**Zestiende Zondag door het jaar - A 23 juli 2023**

**Evangelie: Matteüs 13, 24-43**

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

**Monseigneur Romero geeft aan zijn homilie voor deze zondag de titel: “*De Geest van God onder de mensen*”.** Hij ontwikkelt daarin drie thema’s: *(1) De Geest van God: een enige God, een voorzienige God (die zorg draagt), een rechtvaardige God, een barmhartige God. (2) De roeping van de mensen: beeld van God te zijn, geroepen tot bekering. Het gaat om de roeping tot deelname aan het leven en de glorie van God, om burgers van Gods Rijk te zijn. (3) De Kerk,**teken van de Geest van God tussen de mensen.* Het citaat dat we vandaag van commentaar voorzien komt uit dit derde thema.

*"Tenslotte, broeders en zusters, is er* ***mijn derde gedachte: de Kerk, het teken van de Geest van God te midden van de mensen.*** *En als toelichting hierbij gebruik ik graag de derde gelijkenis die Christus ons vandaag voorhoudt:* ***het Koninkrijk der hemelen is als een mosterdzaadje dat iemand gezaaid heeft en dat uitgroeit tot een grote struik, waar de vogels gretig naartoe komen om er op neer te strijken. Het is een beeld van de Kerk, aanwezig als teken in de wereld.*** *Zoals de kleine boom een teken van bescherming is voor het vogeltje dat op zoek is naar wat schaduw, zo is de Kerk dat ook: een teken van bescherming, waar wij mensen de volheid van de door God gebrachte middelen kunnen vinden. ...Deze kathedraal bijvoorbeeld, nu op dit moment, vandaag, met jullie hier binnen, is de toevlucht voor hen die het Woord zoeken en de Eucharistie van de Heer willen beleven. Het is een teken, een manifestatie van wat de Kerk wil zijn en kan zijn. Beste broeders en zusters,* ***laten we zijn zoals het mosterdzaadje; laten we dit teken vanuit zijn kleinheid en eenvoud tot volle groei brengen in de wereld, en laten we zelf ware instrumenten zijn waardoor de mens verlossing vindt."***

Meestal wordt de gelijkenis van het mosterdzaadje verstaan als een beeld van de groei van Gods Rijk. Nico ter Linden[[2]](#footnote-2) schrijft: “Het zaadje dat je zaait is onooglijk klein. Je zou het misschien net zo goed niet kunnen zaaien. Maar wie gelooft, heeft hooggespannen verwachtingen. Hij vertrouwt er op dat hij niet tevergeefs zaait. De God die uit een mosterdzaadje een boom kan laten groeien, zal uit de toewijding en trouw van de zijnen zijn koninkrijk doen opbloeien, een veilige toevlucht voor velen.”

Mgr. Romero echter geeft ons een enigszins andere lezing van deze gelijkenis: “***Het is een beeld van de Kerk, aanwezig als teken in de wereld”.* De bestaansreden van de Kerk is: teken te zijn van de actieve en reddende aanwezigheid van de Geest van God in de wereld, in de geschiedenis**. Dat is een hele opdracht. Wat houdt zo’n missie dan eigenlijk in?

In deze paragraaf geeft hij aan de uit het mosterdzaadje gegroeide boom of struik een heel speciale taak, met name in functie van de vogels die zomaar wat rondvliegen in de lucht: ze moeten daar kunnen neerstrijken, daar “*schaduw*” kunnen vinden; ze moeten daar kunnen rusten en “*bescherming*” vinden. Daarmee wordt beslist ook een belangrijke opdracht van de Kerk weergegeven, en het is vooral een duidelijke manier om de Kerk te verstaan als teken van Gods Geest Die aanwezig is in de wereld. We denken hierbij aan gelijkaardige beelden van de Kerk als een ‘veldhospitaal’, als een ‘opvangplaats voor mensen in nood’ zoals bijvoorbeeld bij het bieden van kerkasiel, en als een ‘herberg’ (een rustplaats voor wie onderweg is).

Paus Franciscus[[3]](#footnote-3) zei ooit in een interview: “Ik beschouw de Kerk een beetje als **een veldhospitaal** **net na een veldslag**. Het heeft geen zin om daar aan een zwaargewonde te vragen hoe hoog zijn cholesterolgehalte is en hoe het zit met zijn suikergehalte. Men moet eerst zijn wonden helen, en pas nadien kan men over de rest gaan praten. Eerst moet men er op uit zijn om die mens te helpen door de opgelopen kwetsuren te verzorgen… En men moet daarbij van onderuit beginnen.” “De Kerk heeft zich soms te veel laten inkapselen in wat niet meer dan details zijn, en heeft zodoende haar eigen boodschap laten verschrompelen tot een aantal kleine wetjes en voorschriftjes. **Het belangrijkste is en blijft nochtans het brengen van de Blijde Boodschap: ‘Jezus Christus heeft je gered!’. En het is daarom dat de bedienaars van de Kerk wezenlijk en in de eerste plaats bedienaars van de barmhartigheid moeten zijn.”**

**De Kerk als een opvangplaats** **voor mensen in nood** (in materiële zin, maar ook gepaard gaande met menselijke warmte en daadwerkelijke solidariteit)**.** Kerkasiel[[4]](#footnote-4) is daarvan een heel concreet voorbeeld. Lokale christelijke gemeenschappen hebben vanuit hun geloof **de verantwoordelijkheid om hun kerkgebouw open te stellen voor mensen in heel kwetsbare situaties en hen op die manier barmhartig mee te ondersteunen zowel in het overleven, als in het (op-nieuw) leren samenleven en het mee helpen zoeken naar rechtvaardige oplossingen voor hun moeilijke situatie.** We hebben daarin al sterke ervaringen meegemaakt. Het is en blijft een enorme uitdaging voor de Kerk tegenover mensen op de vlucht die zoeken naar leven. In de tijd van Mgr. Romero werden de kathedraal en andere kerkgebouwen geregeld bezet door volksorganisaties zowel om op die manier hun stem te laten horen in de media als om te ontsnappen aan de brutale repressie die hen naar het leven stond. De aartsbisschop was niet akkoord met die bezettingen die soms weken duurden, maar hij zorgde er wel voor dat de Kerk de mensen toch tegen mogelijk geweld beschermde.

**Kerk als gastenhuis en als herberg**[[5]](#footnote-5). Met dit beeld wordt vooropgesteld dat christenen op de eerste plaats zelf mensen onderweg zijn, als gasten op zoek naar onderdak**. “Het hart van de gastvrijheid ligt in het besef: we zijn zelf gasten, vreemdelingen, ballingen, pelgrims, Gods volk onderweg. We zijn geen eigenaars van de wereld, zelfs niet van ‘ons’ kerkgebouw, maar we zijn gasten. Geen kolonisten maar voorbijgangers…”** Vervolgens worden we dan al onderweg zijnde op onze beurt ook gastvrij voor anderen: we maken ruimte “…in het bijzonder voor hen die de samenleving als onherbergzaam beleven, voor wie vermoeid zijn, voor wie het leven (te) zwaar geworden is, voor wie niet (meer) meetellen in de samenleving.” En de derde dimensie hiervan is: dat we bij elkaar te gast mogen zijn. **Het wordt een wederkerig gebeuren. Er mag vertrouwen groeien zodat de rollen van ‘gastheer/gastvrouw’ en van ‘gast’ ook omgekeerd kunnen worden.** We mogen elkaar dragen, en ook dat is een belangrijke vorm van die concrete barmhartigheid.

**We kunnen stellen dat Mgr. Romero elke christelijke gemeenschap en elke lokale Kerk oproept om in haar concrete situatie teken te zijn van die actieve, bevrijdende, helende, liefdevolle aanwezigheid van Gods Geest in de geschiedenis.** Dat (kerkelijk) teken mogen we laten groeien zoals de struik die ontspringt uit het kleine mosterdzaadje, zodat steeds meer mensen Gods verlossend heil mogen ervaren. Zo wordt de Kerk dan een instrument van heil in Gods handen. En bij dat alles mogen we ten volle vertrouwen op de groeikracht van het zaad, en weten dat de struik of boom die er uit groeit telkens weer een tastbaar teken zal zijn van Gods eigen aanwezigheid onder ons. Het is aan ons, aan de Kerk in al haar uitdrukkingen, om daarvan het zichtbare en concreet-ervaarbare voorbeeld te zijn. **Elke gelovige christen heeft de opdracht in zijn/haar gemeenschap een actieve promotor te zijn van deze kerkelijke dynamiek: teken zijn van Gods Geest in de wereld.**

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

1. Hebben we al ervaringen meegemaakt van Kerkgemeenschappen (parochies of andere vormen van gelovige gemeenschap) die de drie genoemde dynamieken (veldhospitaal zijn, opvangplaats en gastenhuis/herberg) concreet gemaakt hebben? Wat leren we daar uit?
2. Welke nieuwe stap kan ik zetten om actief mee te werken aan één van die drie (complementaire) wegen om vandaag teken te zijn van de aanwezigheid van Gods Geest onder de mensen?
3. We hebben drie beelden opgeroepen om de opdracht te beschrijven om als Kerk teken te zijn van de Geest van God in de wereld. Maar er zijn beslist nog andere beelden die ons daarbij kunnen helpen. Help je even mee zoeken? Hoe kunnen we vandaag, in onze gemeenschap, in onze parochie… teken zijn van Gods Geest in de wereld en van Zijn aanwezigheid onder de mensen? Wat ben ik zelf bereid om daarvoor te doen?

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 16e Zondag door het jaar-A, 23 juli 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 118-119. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nico ter Linden, Het verhaal gaat… 2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs, uitgeverij Balans, 2003 (twaalfde druk), blz. 238. [↑](#footnote-ref-2)
3. http://nikolaassintobin.blogspot.com/2013/09/paus-franciscus-vergelijkt-de-kerk-met.html [↑](#footnote-ref-3)
4. Het kan interessant zijn de verantwoordelijkheid die de Kerk heeft tot het bieden van kerkasiel wat verder uit te diepen. Een tekst die bijna 25 jaar jong is kan ons daartoe de ogen openen: <https://www.mo.be/artikel/kerkasiel-belgie-van-recht-naar-rechtvaardigheid> [↑](#footnote-ref-4)
5. Jan Hendriks, De Kerk als gastenhuis en als herberg. Te vinden op: [https://www.marienburgvereniging.nl/publicaties/2009.html?task=convert.getpdf&id=8&filename=MARIE1-special-december.pdf](https://www.marienburgvereniging.nl/publicaties/2009.html?task=convert.getpdf&id=8&filename=MARIE1-special-december.pdfe) [↑](#footnote-ref-5)