**Derde Zondag door het jaar - A 22 januari 2023**

**Evangelie: Matteüs 4, 12-23**

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

In een eerste deel van zijn homilie gaat Mgr. Romero in op de oudtestamentische belofte[[2]](#footnote-2) die zegt: “Het volk dat in de duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen” (Jes. 9,1). **Met Christus komt God in de mensengeschiedenis binnen, zegt Mgr. Romero. Vandaar het optimisme en de hoop die hij op deze zondag aan zijn volk wil doorgeven.**

*"Het is de zorg van de Kerk om deze aanwezigheid van God in de geschiedenis, en de vreugde omwille van die aanwezigheid te prediken. Laat niemand deze vreugde doden, broeders en zusters; laten wij allen de liefde beleven waarmee God ons bezoekt en ons werkelijk liefheeft. ...****God heeft ons niet verlaten, God is met ons****. Laten we deze diepe intuïtie van ons geloof zorgvuldig bewaren, laten we er om bidden en laten we er om vragen. Het bedroeft me om veel mensen pessimistisch te zien, alsof alles al verloren is en alsof we met zijn allen op een dood spoor zitten. Dat is helemaal niet het geval, op geen enkele manier!"*

In de tijd van Mgr. Romero was de historische situatie van het Salvadoraanse volk zienderogen geëvolueerd naar een toestand van steeds meer alarmerende en massieve armoede (verarming) van de grote meerderheid van de bevolking. De toestand was zonder meer hartverscheurend, zowel bij de boerenfamilies op hun stukje (dikwijls gehuurde) land, bij de landarbeiders op de grote fincas (voor koffie, suikerriet en katoen), als in de steden met de uitbuiting van arbeid(st)ers in de fabrieken, het grote aantal families in de marginale wijken rondom de hoofdstad, enz. Tegelijkertijd was er een proces op gang gekomen waarin de bevolking zich meer en meer bewust werd van de oorzaken van die miserie, zich ook meer en meer organiseerde en gerechtigheid eiste. Verkiezingen werden vervalst. Militairen pleegden staatsgrepen. De repressie groeide. **Het was in die situatie dat Mgr. Romero opriep om toch te blijven geloven in Gods bevrijdende aanwezigheid. Hij smeekte en bad dat niemand de vreugde van Gods aanwezigheid in zijn mensen zou mogen uitdoven.** Ook al waren het heel duistere tijden en woonde de meerderheid van het volk ‘in de schaduw van de dood’, toch bleef hij oproepen tot vertrouwen: **op geen enkele manier, in geen enkel geval zal God ons verlaten. Het is niet waar dat alles verloren is.**

Eigenlijk valt het te bewonderen dat de aartsbisschop, in zo’n situatie, toch de profetische moed had om zijn volk aan te moedigen om de hoop niet te verliezen. **Die hoop was voor hem gefundeerd in Gods trouw aan Zijn volk en in Zijn belofte van bevrijding. Dat betekende voor Mgr. Romero geen aanleiding tot goedkope oppervlakkige religieuze verdoving – nee, het zette hem veeleer aan tot de verkondiging van de hoop die mensen wakker wilde maken, hen wilde bemoedigen om het niet op te geven, en om – ondanks de vervolging – zich toch te blijven organiseren en gerechtigheid te eisen.** Dat vertrouwen op Gods bevrijdende aanwezigheid wilde hij altijd maar versterken. Dat vond hij de moeite waard. Dat was voor hem de waarheid. Daarin vergissen we ons niet. Mgr. Romero bleef hopen dat de oorlog toch niet zou uitbreken, dat de repressie zou eindigen en dat het onrecht met de wortels zou kunnen uitgerukt worden. Hij was op die manier een echte profeet van de hoop. En precies daarom werd hij vermoord.

**Hier ligt toch wel een hele opdracht voor de Kerk van vandaag, zowel bij ons in het Westen, als in andere continenten: dat we tekens van hoop zouden stellen, ruimten van hoop zouden creëren, een boodschap van hoop zouden verkondigen**. Geloven wij vandaag nog dat God inderdaad trouw is aan zijn volk (aan ons, mensen) en tastbaar aanwezig is in de strijd voor de bevrijding van onrecht en geweld? **Wie verantwoordelijkheid heeft in de Kerk kan zich spiegelen aan Mgr. Romero: stem zijn van wie slachtoffer is van alle processen van uitsluiting in de economie, in de politiek, in het sociale leven.** Daartoe is het nodig in de schoenen te gaan staan van de migranten die aankloppen in de hoop dat ze opnieuw levenskansen zullen krijgen; in de schoenen van alle mensen die op onze straten leven; in de schoenen van hen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen; in de schoenen van diegenen die niet anders kunnen dan naar de voedselbanken te gaan om te overleven; in de schoenen van mensen in detentie, hun familie en ook de familie van de slachtoffers;… Zo kunnen we verder gaan. **Vanuit al die situaties mogen we dan profeten van de hoop zijn, en in ons handelen en ons spreken getuigen van Gods bevrijdende aanwezigheid bij Zijn volk.**

In een tweede deel van zijn homilie herneemt Mgr. Romero dan een thema dat geregeld terugkomt in zijn preken: dat van de ‘bekering’. Hij geeft aan dit onderdeel de titel: “Christus roept alle mensen tot bekering en tot medewerking”.

*"Christus roept alle mensen, maar hij roept hen tot bekering. Ik heb jullie al wel uitgelegd wat dit woord betekent. ‘Bekering’ betekent: het gezicht naar een andere kant wenden (...) Het gaat om de bekering naar Christus toe. We moeten ons bekeren, zegt Christus. Dit is de voorwaarde: wie Hem wil volgen moet zich bekeren. Bekering is nodig om de bevrijding waarop het volk wacht te bewerkstelligen. Daarom moet de Kerk, die deze bekering predikt, wijzen op wat het tegenbeeld is van het Koninkrijk van God: het rijk van de zonde.* ***Een prediking die de zonde niet aanklaagt is geen evangelieprediking. Een prediking die de zondaar behaagt, zodat hij zich verschanst in zijn zondige situatie, pleegt verraad aan de roep van het Evangelie****. (...) Het gaat om een prediking die wakker maakt en die verlicht, zoals wanneer een licht wordt aangemaakt en iemand die slaapt er door wordt gewekt, omdat dat licht hem natuurlijk prikkelt en stoort… Dit is de prediking die Christus vandaag tot ons richt: word wakker, bekeer je. Het is meteen ook de authentieke prediking van de Kerk."*

Op deze manier gaat hij in op de tekst in Matt. 4,17: ‘Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. “**Komt tot inkeer**”, zei Hij, “want het koninkrijk van de hemel is nabij”’. Mgr. Romero zegt daarbij duidelijk: **“*Dit is de voorwaarde: zich bekeren.******Bekering is nodig om de bevrijding waarop het volk wacht te bewerkstelligen.”*** Eigenlijk is het bijzonder tragisch dat wij, mensen, over de hele geschiedenis heen, het zo gemakkelijk gewoon geraken van ons gelaat, onze ogen en onze oren af te keren van het lijden van andere mensen. Denken we maar aan alle (ook hedendaagse) vormen van slavernij, alle vormen van kolonisatie, alle vormen van oorlogsvoering, aan al diegenen aan wie het Evangelie de verzamelnaam ‘Lazarus’ geeft: zij die honger lijden, zij die geen adequate woning hebben, zij die op straat moeten leven en slapen, zij die op de vlucht zijn en haast hopeloos zoeken naar asiel, zij die het leven zien afbrokkelen in de laatste levensfase, zij die eenzaam zijn… Uiteraard zijn er altijd kleine groepen mensen geweest die wel oog, hart en handen hadden voor die ‘Lazarussen’, en er zich helemaal aan riskeerden om zich hun lot aan te trekken. Maar **het grote ‘normaal’ is eigenlijk dat mensen meestal passief, afwezig, blind en doof zijn voor het lijden van anderen, en alleen bezorgd zijn om het eigen welzijn. Voor de meesten is het lijden van anderen niet dé fundamentele drijfveer van hun denken en doen en niet hun levensoptie. Ze kiezen er niet voor om daar op in te gaan en op dat vlak - samen met anderen - aan verandering te werken.** Daarom is die oproep van Mgr. Romero in zijn homilie van deze zondag nog altijd zo actueel: “*Dit is de voorwaarde: wie Hem wil volgen moet zich bekeren. Bekering is nodig om de bevrijding waarop het volk wacht te bewerkstelligen”*.

We mogen het dus niet opgeven! We hebben inderdaad bekering nodig, die noodzakelijke toewending naar de lijdende mensen dichtbij en veraf. In diezelfde preek zegt de aartsbisschop nog eens met aandrang: *“Dit is de oproep van de Kerk geweest in deze laatste tijden: de oproep tot bekering. Daarom, beste broeders en zusters: bekeert u. Ikzelf als eerste, heb nood aan bekering. Wij allemaal moeten ons bekeren.”* Daarbij verwijst hij nog naar één van de laatste zinnen uit het Nieuwe Testament: ‘Laat wie goed doet nog meer goed doen, en wie heilig is, laat die nog heiliger worden…’ (Openb. 22,11b). **We moeten ons afkeren van alle vormen van kwaad (aan mensen en natuur aangedaan), en blijven groeien in goedheid, solidariteit, zorg dragen, ondersteunen, strijden om gerechtigheid,… Dat is onze blijvende opdracht.** Dat is ook de constante opdracht waar de Kerk voor staat: een prediking die mensen altijd opnieuw wakker schudt, een prediking die licht betekent in de duisternis. Dan zullen we als Kerk echt een hoopvol baken zijn, een veilige haven, een lichtende vuurtoren in de geschiedenis. Aan die opdracht meewerken is meer dan de moeite waard.

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

1. Waar en hoe zijn wij (persoonlijk en samen met anderen) tekens van hoop (op bevrijding)?
2. Als we in alle eerlijkheid nagaan waar we nu echt mee bezig zijn, waar en hoe ‘ontmoeten’ we dan in dat bezig zijn kwetsbare en gekwetste mensen voor wie we onze ogen niet sluiten? Wat betekent dat voor ons geloven en hopen?
3. Op welke vlakken van ons leven heb ik / hebben wij nog altijd ‘bekering’ nodig? Waar moeten we ons nog altijd (en telkens opnieuw) van afkeren? En naar wie en wat moeten we ons nog veel meer toekeren?

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 3° zondag door het jaar - A, 22 januari 1978. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tekst van Jesaja aangehaald in Matt. 4,16 (NBV21) [↑](#footnote-ref-2)