**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 64 – Dertiende Zondag door het jaar - C – 26 juni 2022.**

**De Kerk vindt haar identiteit terug.**

*"Beste broeders en zusters, in deze tijd waarin de Kerk haar identiteit terugvindt, is het noodzakelijk dat wij allen onderzoeken of wij werkelijk begrepen hebben wat het betekent om te behoren tot deze arme, pelgrimerende, onthechte Kerk, die niet steunt op aardse krachten maar op Christus, met haar hoop gevestigd op God, die een betere wereld wil opbouwen.*

*Want het Rijk Gods moet hier beginnen. Maar het moet niet worden opgebouwd met het geweld dat de mensen uitvinden, niet door het geweld te institutionaliseren, en ook niet door de machtsstructuren van de wereld met geweld omver te willen werpen. Nee, niet op deze manier! De oproep die Christus tot ons richt is dat het zou gebeuren door de liefde."*

Mgr. Romero geloofde op dat moment dat de Kerk haar ware identiteit aan het terugvinden was. De vraag is of 45 jaar na die homilie in waarheid gezegd kan worden dat de Kerk haar identiteit werkelijk heeft hervonden, en hoever het daar dan op vandaag mee staat in El Salvador en Latijns-Amerika. Dezelfde vraag geldt trouwens voor Europa: **wat is er gebeurd met de identiteit van de Kerk? Waartoe zijn wij als Kerk daad-werkelijk in staat bij de mensen, in verband met hun onmacht en hun hoop, hun lijden en hun vreugden?** **Monseigneur Romero blijft ons vragen onszelf in dit opzicht te onderzoeken, en ons af te vragen of wij deze (nieuwe, andere) kerkelijke identiteit wel ten volle hebben begrepen. Voor dat onderzoek reikt hij ons enkele criteria aan, vanuit een aantal kenmerken die wezenlijk zijn voor de identiteit van de Kerk:**

* ***Een arme Kerk***. Dit is het eerste criterium. Wat is een ‘arme Kerk’? Laten we daar dus allereerst even over nadenken. Natuurlijk heeft het te maken met het feit dat de armen zich in de Kerk ‘thuis’ voelen, dat er rekening met hen wordt gehouden, dat er naar hen wordt geluisterd, dat zij niet worden gemarginaliseerd, dat zij de eerste actoren en prioritaire bestemmelingen zijn van ons kerkelijk werk. Maar wij moeten ons daarbij

ook afvragen hoe de armen ons zien, de mensen met verantwoordelijkheid in de Kerk, hoe ze kijken naar onze manier van leven, van vieren, van handelen, en ook naar onze gebouwen, ons liturgisch goud en brokaat, onze (collectieve) eigendommen,...

* ***Een pelgrimerende Kerk***. Dat is een Kerk die weet dat zij op tocht is, die de opdracht heeft om ‘te blijven vooruit lopen’ en niet achterom te kijken (behalve om zich de afgelegde weg te herinneren en te leren van successen en fouten), maar die veeleer vooruit ziet naar wat zij moet doen om trouw te blijven aan het Evangelie. Voor die eeuwigdurende pelgrimstocht moet men niet te veel mee nemen, maar wel veel zaken (die nochtans op zich interessant en goed zijn) thuis laten. Een pelgrimerende Kerk weet dat haar bestemming niet van ‘deze wereld’ is, en dat zij zich niet moet aanpassen aan de logica van de consumptie, van de losbandigheid, van het hebben boven het zijn, van het geïnstitutionaliseerde onrecht, van de bewapeningswedloop en de enorme militaire industrie,…
* ***Een onthechte Kerk.*** Dit criterium heeft te maken met de noodzakelijke permanente bekering om ‘arm" te zijn en te leven als ‘pelgrim onderweg’. Niet zelden garanderen religieuze en kerkelijke instellingen hun aanhangers een veilig leven, misschien niet zozeer voorzien van alle nieuwste gemakken of uitvindingen, maar wel een ‘rustig’ leven, omdat de gemeenschap volledig voorziet in hun basisbehoeften zoals onderdak, werk, voedsel, bescherming, onderwijs en gezondheid. Zo’n bestaan is een fundamenteel recht voor alle mensen, maar terwijl miljarden van onze zogenaamde ‘broeders en zusters’ van dat alles worden uitgesloten, moet de Kerk veel meer ‘loslaten’ om de Kerk te zijn waar Jezus van droomde.
* ***Een Kerk die niet steunt op aardse krachten, maar op Christus.*** Toen keizer Constantijn ontdekte dat de Kerk een uitstekende bondgenoot kon zijn voor hemzelf en voor zijn Staat, trapte de Kerk in de val om te gaan vertrouwen op de krachten der aarde, op rijkdom, op bezit, op paleizen, op macht (politiek en religieus). Van een Kerk die vervolgd werd door het Keizerrijk (omwille van het Evangelie), werd zij een Kerk die geallieerd werd met het heersende regime en die verrijkt en machtig werd dankzij het Keizerrijk zelf. Dit heeft vele eeuwen geduurd. De verovering, de vernietiging en uitbuiting van Latijns-Amerika - het gebeurde allemaal onder de zegen van de Kerk, en de Kerk maakte op haar beurt gebruik van de steun van de bezetters om de lokale bevolking te ‘dopen’. Mgr. Romero herinnert er ons vandaag aan dat de Jezus-identiteit van de Kerk moet rusten ‘op Christus’. Laten we niet vergeten dat Hij vermoord is om Zijn getuigenis, Zijn daden en Zijn woorden, maar door God is herrezen. Er is geen andere weg dan die van Jezus. Daarom moet onze hoop ‘op God zijn’ en niet op de materiële, culturele, politieke enz. voordelen die de machten van de wereld ons kunnen geven.
* ***Dat alles met het doel om te proberen een betere wereld op te bouwen, want het Koninkrijk van God moet hier beginnen.*** De fundamentele opdracht van de Kerk moet zijn: een betere wereld op te bouwen met het Koninkrijk van God aan de horizon. Daarom vragen wij ons af: wat doet de Kerk vandaag om een betere wereld op te bouwen? Wat doet ieder van ons om een betere wereld op te bouwen? De vraag is niet wat wij zèggen over deze betere wereld, maar wat wij doèn om de geschiedenis te vermenselijken, om haar menselijker te maken (dat wil zeggen: meer te maken tot het beeld van God). Monseigneur Romero herinnert er ons aan dat het Koninkrijk van God niet iets is voor later (na de dood), maar voor vandaag en voor hier: het moet hier en nu reeds beginnen, in dit leven, in deze, onze geschiedenis.

Daarna waarschuwt Mgr. Romero er ons duidelijk voor dat de vestiging van het Koninkrijk Gods niet met geweld, noch met wapens kan worden bereikt. Wat meteen een frontale veroordeling inhoudt van de wapenwedloop. Hij noemt daarbij twee vormen van geweld: het geïnstitutionaliseerde, systemische of structureel geweld, en het opstandig revolutionair geweld. Hij veroordeelt beide. En **de beste strategie om te voorkomen dat opstandig geweld losbarst, is met alle mogelijke krachten te strijden voor het ontwortelen van onrechtvaardige systemen, voor het veranderen van de structuren die uitsluiten, verarmen, de aarde vernietigen,… Hoeveel duizenden miljoenen dollars investeren onze regeringen niet in wapens, in oorlogsmachines, in instrumenten des doods - terwijl ze ons tegelijkertijd vertellen dat er geen geld is om onderdak, werk, gezondheid, voedsel, onderwijs,... te garanderen voor allen die het leven op deze planeet delen!**

***"De oproep die Christus tot ons richt is een oproep tot liefde".*** Zo'n zin kan, op zichzelf beschouwd, zeer misleidend zijn. Want met het woord ‘liefde’ zijn in alle tijden en omstandigheden veel zaken afgedekt die zelfs het tegendeel van de liefde belichaamden. **Als we naar de Evangelies gaan zien, is het niet moeilijk om te weten waar het om gaat: zich ten dienste stellen van het leven van de armsten (de lijdenden, de uitgeslotenen, de zieken,...) en het onmogelijke doen opdat de anderen leven in overvloed zouden hebben.** Niet ‘ik’, niet ‘wij’, maar ‘zij’ - zodat wij samen een nieuwe wereld opbouwen waarin wij allen worden opgenomen, waarin er geen voordelen zijn voor sommigen (d.w.z. voor ‘wij’) en geen rampen voor anderen (d.w.z. voor ‘zij’). Zo wordt het ooit een nieuwe globale wereld, een ‘wij’ waarin ook het Zuiden, ook de ‘armen’ ingesloten zijn.

En jawel - al deze gedachten hebben te maken met ‘de identiteit van de Kerk’. **Het is jammer wanneer we zien dat we in de Kerk, in kerkelijke sectoren en vanuit kerkelijke autoriteiten, vaak veel meer bezig zijn met het intra-kerkelijke dan met onze zending om het Koninkrijk Gods op te bouwen, bij middel van een Kerk die is: "*arm, pelgrimerend, onthecht, niet gesteund door de machten en krachten van de wereld, en altijd gevoed door het Leven van Jezus, van God zelf die ons de weg heeft gewezen****”.* Maar het is nooit te laat om van koers te veranderen. Monseigneur Romero is voor die nieuwe koers een goed kompas.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 26 juni 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Dertiende Zondag door het Jaar - C, 26 juni 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.164-165.