**31° zondag door het jaar – B 30-31 oktober 2021**

**Evangelie: Mc. 12, 28b -34**

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

1. Het verbond met God is geen louter juridische kwestie. Het gaat om de grond, het fundament van ons leven.
2. Het originele van de christenen is: dat we liefhebben omwille van God.
3. Wat is het belangrijkste gebod? Jezus antwoordt daarop: datgene wat jullie “gehoord” hebben.

1.Hoeveel christenen in ons land zullen vandaag deze evangelietekst horen, beluisteren, er over mediteren en zich afvragen wat Jezus ons nu te zeggen heeft? In onze steden en dorpen zijn we binnen onze seculiere en multiculturele samenleving minderheden geworden. De historisch-traditionele manier van christen-zijn en het haast vanzelfsprekend behoren tot de Kerk is voorbij, en de nieuwe manier… ja, daarvan geloven we dat die bezig is met geboren te worden.

Wanneer wij over godsdienst spreken, d.w.z. over de dienst aan God, kunnen wij ons afvragen wie of wat "De Heer" eigenlijk is in ons leven. Het is daarbij niet in de eerste plaats belangrijk wat we daaromtrent "belijden", wat we zeggen te geloven. Het gaat erom wie we elke dag "aanbidden". Het is belangrijk te beseffen wie of wat een onvoorwaardelijke zin geeft aan ons leven. Het is goed er ons van bewust te worden wat werkelijk de "vaste grond" onder onze voeten is. Terugkijkend in ons leven kunnen we zien waar we het geluk hebben gezocht. En naar de toekomst toe kunnen we ons afvragen wie of wat ons hoop geeft en strijdvaardig maakt. Het is in deze context dat we de opmerking van Monseigneur Romero moeten begrijpen, waar hij zegt “**dat** **het verbond met God geen wettelijke overeenkomst is, en geen louter juridische kwestie.” Het gaat om de grond, het fundament van ons leven** – dat is: daar waar wij ons kunnen openen voor Gods uitgestrekte hand. Niemand is verplicht te geloven. Er zijn geen wetten voor en er staan geen straffen op, zoals in het verleden vaak werd gepredikt. Maar we kunnen het risico nemen om het toch te doen. En iedere keer wanneer we in gemeenschap samenkomen om dat met elkaar te beleven, mogen we dankbaar zijn.

2.Zo komen we bij de tweede gedachte die Mgr. Romero ons vandaag voorhoudt. “**Het originele van de christenen is: dat we liefhebben omwille van God”.** In traditionele woorden klinkt het als “God beminnen en de naaste beminnen”. Maar het originele van de weg van Jezus is: dat “God dienen” per definitie uitgedrukt wordt in het dienen van mensen. Jezus leerde ons dat liefhebben dienstwerk is, ten dienste staan van anderen. En dan gaat het op de eerste plaats om “gekwetste” mensen. Ons dienstwerk aan gekwetste mensen is ons antwoord op de liefde van God die we gratis, zelfs onverdiend, mogen ontvangen. Andere godsdiensten tekenen misschien andere wegen uit die leiden naar God, maar **het meest eigene van het christen-zijn en van het tot de Kerk behoren is duidelijk: dat we het leven in dienst van gekwetste mensen als ons persoonlijk en gemeenschappelijk antwoord beschouwen op Gods onvoorwaardelijke trouwe liefde.** Dat dienstwerk kan zich uitdrukken in een brede waaier van houdingen en activiteiten. Ons samenkomen om het evangelie te beluisteren nodigt ons uit om dit telkens opnieuw bij te sturen en te “actualiseren”. Het originele van het christen-zijn is dat onze “gods-dienst” fundamenteel altijd “mensen-dienst” is, in de zin van dienst aan gekwetste mensen. Dat is nu net wat het evangelie tot “blijde boodschap” maakt, want op die weg alleen is er hoop en toekomst voor ons allen.

Het zwakke punt van deze christelijke originaliteit is natuurlijk: dat de verkondiging, de catechese, de predicatie en ook de liturgie enkel maar als hoopvol en zinvol kunnen worden verstaan, indien mensen rondom ons kunnen zien dat wij inderdaad dienend leven, midden in de concrete geschiedenis van elke dag**. Sinds het laatste Vaticaans Concilie weet de Kerk opnieuw dat we zichtbaar “teken” moeten zijn van Gods Rijk dat komend is. Dat gebeurt alleen maar in het dienstwerk aan armen, zieken, daklozen, vreemdelingen/vluchtelingen, mensen achter de tralies, mensen met burn-out, mensen in gebroken relaties, mensen in rouw, mensen in eenzaamheid, mensen met een hongerloon, mensen die sterven aan ondervoeding, mensen die ten onder gaan vanwege onrecht en uitbuiting,… In één woord: “gekwetste mensen”.**

We kunnen de geschiedenis niet nog eens over doen, maar we kunnen het nu en morgen wel ànders gaan doen dan vroeger. Christenen op alle niveaus van de economie en politiek, worden geroepen teken te zijn van die andere wereldorde waar vrede de vrucht kan worden van rechtvaardige structuren, en waar we Moeder Aarde dankbaar leren respecteren en beschermen. Geloven in de God van Jezus kan zich alleen maar uitdrukken en geloofwaardig worden voor niet- christenen in dàt soort dienstwerk. Dat kan dan ook onze originele en belangrijke bijdrage zijn aan de seculiere en multiculturele samenleving. **Zo’n soort gods-dienst/mensen-dienst speelt zich af in onze onmiddellijke omgeving, in ons heel concreet doen en laten, in de keuzes die we maken en in de prioriteiten die we stellen.**

3.Ten slotte willen we even stilstaan bij de manier waarop Mgr. Romero de dialoog tussen de Schriftgeleerde en Jezus in het evangeliefragment van vandaag verstaat. Als eerste antwoord op de vraag wat het belangrijkste gebod is, vermeldt hij een zin die als zodanig niet in de evangelietekst staat. Hij zegt namelijk: **“datgene wat jullie gehoord hebben.**“ Met andere woorden: jullie weten het toch! Waarom vragen jullie het altijd maar opnieuw? Hier stoten we op een fundament van het bijbels geloof, dat wordt uitgedrukt in het “Sjema Israël” - “Luister, Israël” (zie de eerste lezing van deze zondag). Dit fundament werd en wordt echter zo dikwijls vergeten. Een Latijns-Amerikaanse bijbelkenner zegt **dat God in feite twee boeken geschreven heeft: het eerste is de geschiedenis, en het tweede is wat we kennen als de Bijbel. Dat tweede boek, de Bijbel, dient om het eerste goed te verstaan. We mogen en moeten luisteren naar Gods aanwezigheid in de geschiedenis van alle volkeren onder het licht van Gods Woord in de Bijbel.** En in dat licht worden twee sterke lijnen zichtbaar: de droom van de Schepping - een aarde waar het heel goed is om te leven voor alle mensen. En de strijd die voortdurend moet gevoerd worden om op die aarde te komen tot gerechtigheid en bevrijding voor allen. Precies daarin mogen we het originele van het christen-zijn waar maken: luisteren naar God die ons in liefde aanspreekt en oproept, en antwoorden in het dienstwerk aan gekwetste mensen. “Luister, Israël”… - dat betekent vandaag: “Luister, Kerk”, en “Luister christenen”. Besef het toch. Laat het doordringen tot in je hart en nieren. En doe het in de praktijk. Of naar de oude woorden in het boek Deuteronomium (6,18): Als we echt “luisteren”, dan zullen we doen wat rechtvaardig en goed is in de ogen van God, opdat het ons wèl ga en wij het Goede Land mogen binnengaan. Als we echt “luisteren”, dan zullen we dienstbaar zijn aan gekwetste mensen. Het zal ons diep gelukkig maken, en op de aarde zal er leven zijn in overvloed voor alle mensen. Luister dus!

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

* Waar vind ik mijn geluk? Wie of wat geeft mij hoop en strijdvaardigheid? Waar vind ik kracht om te leven?
* Welke concrete nieuwe stappen kan ik zetten opdat mijn dagelijks leven een duidelijk zichtbaar teken zou kunnen worden van mijn antwoord op Gods trouwe liefde voor de mensen?
* Wat kan ik doen om altijd opnieuw te “luisteren” naar Gods oproepende aanwezigheid in de geschiedenis en daar ook naar te handelen? Waar luister ik naar het verhaal van “gekwetste” mensen? Hoe kan ik met meer aandacht luisteren naar de manier waarop Jezus geleefd heeft?

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 van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering van de 31ste zondag door het jaar, op 4 november 1979. [↑](#footnote-ref-1)