**Twintigste Zondag door het jaar – C 14 augustus 2022**

**Evangelie: Lucas 12, 49-53**

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

1. *“De geschiedenis van de mensheid staat niet los van de heilsgeschiedenis – dat is: Gods plan met de mensheid. Het plan dat God heeft, is zoals het plan dat een architect aan de bouwlieden voorlegt voor de constructie van een gebouw. Wanneer een bouwmeester of enkele arbeiders dan zomaar toevallig op eigen houtje en naar eigen goeddunken elders de grond gaan uitgraven, de balken voor het dakgebinte vastspijkeren op een andere manier dan voorgeschreven, en het gebouw gaan construeren zoals zij dat zelf willen, dan is het ontwerp dat de architect voor ogen had, finaal mislukt. Zo zeggen wij dat ook het plan van God, de heilsgeschiedenis die Hij voor ogen heeft, Zijn plan voor de mensheid, te gronde gaat wanneer de mensen de wereld willen opbouwen volgens hun eigen grillen, geleid door hun egoïsme en hun eigenzinnigheid. Wanneer zij dus niet volgens Gods plan willen te werk gaan.”*

Mgr. Romero wil het vandaag hebben over de vrede die Jezus brengt, een vrede die niet van deze wereld is en die onvermijdelijk verdeeldheid brengt tussen generaties en tussen verschillende groepen in de bevolking. In mijn lagere schooltijd kregen we les van gewijde geschiedenis aan de hand van een aantal vrome en niet zo vrome verhalen uit de Bijbel. Ja, er gebeurde wel een en ander in die verhalen! Maar het bleef allemaal bij de letterlijke interpretatie van de teksten. Nadien zagen we die dan ook nog eens terugkeren op het grote en het kleine scherm in tal van films gebaseerd op Bijbelse thema’s en verhalen. Maar over de ‘heilsgeschiedenis’ zelf hebben we nooit veel geleerd. **Mgr. Romero zegt ons nu dat de geschiedenis van de mensheid en de heilsgeschiedenis (dat is de geschiedenis die God volgens Zijn plan samen met de mensen schrijft) geen twee verschillende dingen zijn.**

**In de christelijke traditie willen de Bijbelverhalen gelezen worden als een verslag van de voortdurende ontmoeting, de dialoog, de strijd soms, tussen God en de mensen - een verhaal van vallen en opstaan, van trouw en ontrouw…** Die oude verhalen vormen voor ons een spiegel om de heilsgeschiedenis op vandaag te kunnen onderscheiden midden in de mensengeschiedenis. **God is ook vandaag met Zijn volk op weg. In de Bijbelverhalen kunnen we dat project van God leren ontdekken – een project dat ook vandaag voor ons ter beschikking ligt.** Mgr. Romero vergelijkt dat goddelijk project met de architectonische instructies voor een gebouw. Wat we kennen als de tien geboden of de grondwet voor het nieuwe volk, geeft ons een aantal van die algemene maar heel duidelijke instructies om Gods wereld op te bouwen. Niet stelen, niet liegen, niet doden - om maar enkele van die basisinstructies te noemen. Maar wanneer daar losjes en luchtig wordt mee omgesprongen door diegenen die het werk moeten realiseren, komt er van dat project natuurlijk niet veel in huis. En **het ziet er naar uit dat wij mensen al generatie na generatie niets liever doen dan “*de wereld opbouwen volgens onze eigen grillen, volgens ons egoïsme en onze eigenzinnigheid”.*** In het Westen moesten we wachten tot aan de Franse Revolutie om voor het eerst een aantal nieuwe oriëntaties te vinden, die geïnspireerd waren aan het drieluik ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid’. Pas na de Tweede Wereldoorlog (dat is: vorige eeuw) werden de verschillende opeenvolgende versies van de universele mensenrechtenafgekondigd en door de meeste landen ondertekend. Maar de toepassing ervan in de realiteit blijft toch nog altijd heel erg verschillend in zo goed als alle landen. Op vandaag is het bijvoorbeeld zo dat de professionele voetbalsport en de enorme financiële en economische belangen die daarmee gemoeid zijn, de ogen doen sluiten voor flagrante en structurele verkrachting van de mensenrechten op grote schaal (WK Voetbal - Qatar november-december 2022…)

1. *“Zolang er mensen zijn die, koppig geïnstalleerd in hun grillig-eigenwijze manier van denken, vrede willen stichten op basis van onrechtvaardigheid, egoïsme, onderdrukking en verkrachting van mensenrechten, zal er verdeeldheid heersen in een samenleving. Dit is niet de goede manier om vrede op te bouwen. Het zal altijd een fictieve vrede zijn, een vrede die niet de vrede is die Christus ons geeft.*

**Ook in onze samenleving zijn er mensen en politieke, economische en ideologische machten die precies doen wat Mgr. Romero in dit citaat aanhaalt. “*Koppig geïnstalleerd in hun grillig-eigenwijze manier van denken willen ze vrede* (dat betekent voor hen: rust, geen lawaai, geen protesten, geen aanklachten, geen stakingen,…) *bereiken op basis van onrechtvaardigheid, egoïsme, onderdrukking en verkrachting van mensenrechten.”*** **Dat functioneert natuurlijk niet. Het zal dan noodzakelijkerwijze altijd gaan om een fictieve vrede.**

De vrede die Christus ons geeft zal in dergelijke situaties altijd verdeeldheid en conflict teweegbrengen. We hoeven daar geen schrik voor te hebben. Misschien moeten we wel heel actief en dringend leren om te gaan met conflicten, opdat die niet zouden uitbarsten in nog ergere toestanden zoals bv. oorlogen. Maar **opkomen voor gerechtigheid, inclusie, bevrijding,… zal altijd betekenen dat er conflict ontstaat.** De profeten van het Eerste Testament, Jezus zelf, de profetische figuren uit de kerkgeschiedenis, en ook tal van niet-christelijke authentieke vredestichters hadden het (en hebben het op vandaag) in hun samenleving vaak zwaar te verduren.

Nog even terzijde: **we moeten er toch op letten dat de vredesgroet tijdens onze liturgische vieringen niet verwatert tot een oppervlakkig gedoe**, zeker nu die onvermijdelijk nog meer afstandelijk en bijna letterlijk ‘on-handiger’ geworden is door de corona-problemen. **Die groet heeft eigenlijk alles te maken met een gezamenlijk engagement om de ‘Vrede van de Heer’ echt te willen ontvangen en door te geven, om ons vredesvuur aan te wakkeren, en om elkaar in de vredesdynamiek te bemoedigen.** Dat gebed om vrede – let wel: de vrede die Jezus ons aanbiedt! - en ons vredesengagement individueel en als gemeenschap dat er uit spreekt, is een belangrijk onderdeel van onze liturgie. Maar **symbolen zijn maar daad-werkelijk écht, als ze geworteld zijn in het leven en in de geschiedenis.**

We hoeven niet bang te zijn.

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

1. Waar zien we het vandaag gebeuren dat de heilsgeschiedenis doorbreekt in onze huidige mensengeschiedenis? Hoe situeren we daarbij onszelf en onze rol in ‘Gods plan met de mensheid’?
2. Hoe staan we tegenover anderen die niet geloven in de basiswaarden van de vrede van Jezus? Hoe bereiden we ons voor op het voeren van een constructieve dialoog met hen om vrede te brengen rondom ons, dichtbij en veraf?
3. Wat betekent de liturgische vredewens (nog) voor ons? Hoe zit die al of niet verankerd in ons levensengagement? Welke consequenties zijn voor ons aan dat gebaar verbonden?

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 van de 20° Zondag door het jaar - C, 14 augustus 1977. [↑](#footnote-ref-1)