**Veertiende Zondag door het jaar – C 3 juli 2022**

**Evangelie: Lucas 10, 1-12.17-20**

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

1. *“Het Evangelie laat ons vandaag de eerste aanzetten zien die gebeurd zijn om de wereld te evangeliseren. … Jullie (gedoopten) zijn de tweeënzeventig die Christus vandaag uitkiest en uitzendt, met een zending die vergelijkbaar is en evenwaardig met de zending van de hiërarchie in de Kerk: Ga de wereld in en verkondig er datgene wat de samenvatting is van mijn verlossing, namelijk: Vrede zij aan dit huis."*

**Een van de fundamentele dimensies van de Kerk (het Volk van God) is dat àlle gedoopten geroepen zijn, ja, uitgekozen en uitgezonden zijn met dezelfde zending als deze welke de clerus heeft.** Die dimensie werd gedurende eeuwen verwaarloosd en zelfs compleet opzij gezet: de clerus leerde en aan de leken wèrd geleerd. De eeuwenlange clericalisatie van de Kerk heeft de meeste gelovigen monddood gemaakt en hen herleid tot het passief aanwezig zijn in de cultus en bij de devoties. De verantwoordelijkheid voor de zendingsopdracht van de Kerk kwam daardoor exclusief te liggen bij de kerkelijke hiërarchie. Ondertussen is er wel beweging gekomen in het kerkvolk, maar toch hebben velen afgehaakt en andere wegen gezocht, die dikwijls niet minder evangelisch geïnspireerd zijn. Mgr. Romero richt zich in zijn preek van deze zondag naar de mensen die naar hem luisteren in de kathedraal en zegt hen: **jullie, leken, gedoopten, jullie zijn uitgekozen voor de zending van de Kerk, om het werk van Jezus verder te zetten.** Hij vat daarbij de te verkondigen heilsboodschap samen met die ene korte zin uit het Evangelie: “Vrede zij aan dit huis”. Dat wil zeggen: vrede aan dit huis, dichtbij en veraf. Vrede in je hart, vrede in je familie, vrede in je buurt, vrede in je gemeenschap, vrede in je land, vrede over de hele wereld. **Werken aan de vrede en daartoe effectief bijdragen lijkt dus de enige deur waarlangs de Blijde Boodschap van het Evangelie een weg kan vinden; kan gehoord, verstaan en beleefd worden**. **En dat is dan ook onze eerste opdracht, die bedoeld is voor heel het Volk van God.**

1. *"Het probleem van de vrede is op vandaag immens, en precies daarom zijn er vele vredestichters nodig: priesters, religieuzen en leken in alle politieke en economische instellingen. Op hen allen wordt nu een beroep gedaan. Want de oogst die wacht is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Wat een prachtig volk zou El Salvador zijn, als wij de Salvadoranen zouden opvoeden in een sfeer van vrede, gerechtigheid, liefde en vrijheid. Laat ons trachten een vredestichter te worden, broeders en zusters - ieder in de mate van zijn of haar mogelijkheden en binnen het eigen bereik."*

**In dit citaat vermeldt de Aartsbisschop naast de vrede ook nog andere belangrijke waarden van Gods Rijk: gerechtigheid, liefde en vrijheid. Die vier gaan duidelijk samen.** We weten ook dat echte vrede een geschenk van God is, als oogst van de strijd om gerechtigheid, liefde en vrijheid. De grote meerderheid van de mensen op de wereld weten maar al te goed dat ‘de oogst die ons wacht’ immens is, omdat we nog zo ver af staan van het ideaal, en omdat we ook in onze huidige generatie zo erg in onvrede leven en in onrecht, zonder liefde of zelfs in een sfeer van haat en in onvrijheid. **De vrede actief promoten, vredestichters zijn is dé fundamentele opdracht van christenen.**

**We mogen daar dan zeker niet bij vergeten dat we telkens moeten vertrekken bij de harde realiteit van de slachtoffers**, van hen die in oorlog leven (een oorlog die niet zelden gevoerd wordt met wapens uit onze nationale en westerse industrie), van hen die honger lijden, die van ellende ziek worden en sterven (omdat de ‘heilige (?) markt’ niet geïnteresseerd is in voedsel voor iedereen, maar alleen voor wie het kan betalen), van hen die om welke reden dan ook uitgesloten worden, van zwakke en gekwetste mensen. **Deze mensen moeten telkens weer het vertrekpunt zijn. En alleen maar als we hun verhaal in ons hart laten doordringen, zullen we bekwaam zijn om èchte stappen naar vrede te zetten.**

**Dat ieder van ons, elk in de mate van de eigen mogelijkheden en persoonlijke verantwoordelijkheden, een echte VREDESTICHTER moge zijn.** Sommigen in het heel nabije bereik of in persoonlijke relaties, anderen in families of in lokale (of ruimere) organisaties, tot in de politiek toe en in de economische dynamiek van de wereld. Een heel speciale vredesopdracht ligt vandaag op ons te wachten bij het zoeken naar nieuwe manieren van omgaan met onze planeet.

1. *"Onthechting is nodig bij het opnemen van die zending. Neem dus geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen, en ook geen dubbele tuniek; ga op weg als pelgrims. Dit is het grote avontuur dat gevraagd wordt van de mens vandaag. Wie zich comfortabel wil installeren in het leven,* *wie zich niet wil riskeren in de armoede, wie zich niet wil losmaken van zijn eigen goede en comfortabele situatie, althans toch minstens in zijn hart, die wil eigenlijk niet met God samenwerken."*

In het derde stuk commentaar bij de evangelietekst van deze zondag, herneemt Mgr. Romero de zo sterke waarschuwing die Jezus richt naar hen die Hij heeft uitgekozen en uitgezonden: **er is ONTHECHTING nodig om met deze zending op weg te gaan, soberheid en eenvoud.** Hij verwijst daarbij naar het weinige dat pelgrims bij zich hebben op hun weg. We denken ook aan de weinige zaken die vluchtelingen en opgejaagde migranten mee kunnen nemen op hun tocht. **Die onthechting lijkt een noodzakelijke voorwaarde opdat we als actieve leden van Gods Volk vredestichters zouden kunnen zijn.** Mgr. Romero vermeldt daarbij ook **drie fundamentele bekoringen** die er voor iedereen en altijd weer zullen zijn, ook al is het in nogal verschillende mate:

(1) **We mogen niet - gedreven door behoefte of bezeten door hebzucht - er naar uitkijken om ons ‘comfortabel’ te installeren in het leven.** De westerse consumptiemaatschappij waarin alles steeds maar nieuw moet zijn, de laatste mode volgend, inspelend op het nieuwste model,… werkt sterk in op die behoefte. Voor de grote meerderheid van de mensen is het dikwijls alleen een frustrerende verre droom om toch maar iets te kunnen meepikken uit die altijd nieuwe overvloed. Ja, in het Westen en in het Noorden hebben we heel wat dingen helemaal niet (brood-)nodig. Wie vredestichter wil zijn moet daar bewust tegen ingaan.

(2) **Direct daarna komt er een merkwaardige eis: “*Wie zich niet wil riskeren in de armoede, die wil eigenlijk niet met God samenwerken …”***Wat wil Mgr. Romero nu precies zeggen met deze volgens hem al even noodzakelijke voorwaarde om vredestichter te kunnen zijn? Misschien is een eerste correcte interpretatie van deze eis: **de oproep om ons werkelijk te riskeren aan de ontmoeting met mensen in armoede.** Ik denk daarbij aan de eenvoudige zin die Santiago mij op Paaszondag 1978 toevertrouwde bij het aanbrengen van zijn eigen vastengave: “Er zijn altijd mensen die armer zijn dan wij zelf” – hij zei dat zo duidelijk en vanzelfsprekend, terwijl hij zelf toch met zijn familie in armoede leefde in een marginale wijk. **En de uitdrukking ‘je riskeren’ is toch wel goed gekozen: wie bereid is naar arme mensen te gaan (dat ‘arme’ kan in vele dimensies verstaan worden) om hen te ontmoeten en met hen mee te gaan, weet dat hij/zij zich inderdaad riskeert. Je weet echt niet op voorhand wat je zal horen en voelen.** De armoedesituatie van ‘de andere’ grijpt diep in, in ons eigen leven en in ons geloven. Santiago voegde er destijds nog aan toe dat ik nog heel veel zou moeten leren... Dat is en blijft ook zo, tot op vandaag.

(3) **We moeten ons werkelijk losmaken, ja, misschien zelfs bevrijden, ook van ‘goede en comfortabele situaties’**: ons vrij maken van dingen en acties die op zich niet slecht zijn, soms zelfs eerder goed, of heel gewoon en cultuurgebonden,… Mgr. Romero voegt er nog aan toe (misschien om het wat af te zwakken?) “je losmaken… minstens toch in je hart”. We hebben het daar in vorige reflecties ook al over gehad. Maar toch blijft die oproep doorklinken. **We kunnen slechts èchte vredestichters zijn (en dat is de sterkste samenvatting van Jezus’ heilsboodschap), indien we zelf op een heel andere manier gaan leven.**

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

1. Wat betekent het voor mij / voor ons ‘Vredestichters’ te zijn?
2. Op welke manier beleven en realiseren we onze roeping van uitgekozen en gezonden te worden om vrede te brengen en om vrede te bevorderen?
3. Hoever staan we in de leerschool van de ‘onthechting’, om volgelingen van Jezus te kunnen zijn? Hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen en bemoedigen?

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 14de Zondag door het jaar - C, 3 juli 1977. [↑](#footnote-ref-1)