**Vijftiende Zondag door het jaar - A 16 juli 2023**

**Evangelie: Matteüs 13, 1-23**

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

Onder de titel "**Het zaaien van het Woord van het Rijk Gods"** gaat Monseigneur Romero in zijn homilie in op de betekenis van de gelijkenis die vandaag uit het Evangelie wordt voorgelezen. In een eerste punt spreekt hij over **het zaad - dat is het Woord van het Rijk Gods.** Daarbij roept hij de Kerk op om in haar optreden en levenswijze coherent te zijn met dat Woord. Hij waarschuwt voor het gevaar van in dat verhaal te gaan zoeken naar een boodschap die eerder beantwoordt aan onze eigen belangen en te zorgen voor een prediking die helemaal geen conflict of discussie veroorzaakt. Als tweede punt bespreekt hij het gebeuren van **het zaaien – dat is: de verkondiging van dat Woord, de evangelisatie.** Hij zegt daarbij: *"(1) Het komt er op aan de criteria van het Evangelie van Christus aan de gehele mensheid over te brengen om haar te vernieuwen in haar eigen engagementen. (2) Er is het grote belang van het getuigenis van het leven. Want we mogen niet tevreden zijn met prediking alleen, we moeten in de praktijk ook beleven wat we prediken. (3) Er is verder ook de expliciete verkondiging. We moeten spreken, we moeten de inhoud van de openbaring meedelen en prediken."* Tenslotte legt hij uit dat **de oogst van al dit zaaien zal bestaan uit de integrale redding van de mens en van de wereld.**

*"Toen de eerste christenen al begonnen aan te voelen wat wij nu op vandaag zo bijzonder scherp moeten vaststellen, namelijk dat niet allen het Woord van Christus met hetzelfde enthousiasme ontvangen; of dat zij die het wel met enthousiasme lijken te ontvangen dan snel - als echte lafaards! – op de vlucht slaan omwille van de vervolging die dat meebrengt; of dat er ook zijn die wel graag een Woord willen ontvangen dat in hun hart zou groeien, maar die dat dan het liefst willen laten opschieten tezamen met hun liefde voor rijkdom - zij die dus én God willen aanbidden én tegelijk hun rijkdom willen koesteren en blijven dienen. Tot dezen zijn de woorden gericht over de verschillende soorten grond in deze gelijkenis van de zaaier en het zaad. Over al deze soorten van toehoorders gaat het, wanneer gezegd wordt dat er een deel van het zaad op rotsachtige grond valt, een deel op de weg, en een deel in de aarde tussen de distels en de doornen.* ***Broeders en zusters, wat een mooi gewetensonderzoek betekent dat toch voor elk van ons! We moeten ons bij het horen van deze gelijkenis afvragen: uit welke van deze soorten grond is mijn hart gevormd, en wat voor soort christen ben ik?*** *Bestaat mijn hart uit goede grond of uit wispelturige, laffe grond; zoekt het liever de voordelen op die de aarde biedt en investeert het tegelijk gretig in de doornen van de genoegens van deze wereld: "Ik wil de materiële voordelen die ik verworven heb niet verliezen, maar ik wil tegelijk toch wel christen zijn…” “Ik ga wel naar de mis, maar ik zou toch vooral graag willen dat de priester in zijn preek mijn oren zachtjes streelt en vooral mijn wonden en tere plekken niet aanraakt…"; "Vandaag de dag kan je niet zomaar meer naar de mis gaan, want overal maken ze het jou moeilijk als christen…" Enzovoort… Natuurlijk redeneert op die manier degene die wel wil dat het Woord van God in zijn hart groeit, maar dan liefst tezamen met en gelijk opgaand met tal van ondeugden en met een volgehouden egoïsme. Maar zoiets kan nu eenmaal niet, want je kunt geen twee meesters tegelijk dienen."*

Mgr. Romero eindigt zijn homilie van deze zondag met deze wens en smeekbede: *"Beste broeders en zusters, moge ik, die hier vanmorgen voor u probeer te zaaien, niet alleen een zaaier zijn, maar tegelijk ook de vruchtbare bodem vormen voor dat Woord. Laten we elkaar helpen, laten we samen een kerkgemeenschap vormen waar het Woord van de Heer niet slechts dertig- en zestig-, maar honderdvoudig vrucht opbrengt."* Hij twijfelt alleszins niet om de lat heel hoog te leggen voor ons leven als christenen. Hoe dan ook, **iets van wat de definitieve oogst zal brengen moet toch nu al – zij het gedeeltelijk en in vallen en opstaan – zichtbaar zijn en enig perspectief bieden op de integrale redding en ontplooiing van alle mensen en van de hele wereld…**

Maar in één van de laatste paragrafen, bijna op het einde van zijn homilie, legt hij toch nog even duidelijk de vinger op de wonde. **Wat voor een hart hebben we? Wat voor soort christenen zijn we toch?** Hij stelt vragen bij de opmerkingen die hij regelmatig hoort: *"Ik wil de materiële voordelen en de genoegens van de wereld niet verliezen, maar tegelijk wil ik toch wel christen zijn…” "Ik ga wel naar de mis, maar ik zou toch vooral graag willen dat de priester in zijn preek mijn oren zachtjes streelt en vooral mijn wonden en tere plekken niet aanraakt"; "Vandaag de dag kan je niet meer naar de mis gaan, want overal maken ze het jou moeilijk als christen…"* **De gelijkenis uit het evangelie van vandaag laat maar al te duidelijk zien** **dat het de kwaliteit van de ontvangende grond en de omstandigheden waarin het gezaaide zaad kan gedijen zijn, die allesbepalend zijn opdat het goede zaad van Gods Woord zou kunnen wortel schieten, zou kunnen groeien en vruchten dragen.**

In de eerste Kerk kwamen de nieuwe christenen terecht in een gemeenschap waar de leden reeds afstand genomen hadden van een aantal vooral culturele praktijken en tradities van hun stadsgenoten. Zij vielen ten zeerste op bij hun buren en medebewoners. Waarom deden ze sommige ‘normale dingen’ niet meer? Waarom deden ze allerlei zaken anders? We weten bijvoorbeeld nog van discussies over het al of niet eten van vlees dat geofferd was op de altaren van de Griekse en Romeinse goden. Overigens werden de eerste christenen vanaf een bepaald moment ook vervolgd precies omdat ze ‘anders’ gingen leven, omdat ze het ‘status quo’ in vraag stelden en niet meer wilden beantwoorden aan de goden van het gevestigde systeem. Maar toen het christendom eenmaal ‘staatsgodsdienst’ werd, de officiële godsdienst van het Romeinse keizerrijk dus - een ‘privilege’ dat nadien nog verder overgeërfd werd door de andere Europese keizerrijken - was het blijkbaar niet meer nodig om ‘anders’ te gaan leven of om stelling te nemen tegenover de bestaande cultuur**. Ook al heeft het Zaad van het Woord in de westerse wereld wel bijgedragen tot de humanisering van belangrijke aspecten van de samenleving, toch blijven we (zij het nu in een seculiere wereld) leven in een maatschappij van consumptie en van onrechtvaardige economische structuren**, waar ‘macht’ (ook militair) en ‘rijkdom’ blijven heersen. Ook al brokkelt de sociale christenheid af, toch blijft de vraag bestaan: **hoe kunnen mensen, met name onze buren, onze collega’s op het werk, in de school, in het verenigingsleven, in het dorp, in de wijk,… zien dat wij christenen zijn? Wat doen we ‘anders’?** Wat doen we bewust niet (ook al is het zogezegd ‘normaal’)? Wat doen we bewust wèl (terwijl dat dan weer niet behoort bij het ‘culturele normaal’)? Waarin verschillen we van niet-christenen (ook al kunnen we bepaalde waarden voor wat bijvoorbeeld betreft de solidariteit en het dienstwerk met hen delen en daarin perfect samenwerken)?

In de vragen die Mgr. Romero ons vandaag stelt verwijst hij niet zozeer naar onze religieuze praktijken of naar onze participatie in liturgische activiteiten, maar in de eerste plaats naar ons heel concrete leven als christenen. **In welke richting slaat de balans van ons doen en laten door: is het in de richting van de ‘dingen van de wereld’ - het ‘normaal’ van een seculiere liberale kapitalistische samenleving - , of neigt het duidelijk naar de geleefde praxis van Gods Rijk?** Hij herinnert er ons nog maar een keer aan: je kan geen twee heren dienen! De weg van Jezus staat eigenlijk per definitie haaks op de ‘normale’ cultuur van onze samenleving, ook al zijn er hier en daar in het huidige bestel al belangrijke aanzetten te bespeuren voor een ‘nieuwe samenleving’, teken van Gods Rijk dat komende is.

Ook al hangen er kruisbeelden in onze kerken, en hier en daar ook nog in de woning van christenen, toch hebben we in onze boodschap en in ons getuigenis tegenover de wereld overduidelijk een en ander afgezwakt en wat verdoezeld. In ons zo vaak herhaalde Credo bijvoorbeeld staat te lezen dat Jezus ‘gestorven’ is – ja, maar niet dat hij vermoord werd in opdracht van de religieuze leiders. Zelfs in het hart van de eucharistie wordt ons keer op keer gezegd dat Jezus op de avond van Zijn lijden en dood brood nam, enz… Maar er komt geen enkele verwijzing meer bij naar het feit dat Hij vermoord werd. Gelukkig is er nog Goede Vrijdag – met dan toch één dag op het jaar een verwijzing naar wat écht met Jezus van Nazareth gebeurd is. Op vandaag worden in de wereld meer christenen vervolgd en gedood dan in de tijd van de eerste Kerk. Soms gaat het daarbij om een verbod van religieuze activiteiten, soms gaat het om het verbod van het profetisch spreken, het aanklagen van onrecht en corruptie of het opkomen voor de armen en het samen met hen zoeken naar hoop en toekomst. **We mogen de vervolgde christenen van vandaag niet vergeten! Misschien zijn zij juist diegenen die ons kunnen wakker schudden en ons kunnen vragen om toch regelmatig een diep ‘*gewetensonderzoek*’ te doen,** zoals Mgr. Romero het ons vandaag vraagt naar aanleiding van het evangelie van deze zondag.

Telkens weer legde Mgr. Romero trefzeker de vinger op de wonden van de samenleving van zijn tijd, en ook op de wonden van de Kerk zelf. Hij herkende de Gekruisigde Jezus in het lijden van zijn volk. **Hij riep op tot duidelijke coherentie tussen enerzijds het geloof dat we belijden en vieren, en anderzijds onze gelovige praxis, ons dagdagelijks leven, zowel persoonlijk, sociaal als op het niveau van het volk zelf in zijn geheel.** Hoe belangrijk het ook kan zijn dat Gods Woord in ons leven nu al een dertig- of een zestig-voudige oogst zou voortbrengen, als kerkgemeenschap gaan we en staan we altijd voor mèèr. We mogen elkaar bemoedigen en oproepen om nog meer vruchtbare grond te zijn voor Gods Woord; om de steenrotsen, de distels en de doornen (dat is: alles wat Gods Rijk tegenwerkt) te verleggen of uit de weg te ruimen.

**De goede en vruchtbare grond van waaruit het Zaad van Gods Woord kan uitgroeien tot de honderdvoudige oogst van het Rijk van God, is zondermeer de praxis van het leven van christenen, op familiaal, sociaal, economisch en politiek vlak. Die praxis wordt het meest duidelijk in ons engagement met en voor de ‘armen’.** Want precies door hen spreekt Jezus ons toe, roept Hij ons op en komt Hij ons tegemoet (zie Matt. 25,31-46). **Aan onze solidaire relatie met hen wordt ook onze verkondiging van het Woord op zijn authenticiteit afgewogen. We moeten eenvoudigweg doen wat we verkondigen.**

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

1. Op welke manier zijn wij (in navolging van Jezus) zaaiers van Gods Woord in de wereld van vandaag? Wat is onze concrete inbreng bij de verkondiging van het Evangelie? Hoe kunnen we elkaar als Kerk ondersteunen om echt Zijn Woord te verkondingen, en niet dat van onszelf of dat van macht en rijkdom?
2. Wat komt er in ons op wanneer we ons leven bekijken in de spiegel van “*…we mogen niet tevreden zijn* (niet op onze lauweren rusten) *met prediking alleen* (homilie, catechese, theologie, Bijbellezing*,...), maar we moeten ook beleven wat we prediken.” (*zoals Mgr. Romero zegt in zijn homilie van vandaag).
3. Waar zien we vandaag – rondom ons – vruchten van het gezaaide Woord van God die nu al aanwezig zijn? Hoe kunnen die aanzetten (van integrale redding van de mens en van de wereld) ons vandaag bemoedigen om verder te gaan?

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 15e Zondag door het jaar-A, 16 juli 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p.94-108. [↑](#footnote-ref-1)