**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 95. Vierde Zondag door het jaar-A – 29 januari 2023.**

**Over de authenticiteit, de kwaliteit van de christen, en over de oprechtheid van het zoeken naar Christus.**

*"Dit is wat de Kerk wil zijn: een nederig volk, een volk dat Christus volgt, een kleine rest van broeders en zusters. Het zijn niet de grote aantallen die ons moeten in extase brengen, niet de menigten die achter het evangelie aanlopen - maar het is veeleer de authenticiteit, de kwaliteit van de christenen en de oprechtheid van hun zoeken naar Christus. (...)Hieraan kunnen we immers weten wie trouw is, en wie tot deze trouwe kleine rest behoort. Moge mijn oproep, in de naam van Jezus Christus, dan ook de harten van de mensen bereiken en mogen we allemaal een inspanning doen, niet om onberispelijk te zijn, niet om engelen van de aarde te zijn - we zijn immers allemaal zondaars, en we hebben allemaal slechte neigingen… - maar* ***mogen we op zijn minst een inspanning doen om authentiek te zijn, om onze zonden te belijden en ervoor te strijden om ons nooit neer te leggen bij de heerschappij van de zonde in de wereld; mogen we strijden om die zonde neer te halen, of het nu gaat om egoïsme, trots, ijdelheid, enzovoort… Het rusteloze streven van de kleine rest van Israël is: niet tevreden te zijn met de middelmatigheid van het volk, maar werkelijk een volk te willen zijn dat arm en nederig is*."**

In Europa zien we al geruime tijd dat, voor wat de Kerken betreft, de tijd van ‘de grote menigten’ ten einde loopt, ook al zien we wel nog een paar van die massa’s overblijven in sommige bedevaartsoorden, op het Sint-Pietersplein in Rome, op de Wereldjongerendagen,... In Latijns-Amerika verzamelt de Katholieke Kerk nog veel gelovigen op de grote feesten, bij eucharistische bijeenkomsten, in heiligdommen en bij processies,... Men stelt vast dat sommige evangelische megakerken daarentegen in de eerste plaats juist de voorkeur geven aan het samenbrengen van zulke menigten. Aartsbisschop Romero zegt echter duidelijk*: "…Het zijn niet de grote aantallen die ons moeten in extase brengen, niet de menigten die achter het evangelie aanlopen - maar het is veeleer de authenticiteit, de kwaliteit van de christenen en de oprechtheid van hun zoeken naar Christus*". Dit zijn sterke bewoordingen en het betekent in elk geval een duidelijk ‘statement’: **wat ons moet bemoedigen, sterken, enthousiasmeren en moet blijven motiveren… is de authenticiteit van ons geloof, de kwaliteit van onze dagdagelijkse beleving van het Evangelie en de oprechtheid waarmee wij Christus zoeken.**

Monseigneur Romero was niet alleen een profetisch bezielde kerkleider, maar hij was tegelijk ook een zeer realistisch man, en hij kende maar al te goed onze menselijke zwakheid, ons falen, onze blindheid en doofheid, ons verzuim en onze fouten. Daarom vraagt hij ons op deze zondag niet om ‘volmaakt’ te zijn, zonder donkere vlekken op onze ziel en zonder zwakke plekken in ons geweten. Want de verleidingen van de wereld van de zonde (dat universum dat tegengesteld is aan het Koninkrijk van God) omringen ons en oefenen voortdurend invloed op ons uit via de meest uiteenlopende propagandakanalen. Maar **de aartsbisschop vraagt ons de volhardende inspanning te leveren om "*niet tevreden te zijn met de middelmatigheid van de mensen*", en om onze strijdbare inzet te tonen om authentieke christenen te zijn, onze zonden te belijden en te strijden om de zonde van de wereld omver te werpen.**

Authentiek christen zijn heeft zondermeer te maken met het in de praktijk van het leven coherent zijn met wat we in ons geloof belijden; met het dagdagelijks en onvermoeibaar in praktijk brengen van de drie fundamentele verbintenissen van het doopsel (en niet alleen maar tevreden zijn met de inschrijving in het doopboek dat door de parochie wordt bijgehouden); **het** **aan onze omgeving zichtbaar maken van het feit dat we volgelingen van Jezus van Nazareth zijn, niet zozeer door wat we zeggen of door alleen maar onze aanbidding en het bijwonen van de cultus, maar door de weg van het Evangelie te volgen, en door te handelen op de manier van en met de keuzes van Jezus.**

We weten uit zijn persoonlijk dagboek dat Monseigneur Romero zelf ook geregeld zijn biechtvader bezocht om *"nederig zijn zonden te belijden*". In de Kerk verkeert het sacrament van Gods barmhartigheid op vandaag nog steeds in een crisis, omdat voor veel gelovigen de oude vorm van biechten met de rite van de persoonlijke belijdenis in de biechtstoel veel van zijn ervaringswaarde heeft verloren. Maar ondertussen hebben we nog geen nieuwe manieren van ‘biechten’ gevonden en nog geen meer levensbetrokken vormgeving kunnen ontwerpen om dit teken van Gods barmhartigheid sacramenteel uit te drukken, om onze zoektocht naar echtheid als christen in kaart te brengen en om nederig voor God en voor elkaar te getuigen van al onze pogingen en mislukkingen in het streven naar authenticiteit. **Misschien hebben we een nieuw bewustwordingsproces nodig om in de eerste plaats ook de aanwezigheid van deze donkere kant van het leven (persoonlijk, als familie, als gemeenschap en als volk) te erkennen, samen met de nederigheid om die schaduwkant te aanvaarden en ons met dat alles open te stellen voor Gods barmhartigheid.**

**We moeten tegelijk ook inspanningen doen om ons niet neer te leggen bij de zonde van de wereld.** Daarbij benoemt Monseigneur Romero enkele wortels van zeer persoonlijke aard, die de ernstige (economische, sociale, politieke) zonden in de wereld voeden: egoïsme, hoogmoed, ijdelheid, enz. Misschien is het in dit verband de moeite waard van even terug te denken aan wat traditioneel ‘de zeven hoofdzonden’ worden genoemd, ze te actualiseren en er een aanvulling op te geven: hovaardigheid, hebzucht, wellust, gramschap, gulzigheid, afgunst en traagheid. Maar hoe dan ook …**"*Laten we vechten om die zonden neer te halen*,"** zegt de aartsbisschop, en hij herinnert er ons aan dat het inderdaad een voortdurende zware strijd zal vragen om niet in deze valstrikken te trappen en - als het toch gebeurt - er op tijd uit te geraken.

*"We mogen niet tevreden zijn met de middelmatigheid van het volk....*” Niet gemakkelijk tevreden zijn dus, **niet zomaar de middelmatigheid accepteren in ons eigen leven, in de gelovige gemeenschap, in de Kerk en in het volk als geheel. Veeleer er rusteloos naar streven om "*arme en nederige personen, gemeenschappen en mensen te zijn*”.** Het gaat daarbij niet om de nederigheid van een verslagene of de cynische berusting van een pessimist (zo leven heeft toch geen nut…) **De kwalificatie *"arm en nederig"* kan veeleer verwijzen naar de erkenning van de gave van het leven, van Gods aanwezigheid in de geschiedenis en van onze roeping om vanuit onze (ook beperkte) capaciteiten mee te werken aan de opbouw van het Koninkrijk Gods.** Het kan een manier zijn om dankbaarheid te betonen voor de dienst die wij mogen bewijzen aan het Koninkrijk der hemelen, dat regelrecht in tegenstelling staat tot ‘de wereld’.

***"Dit is wat de Kerk wil zijn: een nederig volk, een volk dat Christus volgt, een kleine rest van broeders en zusters.“*** Monseigneur Romero herhaalde zo vaak dat christen zijn er in bestaat van een trouwe volgeling van Christus te zijn. **Op vandaag** **zullen wij dan noodzakelijkerwijze een ‘kleine rest’ zijn; we zullen gemeenschappen worden op kleine schaal, ‘Abrahamitische gemeenschappen’ die de hoop op een andere wereld vertalen in het openen van telkens weer nieuwe wegen.** Het leven van Jezus (mèt het mee ondergaan van Zijn veroordeling en van de moord die op Hem is gepleegd, maar ook de ervaring van het gered worden door God in de opstanding) is het model waar de volgeling zich moet aan spiegelen. De fundamentele bron van het denken en doen van elke Jezus-volgeling zijn de evangeliën, de eerste getuigenissen van gelovige gemeenschappen die hun ervaringen op die weg hebben opgeschreven en zich op die manier de uitspraken en daden van Jezus telkens weer in herinnering hebben gebracht. **Monseigneur Romero wilde zijn mensen altijd naar Jezus toe leiden, en hij wil dat op vandaag ook met ons doen**. Sinds enkele jaren zijn er stromingen in de Kerk die ons aansporen om ‘terug te keren naar Jezus’, met voorbijgaan aan de kerkelijke tradities. **Teruggaan naar Jezus' leven toendertijd, en de nieuwheid ervan herontdekken – het zal zonder twijfel veel moed, creativiteit en trouw van ons vragen om die nieuwheid ook vandaag te beleven.** Het zal op elk continent anders zijn, tot op zekere hoogte zelfs verschillend in elk land. Het zal verschillend van vorm en inhoud zijn wanneer het gebeurt tussen de armsten, dan wel onder de mensen die (meer dan) genoeg hebben om een waardig leven te leiden (qua inkomen, sociale zekerheid, vrijheid,...). Maar hoe dan ook: **het zal altijd ‘de roep van de armen, de roep van de uitgebuiten, de roep van de hongerigen, de zieken, de migranten, de daklozen, de mensen in detentie,…’ zijn die ons er toe zal leiden om Jezus te volgen**. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde.

Overdenking voor zondag 29 januari 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Vierde Zondag door het jaar-A, 29 januari 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 240.