**Eerste zondag in de Veertigdagentijd – C 6 maart 2022**

**Evangelie: Lucas 4, 1-13**

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

*1. De eerste bekoring: "Hier worden de twee projecten aan ons voorgesteld waartussen gekozen moet worden: enerzijds Gods Plan en anderzijds het plan van de duivel - dat is het plan van het kwaad. En we moeten goed in de gaten houden van welk project we deel uitmaken... ‘Stenen in brood veranderen’ heeft te maken met kiezen voor ‘onmiddellijke oplossingen’ (...) – dat gelijkt op de eisen die adolescenten stellen."*

*2. De tweede bekoring: "Gods Plan houdt in: het ‘neen’ zeggen tegen de afgoderij! (...) Een van de diensten die de Kerk vandaag aan de wereld verleent, is het ontmaskeren van afgoderij. Afgoderij van geld en afgoderij van macht… Met daarbij ook de pretenties die men gebruikt om mensen op de knieën te krijgen voor deze valse goden.”*

*3. De derde bekoring: "Het is, om Gods Plan te realiseren, niet nodig dingen te doen die veel indruk maken. Een triomfalistische godsdienst en een triomfalistische politiek… zijn daarvoor niet nodig en ze doen veel kwaad. Wat nodig is, is meer soliditeit; de eerlijke eenvoud van mensen die toegewijd zijn aan de dienst van God. (...) Wat zou ons land mooi zijn als we allemaal dit Project van God zouden beleven, en als iedereen zou bezig zijn met zijn eigen taak, zonder de pretentie te hebben van iemand te willen overheersen.“*

Precies een maand voordat hij vermoord werd legt Mgr. Romero nogmaals de klemtoon op drie belangrijke interpretaties van de bekoringen die altijd maar opnieuw in ons leven opduiken, en die dus ook voorkwamen in het leven van Jezus, volgens het getuigenis van de evangeliën.

Bij een eerste bekoring heeft hij het over het verschil tussen *“onmiddellijke oplossingen, wat gelijkt op de eisen die adolescenten stellen”,* en het Plan van God dat te maken heeft met grondige en radicale keuzes en veranderingen in de richting van Zijn Rijk. **De duivel biedt gemakkelijke oplossingen aan, en wedt op mirakels.** Monseigneur Romero zegt dat die gelijken op de onmiddellijke oplossingen zoals nogal wat politici ze eisen, om snel daarna dan te klagen dat ze er nog niet zijn. Hij vergelijkt het met de klachten en eisen en het ‘gezeur’ van adolescenten. **Daar tegenover staat het Plan van God: gerechtigheid doen. Het echte brood dat mensen nodig hebben is niet dat van inderhaast in brood veranderde stenen, maar een rechtvaardige distributie van de goederen. Dat zal maar gebeuren wanneer de rijk(er)en afstand doen van wat ze toch (veel) te veel hebben, en het gaan delen met de armen**. Monseigneur Romero gebruikt voor dit Plan ook een mooie uitdrukking: *“Een samenleving opgebouwd naar het hart en de gerechtigheid van God”.* We mogen ons niet blindstaren op onmiddellijke magische oplossingen van heel korte duur, ook al kunnen die misschien op een bepaald moment echt broodnodig zijn. Mgr. Romero zegt: "*Laten wij de bekering van de harten organiseren; ja, laten wij de enen en de anderen leren de soberheid van de woestijn te beleven; laten wij hun de sterke verlossing van het Kruis leren te smaken, namelijk dat er geen grotere vreugde is dan zijn brood te verdienen met het zweet van zijn voorhoofd, en dat er geen zonde is die meer duivels oogt dan brood af te nemen van zij die hongeren*". **In het Westen zijn we er ons onvoldoende van bewust dat de internationale economische structuur waarvan wij genieten tegelijkertijd de oorzaak is van de (extreme) armoede van miljoenen mensen. Mgr. Romero noemde dat de ‘structurele zonde’.** Hoe belangrijk en noodzakelijk concrete solidariteitsprojecten ook zijn (gezien de armoede en de miserie zo dringend zijn en zo hemeltergend) - toch mag ons dat niet in slaap sussen en ons laten denken dat we al snel voldoende gedaan hebben. **Mgr. Romero heeft duidelijk opgeroepen om de zondige (duivelse) structuren met de wortels uit te roeien. Dat is niet eenvoudig, maar het is brood-noodzakelijk. Dat is politiek werk.** Wie is bereid om daar aan te werken? Het is dus opletten geblazen met deze eerste bekoring…

Bij de tweede bekoring verwijst Mgr. Romero naar de grote militaire parades waarmee de machthebbers geregeld uitpakken. We denken daarbij ook aan de onvoorstelbare veiligheidsdiensten die opgetrommeld worden wanneer USA-presidenten ergens verschijnen: alsof het om (valse) goden gaat die hun intrede in de wereld maken… Of hoe de president van El Salvador met een enorm militair vertoon aan de slachtoffers van de massamoord in El Mozote van veertig jaar geleden, komt aankondigen dat hij beslist heeft miljoenen te investeren in hun zone, en dat doet zonder dat hij dit ook maar eerst met hen besproken heeft en overlegd heeft wat de mensen écht nodig hebben en hoe dit dan samen gepland en georganiseerd kan worden… **Mgr. Romero roept ons op om in navolging van Jezus radicaal ‘neen’ te zeggen tegen alle vormen van afgoderij en idolatrie: idolatrie van de rijkdom, idolatrie van de macht. We mogen daarbij ook de idolatrie van ons eigen ego niet vergeten.** Staan we zelf niet heel graag op het podium en dan nog liefst in het midden? En dan maar uitpakken via Facebook en andere sociale media… Dat alles heeft te maken, zegt hij, met de “*pretenties die men gebruikt om andere mensen op de knieën te krijgen voor de valse afgoden”*.

Bij de derde bekoring **roept Mgr. Romero ons op om niet in de val te trappen van een religieus, een politiek of economisch triomfalisme.** Geen enkele concrete religieuze, politieke of economische situatie mag geïdealiseerd worden, want er staat nog zoveel te doen en er is nog zoveel niet gerealiseerd. De machthebbers pakken graag uit met hun verwezenlijkingen, en ook in de Kerken lopen we gevaar van dat te doen met een bijna spectaculaire heilige liturgie. **Monseigneur Romero zegt ons vandaag: “*Wat nodig is, is meer soliditeit, de eerlijke eenvoud van mensen die toegewijd zijn aan de dienst van God.”***In deze pandemietijden is het heel belangrijk hier nogmaals te verwijzen naar die grenzeloze toewijding van alle zorgpersoneel om mensen bij te staan; ook naar hen die bezig zijn met de opvang van mensen die asiel aanvragen en die hen daadwerkelijk ondersteunen. Verder zijn er diegenen die een hand en een hart proberen te zijn voor mensen achter de tralies; zij die trouw aanwezig zijn bij al diegenen die door de mazen van het net vallen en in armoede en kou leven; gezinnen die heel bewust solidair delen en kleine stappen zetten om anders te gaan leven,… **Die toewijding is nodig, absoluut nodig - en geen triomfalistisch religieus spektakel.**

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

1. Laat ons een inspanning doen om te onderzoeken in welke mate de drie basis-bekoringen waar Mgr. Romero het vandaag over heeft, in ons leven zijn binnengedrongen, en welke antwoorden wij daar tot nog toe aan gegeven hebben. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen?
2. Hoe kunnen we zelf onderscheiden en herkennen waar en wanneer we echt bezig zijn met mee te werken aan Gods Project en Zijn Droom voor de mensheid? Wat maakt daarbij voor de wereld het verschil uit dat wij ‘christen’ zijn?
3. Wat zal de Veertigdagentijd 2022 voor ons betekenen? Wat gaan we concreet 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. 1 Homilie tijdens de eucharistieviering van de Eerste Zondag in de Veertigdagentijd-C – 24 februari 1980. [↑](#footnote-ref-1)