**32° zondag door het jaar – B 6-7 november 2021**

**Evangelie: Mc. 12, 38 -44**

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

1.De weduwe uit het evangelie geeft alles. Geven ‘in de geest van de arme weduwe’ is niet alleen maar iets weggeven van wat er overschiet. Het is méér dan dat: het is jezelf geven. Armoede is niets hebben. Alleen God als absolute ‘Gever van alle leven’ beminnen, en geen vertrouwen stellen in de dingen van de wereld.

2.Men moet niet uit liefdadigheid geven wat men reeds in gerechtigheid verschuldigd is. Er zijn er die kerstfeestjes organiseren in hun bedrijf en denken dat ze grote weldoeners zijn, terwijl ze ondertussen hun werknemers niet eens hun eerlijke deel van de winst uitbetalen.

* 3.De Heer zegt vandaag ook tot ons: let er op, dat de klerikale kledij en de privileges van uw priesterschap, net zoals alle superieure uitingen van uw positie als politieke, economische of sociale leiders, geen louter uiterlijk vertoon zouden zijn, maar dat ze vooral zouden getuigen van ‘armoede’ en radicale beschikbaarheid tot dienstwerk aan God en aan de mensen.

1.In zijn commentaar op het evangelie van deze zondag spreekt Mgr. Romero over het contrast tussen wat die ‘arme weduwe’ doet en wat zoveel anderen doen. Zij is weduwe en ze is arm. Het gaat hier om iemand die alle familiale steun verloren is en verarmd moet zien te overleven. Zij geeft zonder nadenken alles wat ze zelf nodig heeft. Ook al kunnen we in wat hier gebeurt een godsdienstig systeem aan het werk zien dat ook arme mensen er toe aanzet om edelmoedig bij te dragen tot de schatkist van de tempel (die in handen was van een rijke priesterklasse), toch stelt Jezus deze vrouw als voorbeeld en model voor ons. **Zijn oproep ‘Zalig de armen’ uit de Bergrede, heeft te maken met wie bereid is geen absolute waarde toe te kennen aan de dingen van de wereld, maar te vertrouwen op God, en bereid te zijn om solidair te delen met anderen.**

Vanuit het evangelie van vandaag mogen we ons eerlijk de vraag stellen: wat geven we weg aan mensen die grotere noden hebben dan wijzelf? Bij het begin van de paasviering in 1978 – ik was toen nog maar enkele maanden in El Salvador – zei Santiago mij dat hij en zijn familie een hele vasten lang ‘gevast’ hadden, door uit te sparen op het weinige voedsel dat ze ter beschikking hadden in hun schamele woning, gelegen in een marginale wijk: “Er zijn altijd families die armer zijn dan de onze. Daarom delen we echt”, zei hij. Ja, wat, wanneer en hoe delen we wat we hebben? De vraag hoe we leven als christenen mogen we ook vertalen als: wat geven we aan andere mensen? Wat geven we van onze tijd, onze aandacht, ons luisteren, ons inkomen, onze bezittingen? In een maatschappij van overvloed wordt heel wat weggedaan om nieuwe dingen te kunnen kopen, om gewoon eens te vernieuwen, of om het nog beter te hebben. Gelukkig zijn er de Kringloopwinkels die met alles wat zomaar wordt weggegooid toch nog iets proberen te doen. Maar daar gaat het niet over in de vraag van Jezus. Hij stelt: **Wat geven we weg van wat we zelf nodig hebben? Dàt is pas echt delen. Op de weg van dat soort ‘geven’ mogen we verder gaan.**

2.Vervolgens citeert Mgr. Romero een zin uit het tweede Vaticaans Concilie: ‘**Men moet niet uit liefdadigheid geven wat men reeds in gerechtigheid verschuldigd is’.** Op vandaag, met de coronapandemie, laat de wereld van de farmaceutische industrie bijvoorbeeld duidelijk zien dat er enorme winsten kunnen gemaakt worden in die sector, dank zij de grote vraag naar vaccins. Daarbij komt nog dat de regeringen van de rijke(re) landen alleen maar bereid zijn wat overschotjes van die vaccins door te geven aan de verarmde landen. Zulke ‘antwoorden’ op de wereldwijde coronapandemie stemmen niet overeen niet de universele eis van rechtvaardigheid, want ze voldoen enkel aan de extreem egoïstische belangen van de eigenaars van de farmaceutische industrie en die van de politici van de rijke wereld. Mgr. Romero verwijst verder ook naar de ondernemingen en instellingen waar ‘arme mensen’ werken. Dikwijls wordt daar van kerst- en andere feestjes gebruikt gemaakt om een zekere liefdadigheid en goedheid te demonstreren, terwijl de lonen van de werknemers (vooral de laagste) ondertussen schreeuwen om gerechtigheid. Sommige bedrijven schenken met gulle hand ‘kerstpakketten’ aan hun werknemers en hun families, soms wat groter, soms wat kleiner (in dit geval met heel veel opvulmateriaal-met-bubbels onderaan in de dozen). Dat kan geen kwaad natuurlijk, maar het mag ons niet verblinden en ons geweten niet sussen. **Op de eerste plaats komt altijd de gerechtigheid: een rechtvaardig loon en een rechtvaardige her)verdeling van de winsten van een bedrijf.** Waren er niet velen in de wereld die applaudisseerden bij de eerste ‘toeristische ruimtereizen’ die recent werden gelanceerd en gepromoot, waarbij heel veel miljoenen dollars op enkele minuten of dagen tijd verbrod werden en letterlijk de lucht werden ingegooid, terwijl miljoenen mensen alsmaar blijven sterven van de honger (ook al probeert men deze verspillingen dan nog te vergoelijken met ‘het komt ten goede aan een goed doel’)?

3.Tenslotte verwijst Mgr. Romero naar het uiterlijke vertoon dat soms te merken valt bij priesters, en ook bij leidersfiguren in economische, politieke en sociale sectoren. Er is de toga bij advocaten en rechters of bij profesoren van universiteiten; er zijn de liturgische gewaden bij priesters en bisschoppen in de christelijke kerken en bij andere godsdiensten. Maar er zijn ook de zaken die we niet zomaar zien: (luxe)auto’s en benzinebonnen, extralegale vergoedingen, dure reizen met alles er op en er aan, de laatste snufjes wat betreft Gsm en andere technologie, en nog zo veel meer – het komt voortdurend voor bij leiders in de politiek, bij hoge functionarissen van de Staat en in de bedrijven. Al dit uiterlijk vertoon en deze privileges kosten verschrikkelijk veel geld, en ze worden heel dikwijls tot een obstakel en een rem om ècht dienstbaar te zijn aan de opbouw van een rechtvaardige wereld. Of in christelijke termen: om de horizon van Gods Rijk in onze geschiedenis wat dichterbij te brengen. **Vanuit de Kerken zouden we een voorbeeld moeten zijn van soberheid, authentieke armoede en volgehouden strijd om gerechtigheid, op de eerste plaats voor de uitgesloten en verarmde mensen en volkeren.**

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

* Hebben we het in ons leven al meegemaakt dat we kunnen en durven te delen (weg te geven) van wat we zelf nodig hebben om te leven? Of hebben we tot nu toe alleen maar gedeeld van wat er overschiet, of van wat we eigenlijk toch niet meer nodig hebben? Wat leren we hieruit om vandaag en morgen écht christen te zijn?
* Hebben we het zelf al beleefd dat liefdadige acties (met de beste bedoelingen) toch de ogen doen sluiten voor onrecht? Wat kunnen we vandaag (samen) doen opdat liefdadige acties én strijd om gerechtigheid (dichtbij en veraf) de twee kanten van eenzelfde dynamiek van verandering zouden worden?
* De evangelies zeggen niets over het dragen van ‘liturgische gewaden’ - noch bij Jezus, noch bij wie Hem volgden. Wat betekent de kritiek en de oproep van Mgr. Romero vandaag, opdat klerikale en liturgische gewaden en voorwerpen vooral zouden getuigen van ‘armoede’ en van onze radicale beschikbaarheid tot dienstwerk aan God en aan de mensen?

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 van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering van de 32ste zondag door het jaar, op 11 november 1979. [↑](#footnote-ref-1)