**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 69 – Achttiende Zondag door het jaar - C – 31 juli 2022.**

**De Kerk kan niet op een andere manier spreken…**

*"Door het vervullen van haar profetische plicht lijdt de Kerk onvermijdelijk onder vervolging en onbegrip. Maar de Kerk kan niet anders spreken en ze moet de mensen blijven storen die rustig willen slapen op hun goederen, hun triomfen, de macht die ze verworven hebben. De Kerk moet hen in herinnering brengen hoe verkeerd ze bezig zijn, zoals Christus doet in het evangelie van vandaag: ‘Jullie dwazen, weten jullie niet dat al deze wereldse dingen aan God te danken zijn?’ Met andere woorden: zijn jullie vergeten dat de dingen hier op aarde enkel maar hun bestaansreden hebben en hun samenhang, hun waarde, hun schoonheid… bezitten omdat God ze aan jullie geeft? Behandel die wereldse dingen dan en ga er mee om zoals God wil dat wij mensen ze behandelen: met een gevoel van transcendentie.”*

**In de overdenking van vandaag roept Monseigneur Romero ons op om de transcendente dimensie van het leven te beleven, dat wil zeggen: alles te beschouwen als een gave van God en als een missie om de wereld om te vormen in de richting van Zijn Koninkrijk.** De aartsbisschop is er zich maar al te goed van bewust dat veel mensen niet graag worden gestoord met kritische bedenkingen omtrent de wijze waarop zij hun leven leiden, en dat zij niet zo goed tolereren dat ze bevraagd worden over de wijze waarop zij hun goederen, hun triomfen of verworven machtsposities beheren.

Monseigneur Romero herinnert er ons aan dat voor volgelingen van Jezus (omdat wij daar uiteraard in de realiteit ook mee bezig zijn) het in bezit hebben van materiële zaken en geld en het verwerven van macht niet de ultieme waarden zijn, en dat wij daarbij altijd ondervraagd zullen worden vanuit Gods transcendentie. **Alles wat wij hebben, wat wij bereiken en kunnen: het zijn òòk en in de eerste plaats goddelijke gaven, het zijn vruchten van het werken met de talenten die we gekrègen hebben** (we zijn er zonder eigen verdienste mee begaafd, en hebben ze dan zelf ontwikkeld) **en resultaat van de kansen die ons door het leven geschonken zijn.** **Door Jezus te volgen zijn wij in staat de Aanwezigheid van God, de transcendente dimensie te zien in heel ons leven, in onze geschiedenis.** Het gaat wat dat betreft niet om ‘wonderbaarlijke ingrepen’ van bovenuit in ons bestaan, maar om de goddelijke betekenis van alles wat wij doen, bij de weg die we gaan in onze geschiedenis. God die stilzwijgend telkens weer zegt: ‘Dat ben Ik’. ‘Ik ben er, Ik zal altijd aanwezig zijn bij u’. Wij hoeven niet te vragen om de voorspraak van zaligen of heiligen, of om goddelijke tussenkomsten om ons pad te effenen of hindernissen uit de weg te ruimen. **We moeten alleen maar blijven wandelen in het licht van het Evangelie. En daarbij altijd waakzaam zijn om niet in de valstrikken te trappen van een maatschappij die het hebben, het triomferen (de beste zijn), de macht, het plezier,… verheerlijkt.**

Wie was het ook weer die zei dat God alleen op Zijn rug te zien is (cfr. Exodus 33,23)? Met andere woorden: God wordt altijd alleen ‘achteraf’ gezien, wanneer Hij doorheen ons leven en doorheen onze geschiedenis is gegaan. Wanneer Hij aan ons voorbijgetrokken is. Zo verstaan wij ook de uitspraak van Padre Ellacuría: ‘In Monseigneur Romero is God door El Salvador gegaan…’ **Alleen door terug te kijken met de ogen van het geloof naar wat er gebeurd is, naar wat we gedaan of niet gedaan hebben, kunnen we de Werkzame Aanwezigheid van God in ons leven herkennen**. Wanneer wij ons afvragen waar wij de kracht hebben gevonden om weerstand te bieden aan het onrecht en het kwaad, om onszelf en onze onmacht te overwinnen, om immer voorwaarts te gaan op de weg naar vrijheid en vrede,… zullen wij, omkijkend in verwondering, met de ogen van het geloof de sporen zien van de Aanwezigheid van de God van het Leven. Maar wij zullen dan ook de plaatsen en tijden kunnen ontdekken waar wij andere richtingen zijn uitgegaan, bijvoorbeeld bij het achternalopen van de afgoden van het hebben, de macht, het plezier,…

**De christelijke gemeenschap zou de broederlijke ruimte moeten zijn waar we elkaar kunnen helpen om de Aanwezigheid van God in ons leven te onderscheiden en waar we tegelijkertijd verlicht kunnen worden omtrent de manier waarop we moeten omgaan met goederen (wat we hebben, en wat we zo graag willen hebben), met verantwoordelijkheid (gezag, macht), met onze beschikbare tijd, met onze relaties met anderen.** Vandaar de zeer duidelijke uitspraak van Monseigneur Romero vandaag: "*De Kerk kan niet op een andere manier spreken*". **De Kerk moet immers altijd het licht van het Evangelie laten schijnen op ons dagelijks leven, op de verhoudingen tussen rijk en arm, tussen groot en klein, tussen de herders en hun kudde, de zakenlieden en de arbeiders die voor hen werken,…**

Monseigneur Romero blijft ons meteen ook het voorbeeld geven hoe wij als predikanten in onze homilieën de sociale, economische en politieke realiteit van ons land en zijn omgeving vanuit het Evangelie moeten belichten. In elke preek liet hij zien hoe wij beter konden begrijpen wat er aan de hand was en hoe we de gangbare koers van de geschiedenis in het klein en in het groot konden wijzigen. Hij riep politici op om hun plannen voor het volk radicaal te veranderen. Hij riep de werkgevers op om de werknemers rechtvaardige lonen uit te betalen. Hij riep soldaten op om niet te gehoorzamen aan bevelen die tegen Gods wet in gaan. Hij riep de mensen op om zich te organiseren, om zodoende hun gerechtvaardigde eisen op te vorderen en af te dwingen. **Want** **het gaat er in de Kerk niet om het Evangelie ergens in de lucht of op de maan te verkondigen – nee, wij moeten het Evangelie verkondigen in het licht van de historische werkelijkheid waarin wij nu leven.**

**Let wel: dit is een missie voor elke christen. Niet alleen voor bisschoppen, priesters en andere predikanten en woord- of beleidsvoerders. Het is een fundamentele taak voor iedere gelovige die zich engageert voor het Evangelie van Jezus**. Wij kunnen en mogen niet zwijgen over arbeidsuitbuiting, over de behandeling van migranten en vluchtelingen, over de problemen van mensen in detentie en hun gezinnen (en natuurlijk ook niet over de problemen van de slachtoffers), over de wapenwedloop, de wapenproductie en de uit de hand lopende budgetten voor de legers, over minimumlonen en pensioenen, over de valstrikken van de consumptiemaatschappij, over nog zoveel meer… **Er zijn zoveel etterende wonden in onze werkelijkheid van vandaag waar het licht van het Evangelie moet op vallen, en waar de Kerk haar zending moet vervullen. Want… ‘*de Kerk kan niet op een andere manier spreken".***

En bij deze vrààgt Monseigneur Romero dit niet alleen aan ons, hij suggereert het niet zomaar eventjes – nee, hij maakt er ook **een verplichte opdracht** van: “*Behandel die wereldse dingen en ga er mee om zoals God wil dat wij mensen ze behandelen: met een gevoel van transcendentie”.* **Het komt er op aan dat wij de goederen, de verworvenheden, de macht en de verantwoordelijkheden die we bezitten of waar we naar verlangen zouden behandelen in het licht van het Evangelie, in het licht van de wet van God, te beginnen met de tien geboden als norm en richtsnoer. Dàt is de manier waarop we een gevoel van transcendentie kunnen geven aan de dingen, aan menselijke relaties, aan de economische, sociale en politieke realiteit waarin we leven**. **Als de Kerk er niet voortdurend voor zorgt dat het licht van het Evangelie op al deze zeer concrete realiteiten valt, dan verliest zij haar bestaansreden in deze wereld...**

Natuurlijk, in een wereld die geld, macht, losbandigheid… onophoudelijk verheerlijkt, zal een Kerk die haar zending vervult, onvermijdelijk vervolgd worden. "*Door het vervullen van deze plicht, lijdt de Kerk onder vervolging en onbegrip."* Dit is de weg die Jezus voor ons heeft geopend. In Hem herkennen wij, christenen, de unieke Aanwezigheid van God. Het kruis heeft echter niet het laatste woord en zal dat ook nooit hebben. We hoeven niet bang te zijn. Laten we onze missie vervullen, zoals van ons verwacht wordt.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag een ander citaat uit dezelfde preek met een overdenking erbij van mijn eigen hand, opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

16. transcendentie: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/948168432794431>

Overdenking voor zondag 31 juli 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Achttiende Zondag door het Jaar - C, 31 juli 1977. Homilías, Monseñ or Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.227.