**Eenendertigste Zondag door het jaar – C 30 oktober 2022**

**Evangelie: Lucas 19, 1-10**

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

Op zondag 30 oktober 1977 werd in de kathedraal van San Salvador het afscheid gevierd van Mgr. Rivera (toenmalig hulpbisschop van San Salvador), die benoemd was tot bisschop van het bisdom Santiago de María. Beide bisschoppen, Mgr. Romero en Mgr. Rivera, concelebreerden in deze zondagsviering. In het eerste deel van de homilie sprak Mgr. Romero over de tekenen van de tijd die door het Woord van God verlicht moeten worden. En in het tweede deel is het Mgr. Rivera die, inspelend op de tekst van het zondagsevangelie, verder gaat met de homilie. Voor onze bouwstenen voor de homilie van dit weekend gaan we dan ook uit van de inbreng van Mgr. Rivera op deze zondag.

1. *"Na wat de Aartsbisschop ons zojuist gezegd heeft, lijkt het mij makkelijk te begrijpen dat het Woord van God ons hele leven moet verlichten. Niet alleen ons persoonlijk leven, maar ook ons gemeenschapsleven, ons collectieve leven, ons nationale leven, ons internationale leven… Want het Woord is licht voor de geest, het is energie voor de wil, het is warmte en genegenheid voor ons hart, maar het is tegelijk ook een zwaard dat tot in de diepte doordringt om de banden door te snijden die ons daar vasthouden, en zo onze geest te bevrijden."*

Mgr. Rivera verwijst naar de verschillende tekenen[[2]](#footnote-2) van de tijd die Mgr. Romero in het eerste deel van de homilie heeft aangehaald en doorgelicht. Van daaruit, zegt hij, is het “*makkelijk te begrijpen dat het Woord van God ons hele leven moet verlichten”.* In een seculiere samenleving waar het religieuze steeds meer naar het persoonlijke leven verplaatst werd en er op vandaag zelfs bijna naartoe verbannen wordt, is het goed opnieuw te horen dat Gods Woord een licht is dat schijnt op heel ons leven in al zijn aspecten: “*niet alleen op ons persoonlijke leven, maar ook op ons gemeenschapsleven, ons collectieve leven, ons nationale leven, ons internationale leven”.* **Hier gaat het op de eerste plaats over alle christenen, en met name vooral over de leken-christenen die verantwoordelijkheden dragen in gemeenschappen, sociale organisaties, politieke partijen. We moeten ons vanuit de kerkgemeenschap afvragen hoe deze leken tijd maken (of in welke mate ze dat doen, of niet) voor het doorlichten met Gods Woord van hun projecten, hun doen en laten, hun keuzes, hun beslissingen. Als dat niet intens en bewust gebeurt, loopt er iets grondig fout.** Misschien verwachten we te veel van de bisschoppen dat zij de realiteit wel zullen doorlichten vanuit Gods Woord. Het is uiteraard belangrijk en noodzakelijk dat zij dat doen, maar **de leken-christenen op het (sociaal, economisch, politiek,…) terrein zijn de eersten die de gelovige moed nodig hebben om het licht van Gods Woord te laten schijnen op alle processen die zich afspelen in de realiteit van dichtbij of veraf. Zeker ook de ideologische (partij-)principes**

**die voortdurend een cruciale rol spelen in die processen, moeten voor christenen onder dat licht bekeken worden en aan Gods Woord worden getoetst.** Vraag is welke ondersteuning, welke handreiking, welke voeding krijgen zij daarbij vanwege priesters en bisschoppen?

Van Mgr. Rivera leren we vandaag dat het evangelie een noodzakelijk Licht is voor alle dimensies van ons leven, uiteraard voor de individuele en familiale zaken waar we mee bezig zijn, maar evenzeer voor al de andere. Er is (nog) heel wat te doen op dat vlak!

1. *"Juist het Evangelie van vandaag toont ons de bezorgdheid aan van onze Heer Jezus Christus over hen die het geld aanbidden, zij die zich neerbuigen voor het gouden kalf en die, precies omdat zij daarop steunen, er niet voor terugschrikken om degenen die hen dienen te onderdrukken, uit te buiten en er hardvochtig voor te zijn."*

Wij leven in een (neoliberale, kapitalistische) samenleving die in overgrote mate gestuwd wordt door de ‘Markt’, door de wet van vraag en aanbod, op alle mogelijke gebieden van het leven. Ook in onze samenleving zijn er mensen en groepen van mensen die “*neerbuigen voor het gouden kalf”,* die aanbidders zijn van geld en rijkdom. Het gaat dan niet alleen over de super-superrijksten, maar ook over de sterren in het voetbal en in andere sporten, of in de wereld van de muziek en de film, waar het alleen maar gaat over miljoenen euro’s of dollars. Af en toe vangen we een glimp op van de overdreven (ja, zelfs onvoorstelbare) luxe waarin de rijke families leven. Maar hetzelfde geldt voor de grote internationale bedrijven en de onschatbare winsten die ze maken. En… zo zegt Mgr. Rivera ons vandaag: omdat ze het geld en de rijkdom aanbidden en er in ‘zwemmen’, brengt dit haast als vanzelf mee dat ze “*er niet voor terugschrikken om degenen die hen dienen te onderdrukken, uit te buiten en er hardvochtig voor te zijn.”* **Eens men een bepaald niveau van rijkdom bereikt heeft, is de honger naar nog meer rijkdom niet meer te stillen. Dan verzinken alle ethische vragen al snel in het niets. Dan verdwijnen vooral ‘de anderen’ uit het gezichtsveld en achter de horizon**, tenzij misschien om af en toe enkele ‘aalmoezen’ aan hen uit te delen, zodat men dan zelf als ‘weldoener’ kan gaan pronken. **Daar waar rijkdom aanbeden wordt, gebeurt altijd onrecht, uitbuiting en onderdrukking**. Rijkdom maakt mensen “*hardvochtig”,* zeverliezen letterlijk ‘het vocht van hun hart’,en alles wat met menselijke warmte, met broederschap of solidariteit te maken heeft verdwijnt dan en verdort in de droogte die daar achterblijft. **In het Evangelie van Jezus lezen we heel scherpe veroordelingen tegenover wie zo begaan is met zijn of haar rijkdom. Wie zo leeft, leeft eigenlijk in het niemandsland, en heeft niets te maken met Gods Rijk van gerechtigheid en vrede, goedheid, barmhartigheid, vrijheid, en waarheid…**

1. *"Broeders en zusters, het Evangelie nodigt ons voortdurend uit tot die bekering. Maar zo’n bekering die niet alleen ergens vaag in ons gevoel blijft hangen, maar die alsmaar dieper gaat tot ze een totale verandering in ons bewerkt, zal vereisen dat wij ook weten hoe we moeten delen. Aartsbisschop Romero zei ons zonet dat de goederen van de wereld door God geschapen zijn voor allen, en dat ze dus moeten beantwoorden aan Gods plan."*

Let wel: die scherpe veroordeling van alle geldhonger en bezitsdrang is niet het laatste woord dat Jezus richt naar wie zo rijk geboren of geworden is. Het verhaal van Zacheüs dat we vandaag in het zondagsevangelie te horen krijgen, is daarin verhelderend. **In de ontmoeting met Jezus, bij het kijken in Zijn ogen en het door Hem aangekeken te worden, komt bij Zacheüs ineens het ‘vocht van zijn hart’ terug tot leven. Hij is niet alleen blij Jezus in zijn huis te mogen ontvangen, maar hij engageert zich ook direct om zijn rijkdom te delen, en er niet langer een ‘kleine god’ van te maken.** “Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.” (Lc. 19,8). Daarom herneemt Mgr. Rivera wat de Aartsbisschop eerder in de homilie gezegd had: dat de “*goederen door God geschapen zijn voor allen en dus moeten beantwoorden aan Gods plan.”* **Alles waarover we op aarde beschikken, en alles wat we in de loop van onze geschiedenis erbij verworven hebben, moet ten dienste staan van allen.** Rijkdom mag nooit ofte nimmer opgehoopt worden terwijl vele miljoenen mensen sterven van honger en miserie. Er moeten mechanismen tot herverdeling worden geïnstalleerd. Een voorbeeld daarvan is: hoge belastingen heffen op alles wat luxegoederen zijn. Of ook: meer belastingen leggen op een tweede (of derde of…) eigendom en op hoge lonen. Liberale partijen zijn daar natuurlijk niet voor te vinden. Maar wat doen christenen daar dan mee? **Natuurlijk begint het bij de persoonlijke keuze om zich te willen bekeren, en het inzicht dat de opgehoopte rijkdom ons eigenlijk ontmenselijkt. We kunnen het dan ook met veel minder doen. De uitputting van de natuurlijke bronnen van onze planeet vereist dit ook steeds meer en meer. Daarom is de oproep tot bekering en herverdeling op het einde van het evangelie van vandaag niet alleen geldig voor de superrijken, maar zondermeer voor ons allemaal.**

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

1. Welke dagdagelijkse inspanningen doen we om heel ons leven te laten doorlichten door Gods Woord, door het Evangelie, door Zijn aanwezigheid die we het eerst en het duidelijkst aantreffen in het gelaat van de ‘armen’? Wat leren we dan van ons antwoord op deze vraag, welke conclusies trekken we er uit?
2. Wij die deze reflectie lezen, behoren waarschijnlijk niet tot de groep van de rijk(st)en. Maar toch is er de vraag hoe we omgaan met wat we bezitten, wat we verdienen, ons pensioen,…? Welke stappen zetten we om het met minder te doen waar het kan?
3. We worden opgeroepen om te delen wat we hebben met mensen die minder hebben. Als het zo is dat er altijd families zijn die het veel moeilijker hebben om te overleven dan wij, in hoever zijn wij, christenen, dan bereid om werkelijk te delen en ons zo constant te bekeren tot het Evangelie?

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 31° Zondag door het jaar- C, 30 oktober 1977.

   Zie daartoe een tweede bijdrage van mijn hand, met de wekelijkse reflectie vanuit het aandeel van Mgr. Romero in de homilie op deze zondag. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)