**Achttiende Zondag door het jaar – C 31 juli 2022**

**Evangelie: Lucas 12, 13-21**

Aartsbisschop Romero ging op deze zondag niet voor in de eucharistieviering in de kathedraal van San Salvador, omdat hij in Costa Rica een vergadering bijwoonde met het Midden-Amerikaanse episcopaat. "*Maar dankzij de technologie kan ik mijn stem op band laten opnemen om toch bij u te zijn, ook in deze ogenblikken van bezinning op het Woord van God dat op deze zondag wordt voorgelezen...”* Deze korte homilie werd uitgezonden via de radio van het aartsbisdom.

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

1. *"Hebzucht is niet de wet die de dingen der aarde regeert. Het is niet het egoïsme dat de toon mag zetten, het zijn niet de materiële dingen die alleen maar voorbehouden lijken om een kleine minderheid gelukkig te maken, die het begin en einde mogen zijn van alles. Het is de wil van God die ons richt en normeert. Hij die de dingen geschapen heeft voor het geluk en het welzijn van allen, en Die van ons in de Kerk eist dat wij aan de materiële dingen hun transcendentie en betekenis geven volgens de wil van God.”*

‘Hebzucht’. Het is een oud woord, maar het zegt wel veel: het heeft iets van ‘zuchten, zweten en wroeten, wringen en duwen…’ om altijd maar meer te hebben, nooit genoeg, en dat alles voor mijzelf, om mijn persoonlijke rijkdom nog te vergroten. **Hoe rijker mensen zijn, hoe sterker die hebzucht is en hoe meer macht ze zich toe-eigenen om altijd maar meer voor zichzelf te houden, en kapitaal en eigendommen en wat nog allemaal op te hopen. Altijd maar ophopen dus en vermeerderen, altijd maar vermenigvuldigen zonder te delen.** De informatie die ons bij momenten ter ore komt over het bezit van de rijksten der aarde is onvoorstelbaar. Maar naast hen komen nog heel wat anderen op de lijst, met ook bergen rijkdom in hun bezit: in de sportwereld en in de showbusiness… En misschien is het tegelijkertijd toch ook wel een permanente bekoring voor ieder van ons, op onze kleinere schaal en naar onze mogelijkheden gemeten. Het is niet zomaar voor niets dat hebzucht traditioneel als een van hoofdzonden genoemd werd. Merkwaardig genoeg werd deze zonde traditioneel ook altijd wel aangeklaagd in de Kerk, maar die aanklacht was dan vooral gericht naar ‘Jan met de pet’, naar de gewone mensen toe: ze moesten er toch maar niet te veel naar uitkijken om mèèr te hebben en niet jaloers worden op wie nu al meer heeft… Maar **naar de rijken toe werd die boodschap zelden duidelijk geformuleerd.** Ook hier was het meestal een kwestie van ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt…’

**Mgr. Romero roept ons op om ook op ons eigen niveau, met ons relatief beperkte, kleine of tè kleine inkomen en bezit, toch te delen met andere mensen, vooral met diegenen die amper of niet toekomen om te overleven. Dat is de eis vanuit de transcendentie van de materiële dingen, dat is de manier waarop we de dingen van de wereld moeten laten beantwoorden aan de wil van de God van Jezus.**

1. *"De materiële dingen die we bezitten worden niet meegenomen op het einde van ons mensenleven. Het enige wat ons vergezelt, is de manier waarop we de materiële dingen hebben gebruikt en ze hebben aangewend volgens Gods wil. Alleen de innerlijke houding zal de mens vergezellen bij het laatste oordeel: dat hij of zij de dingen van de aarde heeft gehanteerd zonder daarbij het perspectief van de transcendentie te verliezen, in verbondenheid met God.”*

**Hoe verhouden we ons tegenover de materiële dingen rondom ons, tegenover datgene wat we verdienen met ons werk, wat we kunnen aankopen, wat we ons kunnen permitteren..? Die innerlijke houding is bepalend voor het gebruik dat we maken van die dingen. Doen we dat volgens de wil van God, in Wie we zeggen te geloven en tot Wie we bidden?** Daar zijn vaak nogal wat valse lijnen in te ontdekken. In het Evangelie heeft Jezus het over een trouwe gelovige jood die al zijn bezittingen toewijdt aan de tempel en zo zelfs ontsnapt aan de morele opdracht om te zorgen voor zijn ouders. Hoe gemakkelijk zeggen we toch dat we helemaal niet vasthangen aan ons bezit, en dat we die materiële zaken niet aanbidden…

**In het perspectief van de verbondenheid met de God van Jezus gaat het er over dat we onze bezittingen (hoe klein of groot ook) permanent beschouwen vanuit het perspectief van de solidariteit met verarmde en uitgesloten mensen, dichtbij en veraf.** Daar kunnen we niet langs. We kunnen niet alleen al het materiële niet mee nemen bij ons overlijden, maar **de houding die we daar tijdens ons leven tegenover hebben aangenomen, is medebepalend voor de betekenis en de inhoud, voor het oordeel omtrent de ‘eeuwigheidswaarde’ van ons leven aan deze kant.**

1. *"De zending van de Kerk bestaat erin aan de materiële dingen, aan de politiek, aan de goederen van de aarde… hun religieuze dimensie, hun transcendentie te geven. ...Daarom moet de Kerk het aan de kaak stellen telkens wanneer materiële dingen ondergeschikt worden gemaakt aan de zonde.”*

De profetische opdracht van de Kerk, en dus ook van iedere christen (gezien het engagement dat we aangingen als gedoopte) is zeker niet eenvoudig. **Wanneer de materiële, financiële, economische kant van ons leven niet geijkt is op solidariteit, niet verankerd is in daadwerkelijk delen, dan vallen we onvermijdelijk in ‘zonde’**. Dat wil zeggen dat we onze verbondenheid met God op die manier opbreken en in feite kiezen voor de afgoden. **Mgr. Romero zegt ons vandaag dat we de situaties waarin zoiets gebeurt moeten aan de kaak stellen, (publiek) moeten aanklagen en ontmaskeren.** Gewone mensen zijn dikwijls onvoldoende weerbaar om onrecht aan te klagen wanneer bv. politici hun macht gebruiken om voor zichzelf altijd maar meer rijkdom te vergaren, onder andere bij corruptie in staatsfinanciën. **Toch - en precies daarom - is het de opdracht van de Kerk om de religieuze dimensie van dat alles aan te duiden. Dat wil zeggen: het benadrukken van het feit dat alle rijkdom ten dienste moet staan van heel de mensheid.**

We staan daar op dit moment ver van af. Denken we maar aan de enorme rijkdommen die de farmaceutische industrie vergaarde in tijden van corona, of aan de verschrikkelijk onrechtvaardige verdeling van de vaccins waarbij 75% opgekocht werd door de westerse landen. Een ander voorbeeld: het is niet omdat het ‘ruimtetoerisme’ nu technisch mogelijk en voor de rijksten der aarde ook betaalbaar is, dat het ook goed is voor de hele mensheid op onze planeet, waar zoveel andere prioriteiten te wachten liggen. Zelfs oorlogen garanderen grote winsten voor de militaire industrie en hun eigenaars. **Ook al moeten we daarbij preken in de woestijn, toch moeten we als Kerk alles in het werk stellen om onze profetische stem te laten horen. We mogen niet zwijgen. Er staat immers te veel op het spel.**

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

1. Waar zien we de ‘hebzucht’ vandaag aanwezig in onze samenleving? En... in ons eigen leven?
2. In welke mate lukken we er in om onze bezittingen (hoe relatief beperkt die ook zijn) niet alleen voor onszelf en onze eigen familie te gebruiken of ervan te genieten? Waar en hoe komen we tot echt solidair delen? Doet dat ons pijn of schept het vreugde?
3. Wat doen wij als kerkelijke gemeenschap (dat wil zeggen: vanuit de Kerk, op verschillende niveaus) om ophoping van kapitaal en rijkdom in de wereld aan te klagen?

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 18de Zondag door het jaar - C, 31 juli 1977. [↑](#footnote-ref-1)