**Twintigste Zondag door het jaar - A 20 augustus 2023**

**Evangelie: Matteüs 15, 21-28**

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

In deze homilie spreekt Mgr. Romero over **drie dynamieken die in Gods Rijk bestendig werkzaam zijn: missie-zending, spirituele dynamiek en sociale dynamiek.** In deze ‘bouwstenen’ beperken we ons tot wat hij zegt over **de zendingsopdracht van de Kerk**, naar aanleiding van de evangelietekst van deze zondag.

Mgr. Romero herinnert er ons aan dat er reeds in het Eerste Testament duidelijke signalen te vinden zijn van de zendingsopdracht van Israël naar de rest van de wereld toe.

*“De eerste lezing heeft ons laten horen dat God de grenzen van een zending die alleen maar tot ‘het eigen volk’ beperkt is, niet langer zal handhaven. Hij spreekt hier al over vreemdelingen die ‘…Ik naar mijn heilige berg zal brengen.’ (...) En hij zegt ook: ‘Mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed, voor alle volken.’ (Jes. 56,7).* ***Dit is dus Gods plan. Het is niet alleen bedoeld om het volk van Israël te redden, maar (...) om van Israël een volk te maken dat verlicht is door het licht van God, met de bedoeling om dat licht naar alle volken te brengen."***

Maar het moet gezegd: de eerste keuze van Jezus was toch wel de zending ‘naar de verloren schapen van Israël’. *“De dialoog van Christus-Verlosser met de vertegenwoordigster van de heidenwereld die we hier in deze evangeliepassage aantreffen lijkt hard; maar wie de sfeer van die tijd en van dat volk kent, zal het niet hard vinden, maar zal de situatie beter begrijpen. ‘Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven’, zegt Jezus. (Matt. 15, 26). Houd daarbij rekening met wat er toendertijd leefde in de Joodse mentaliteit. Zij, de Joden, waren de kinderen; de andere mensen, de niet-Joden - en daar horen wij dus ook bij - waren de honden. Maar de nederigheid van de Kanaänitische vrouw won uiteindelijk het hart van de Verlosser.* Jezus erkent dat zij inderdaad gelijk heeft: ‘Vrouw, hoe groot is uw geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd…’ (Matt. 15, 28). Daarom is het ook niet te verwonderen dat de Verrezene Zijn leerlingen op het einde van het evangelie de formele opdracht geeft: ‘*Gaat de hele wereld in, maakt leerlingen van het christendom onder alle volkeren, doopt hen in Mijn geloof, alle mensen…’ (Matt. 28, 19-20).* ***Zoveel is duidelijk: met de komst van Christus en de komst van de Heilige Geest is de missionaire dynamiek voorgoed ontketend."***

Bij het lezen van deze zendingsopdracht naar alle mensen toe, moest ik denken aan **het in 1934 -** dat is 89 jaren geleden al! - **verschenen boek ‘La France, pays de mission?’ van de hand van twee Franse priesters[[2]](#footnote-2) die in die tijd aalmoezeniers waren bij de JOC (onze KAJ).** Het was toen nog enkele decennia vóór Vaticanum II, maar toen reeds was dat boek een grote schreeuw om aandacht vanuit de wereld van de arbeidende jongeren naar de Kerk toe. Het veroorzaakte een (zekere) shock. Hoe was dat toch mogelijk! **Als echte profeten zagen de auteurs van dit boek dat de manier waarop de Kerk met haar zending bezig was, helemaal niet beantwoordde aan het leven van de nieuwe generatie, zeker niet in de wereld van de (jonge) arbeiders.** Zomaar wat traditioneel overgeleverde formules aanleren aan de mensen, dat is nog geen evangelisatie. Promotie maken voor de sacramenten, dat is nog geen verkondiging van de Blijde Boodschap van Godswege in Jezus. De auteurs van dit geruchtmakend boek zagen ook dat het territoriaal gebonden parochiesysteem helemaal niet (meer) geschikt was voor de authentieke evangelisatieopdracht van de Kerk. Er ontstonden mede van daaruit nieuwe initiatieven en meer originele wegen om de boodschap van het Evangelie te verkondigen. Het Tweede Vaticaans Concilie zette een aantal jaren later nog meer vensters open op de wereld. **Maar - paradoxaal genoeg -** **eigenlijk bleven de meeste deuren naar vernieuwing toch dicht.** De terugloop van het aantal christenen dat op enige manier betrokken is bij of zich verbonden voelt met het traditionele parochieleven blijft ook op vandaag de aandacht vragen. De schreeuw die de Europese Kerken bestempelt als echte missielanden is meer dan ooit actueel. Maar het oproepen en aanvoeren van priesters uit Kerken in het Zuiden of uit ex-communistische landen, en die dan inschakelen in de huidige parochiestructuren - het brengt niet veel aarde aan de dijk en lijkt eerder een ‘uitstel van executie’. De gaten zijn dan wel weer voor eventjes opgevuld, maar **we zien geen écht vernieuwde en vernieuwende evangelisatie-dynamiek.** Herstructureringen die leiden tot grotere parochiale eenheden geven niet de indruk het adequate antwoord te zijn op de missieopdracht die we van Christus ontvangen hebben. De recente oproep van Paus Franciscus om de synodale dimensie van de Kerk steviger uit te bouwen kan daar wel een belangrijke kans toe zijn.

**Ook in de Kerk zullen we veel meer ‘out of the box’ moeten leren denken – dat wil zeggen: leren kijken buiten het traditionele kerkelijk kader (van structuren, recht, liturgie, verkondiging, getuigenis,…)** Er zijn ondertussen toch ook heel wat (kleine en grotere) nieuwe wegen gebaand, maar die zijn vaak nogal snel door de kerkelijke autoriteiten in de marge geduwd. **Zou het niet kunnen dat een aantal nieuwe kerkervaringen die zich op vandaag al hebben ontwikkeld in de zorgsectoren[[3]](#footnote-3), een belangrijk licht werpen op de manier waarop de hele Kerk verder moet evolueren in de toekomst?** In elk geval: ook voor Europa geldt de oproep van de Verrezene om het Evangelie aan alle mensen te verkondigen. Zoals de eerste Kerk zich vanuit haar joodse identiteit heeft opengebroken naar de toenmalige Grieks-Romeinse cultuur, zo zal de Kerk ook op vandaag moeten leren luisteren naar de Geest die alles nieuw maakt. Ook al hebben we indertijd het westerse katholicisme haast onveranderd overgeplant naar landen in het Zuiden, toch heeft de Geest daar nieuwe wegen geopend en nieuwe vormen van inculturatie doen ontstaan. We denken aan het invoeren van de Afrikaanse ritus voor de liturgie; het ontstaan van kerkelijke basisgemeenschappen vooral in Latijns-Amerika; het ontdekken en exploreren van nieuwe wegen in de theologie vanuit Azië, Afrika en Latijns-Amerika; de profetische inspiratie die werd ontvangen vanwege de christelijke martelaren, enz… **Toch blijft onze Kerk al bij al nog altijd erg Westers, erg Europees, erg Romeins geïnspireerd en georiënteerd, met alle gewicht dat daarbij moet getorst worden vanwege een bijna tweeduizend jaren lange traditie die heel zwaar weegt.** Het klerikalisme, de angst voor het verkennen van creatieve wegen en het zoeken naar een hedendaagse taal in liturgie en gebed, de vrees ook om kerkelijke bedieningen (het ambt bijvoorbeeld) open te stellen voor vrouwen en voor gehuwde mannen; de angstige terughoudendheid van bisschoppen uit het Zuiden (die dikwijls financieel van Rome afhangen) om in te gaan op de werking van de Geest in hun continent en in hun tradities en culturen – dit alles blokkeert nog heel veel vernieuwende dynamiek. **Ja waarlijk, de oproep van die twee Franse priesters in 1934 is meer dan actueel, en de titel en inhoud van dat boek laten op vandaag meer dan ooit de schreeuw horen om nieuwe en gedurfde wegen te zoeken, zodat de Geest alles nieuw kan maken.**

Mgr. Romero zegt in dezelfde preek ook nog: *“En toch. Van de zonde, van de ongehoorzaamheid van een miserabele Kerk in haar menselijke elementen, maakt God toch gebruik om vanuit Zijn barmhartigheid de wereld te redden. Het enige wat hier telt is Gods barmhartigheid, die in geloof wordt aanvaard."* Naast de grote getuigenissen van authentieke verkondiging in het verleden die er waren, zijn we ons op vandaag meer dan ooit bewust van de zonde en de ongehoorzaamheid die heersen in de Kerk, zodanig zelfs dat Mgr. Romero spreekt over *“… de* *miserabele Kerk in haar menselijke elementen*”. We hebben niet of veel te weinig geluisterd naar de grote profeten in onze Kerk van de vorige (en de huidige) eeuw. De trieste problematiek van alle soorten misbruik die er recent nog bovenop kwam, maakte de Kerk uiteraard nog meer ongeloofwaardig. Toch zegt Mgr. Romero dat “… *Het enige wat hier telt is Gods barmhartigheid.”* **Zou het getuigenis van een ‘barmhartige’ Kerk met daarin de goddelijke barmhartigheid[[4]](#footnote-4) als centrum van haar verkondiging en liturgie niet een nieuwe horizon kunnen openen voor haar zendingsopdracht, ook in Europa?** Waar het ook mag zijn op onze aarde: de mensen hebben nood aan ‘barmhartigheid’, precies omdat de wereld (de economie, de politiek,…) zo onbarmhartig hard en brutaal zijn.

“*Zoveel is duidelijk: de missionaire dynamiek is ontketend met de komst van Christus en die van de Heilige Geest."* **Daarom is het zo dringend nodig dat we ons durven te riskeren aan de goddelijke creativiteit die aanwezig is in de Geest - in alle culturen, in alle historische processen, in het leven van alle mensen zonder onderscheid.** We mogen die totaal nieuwe missionaire dynamiek niet insluiten en laten dood lopen in een letterlijke overdracht van doctrines, cultus, theologie, catechese, enzovoort…

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

1. Wat betekent het voor ons wanneer ons gezegd wordt: ‘Europa (Vlaanderen, Nederland, Frankrijk...) is tegenwoordig missiegebied’? Wat verstaan we daar onder, hoe zien we dat?
2. Als het waar is dat de Kerk voor haar missieopdracht ‘out of the box’ moet leren denken en kijken, waar moeten we dan aandacht voor hebben, waar moeten we dan de werking van de Geest trachten te ontdekken? En waarmee moeten we dan beginnen om die dynamiek van vernieuwing een kans te geven..?
3. In welke mate is ons leven ’getuigenis en verkondiging’ van Gods barmhartigheid?

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 tijdens de eucharistieviering op de 20e Zondag door het jaar-A, 20 augustus 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 181-183. [↑](#footnote-ref-1)
2. Henri Godin en Yvan Daniel. [↑](#footnote-ref-2)
3. In gevangenissen, in woonzorgcentra, in hospitalen, in opvang van vluchtelingen / migranten, in de zorg voor verarmde mensen,…: in alle sectoren die zich situeren in de marginaliteit van onze westerse samenleving. [↑](#footnote-ref-3)
4. ‘B-arm-hart-ig’: met een hart voor de armen!!!! Duidelijker kan het toch niet zijn!!! [↑](#footnote-ref-4)