? In een andere homilíe benoemt Mgr. Romero de traditionele[[2]](#footnote-2) eigenschappen van de Kerk, maar voegt er meteen nog één aan toe: ‘vervolgd’. **Wanneer een Kerk niet vervolgd wordt, dan moet dat feit ons de ogen openen en de oren doen spitsen.** Het gaat in ons geloof immers over een Verrezen **Gekruisigde** waarin we God zelf als aanwezig herkennen - hoe paradoxaal dat ook moge klinken**. Wanneer een Kerk niet meer profetisch spreekt en handelt en dus niet en nooit botst met zij die knielen voor de idolen, dan is er iets grondig mis. En waar staan wij op dat vlak met onze Kerk hier en nu?**

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

1. Wie is Jezus voor mij in mijn dagelijks leven, en in mijn grote levenskeuzes? Kunnen we het in woorden zeggen? En wat zegt ons concrete ‘doen en laten’ als antwoord op die vraag?
2. Wat kunnen we doen om een ‘gelovige gemeenschapservaring’ op te bouwen waarbij we samen met anderen opnieuw kunnen luisteren naar het Evangelie midden in onze concrete levensgeschiedenis?
3. Wanneer religieuze leiders (in onze Vlaamse Kerk: bisschoppen, priesters, diakens, parochieassistenten…) maandelijks betaald worden door de Staat, dan riskeren we op de duur natuurlijk vervaarlijk dicht te komen bij het gezegde ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. Maar hoe kunnen we op vandaag Jezus, die Verrezen **Gekruisigde**, volgen?

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 op de 12de zondag door het jaar - C, 19 juni 1977. [↑](#footnote-ref-1)
2. De Kerk die is: eén, heilig, katholiek en apostolisch. [↑](#footnote-ref-2)