**Vijftiende Zondag door het jaar – C 10 juli 2022**

**Evangelie: Lucas 10, 25-37**

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

1. *“Wat is het dat het gezicht en de situatie van de mens groot maakt en verheven? Het is de gelovige visie* *die zegt dat je in ieder mens het gelaat van Christus moet zien. En als we dat doen, dan kan de Heer ons de prachtige parabel vertellen van de barmhartige Samaritaan. Voor mij, als priester, is dit verhaal uit het evangelie een enorme wake-upcall. ...Kijk ik naar de leviet en naar de priester die langs de gewonde man liepen en geen aandacht aan hem schonken? Of hou ik het oog gericht op die Samaritaan die daar ook toevallig voorbijkwam? En vooral: zie ik zoals hij die gewonde mens daar liggen aan de kant van de weg..?"*

Misschien stellen wij ons wel eens de vraag: **‘Waar kunnen we Jezus écht ontmoeten?’ Mgr. Romero zegt ons vandaag dat het er om gaat “*in ieder mens het gelaat van Christus te zien”.*** Vanuit die visie en het zien met die ogen zal Jezus ons dan het verhaal van de Samaritaan vertellen, hopend dat we het ook verstaan en zo gaan leven. De aartsbisschop zelf deelt aan zijn volk in de kathedraal mee hoe hij zich uitgedaagd en bevraagd voelt door veeleer “*te kijken naar de priester en de leviet die langs de gewonde man liepen en geen aandacht aan hem schonken”.* **We weten hoe Mgr. Romero gaandeweg in zijn leven als priester en bisschop zelf als leerling in die ‘leerschool om goed te leren zien’ te gast is geweest, en hoe hij zodoende het gelaat van Christus steeds duidelijker mocht ontwaren in het gelaat van ‘gewonde’ mensen. Als aartsbisschop, de drie laatste jaren van zijn leven, was het voor hem bijzonder helder en duidelijk: de ontmoeting met de gekwetste mensen en het luisteren naar hun lijden vanuit zijn hart, werd voor hem dé bron van de ontmoeting met Christus.** Zij waren voor hem het concrete gelaat van Jezus zelf: Gods gelaat, Gods aanwezigheid. Dààr vond hij de inspiratie voor zijn profetisch spreken en optreden. Vandaag stelt hij ons de vraag: waar, hoe en wanneer ontmoeten wij Christus in het gelaat van lijdende mensen? Als we een week, een maand of een jaar uit ons leven overlopen: waar stonden we dan oog in oog met die geslagen, gekwetste, gewonde mensen ergens langs onze levensweg?

1. *“Er is geen grotere vreugde of een meer edele bezigheid dan die van de heiligen die werken met en vanuit een hart dat op God is gericht. Het gaat daarbij dan niet om een vroomheid die alleen aan God denkt en geen oog heeft voor de plichten van de wereld. ...Als onze ogen naar de behoeftigen, de noodlijdenden, de armen,... gericht zijn, dan is dat precies omdat ons hart op God is ingesteld.”*

Mgr. Romero beschouwde zichzelf niet als een heilige, maar hij had er wel voor gekozen om zijn hart helemaal op God te richten. Nadat hij vermoord werd erkenden een meerderheid van het volk van El Salvador, de Basiskerk en ook een belangrijke groep priesters en religieuzen dat in hem ‘meer’ aanwezig geweest was, dat in hem de Geest van Jezus bezielend gewerkt had, dat in hem God zelf in El Salvador was voorbijgegaan. Heel vlug na zijn dood werd hij al ‘San Romero’ genoemd, niet alleen in El Salvador, maar in vele Kerken in het continent, en zijn getuigenis werd ook in Europa een levendige oproep tot evangelische gerechtigheid. Maar… ook al werd hij een tijd geleden officieel als heilige erkend door de Rooms Katholieke Kerk, toch lijkt ondertussen de profetische oproep van Mgr. Romero in Europa erg verzwakt.

In zijn homilie van vandaag zegt hij ons: “*Als onze ogen gericht zijn naar de behoeftigen, de noodlijdenden, de armen,… dan is dat omdat ons hart op God is ingesteld.”* Die belangrijke zin mogen we in twee richtingen lezen en begrijpen:

(1) **al wie zich, christelijk of anders-gelovig of niet-gelovig, richt naar arme mensen (en laat ons dat maar verstaan in de ruime zin van het woord), staat werkelijk oog in oog met de God van het Leven.** Elke openhartige en eerlijke, liefdevolle ontmoeting met gekwetste en kwetsbare mensen is een ontmoeting met die God, ook al geven we Hem andere namen of zelfs helemaal geen naam.

(2) **al wie zoekende is naar God, naar de fundamentele zin van het Leven, naar de Grond van ons bestaan en onze uiteindelijke Bestemming, zal de weg moeten gaan van de ontnuchterende en uitdagende ontmoeting met ‘arme mensen’.** Bij hen kunnen we ‘eerlijk voor God’ staan, oog in oog met de Jezus van het Evangelie. Bij hen zal Hij ons aankijken en ons aanspreken, ons oproepen en zenden.

1. *“Laten wij liefde zaaien; laten wij gebruik maken van alle omstandigheden, ook van de moeilijkste, zoals het vergeven van de vijand; en van de kleinste, zoals het doen van de gewoonste dingen. Laten wij ons leven in het teken stellen van de bezieling van de liefde - en wij zullen zien hoe de wereld wordt omgevormd. Zonder dat daar zo heel veel uiterlijke dingen voor nodig zijn, want het Koninkrijk Gods is niet te vinden aan de overkant van de zee, noch in de hoogte van de hemel, maar in de intimiteit van je eigen hart.”*

Van de ‘kleine goedheid’ van elke dag tot aan die zo moeilijke weg van het vergiffenis schenken aan onze vijanden (wie ons persoonlijk, familiaal of als volk belasterd, gekwetst, vernederd, bestolen,… heeft): die weg van de liefde stelt Mgr. Romero ons vandaag voor als opdracht voor elk moment in ons leven. **Laat ons leven bezield, gemotiveerd, gedragen, bemoedigd,… zijn door de liefde, in volle respect voor het leven van iedereen. Voor Mgr. Romero is dàt de kern van ‘het Koninkrijk Gods’, die tot leven komt in “*de intimiteit van je eigen hart”.***Maar weten we eigenlijk wel wat er zich in die intimiteit van ons eigen hart allemaal afspeelt? Zijn er niet veel opgestapelde ervaringen (van pijn en onmacht misschien, van mislukking, van begane fouten,…) die voor ons vandaag de toegang tot die intimiteit blokkeren? **De weg die we moeten gaan is de weg van Jezus, van Wie telkens weer gezegd werd dat Hij al goeddoende, liefdevol met mensen omging. Mgr. Romero gelooft dat alle grote hervormingen in de wereld geboren worden vanuit het eigen hart van de mensen.**

En let wel: het is toch merkwaardig dat Mgr. Romero bij dit alles weer opnieuw vermeldt dat we het beter kunnen doen “*zonder dat daar zoveel uiterlijke dingen voor nodig zijn”.*

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

1. Waar hebben we deze week ‘oog in oog gestaan’ met Jezus? Wat is er gebeurd, waar ging het over? Wat betekent die ontmoeting voor ons?
2. Hoe beleven wij de dynamische interactieve spanning tussen ons enerzijds richten naar God, en ons tegelijkertijd ook richten naar ‘arme en gekwetste mensen’?
3. Hoe kunnen we blijven groeien om echt ‘al weldoende en liefdevol’ te leven en te getuigen in woord en daad? Wat moeten we daartoe 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 15de Zondag door het jaar - C, 10 juli 1977. [↑](#footnote-ref-1)