**Tweede Paaszondag – C 24 april 2022**

**Lezingen: Handelingen 5, 12-16 en Johannes 20, 19-31**

Op de Tweede Paaszondag - C (17 april 1977) hield Mgr. Romero een eerder korte homilie. Hij ging die zondag voor en preekte in de kerk van de Verrijzenisparochie in San Salvador. Pastoor daar was toen P. Alfonso Navarro, die enkele weken nadien (12 mei 1977) vermoord werd samen met een jongen, Luisito Torres. In die zondagspreek gaat het vooral over de voorstelling van zijn eerste pastorale brief die als naam draagt: ‘De Kerk van Pasen’ (La Iglesia de la Pascua).

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

1. *“U hebt in de eerste lezing van vandaag gehoord hoe de eerste christenen zich aan de wereld presenteerden als een gemeenschap van getuigenis. Zo groot was hun liefde voor elkaar, en zozeer was hun christelijke echtheid aanwezig te midden van een heidense omgeving, dat zij door allen bewonderd werden.”*
2. *“De parochie, het bisdom, is een gemeenschap die de adem in zich draagt die Christus uitblies in de nacht van de verrijzenis. Hij ademde toen over die ontluikende gemeenschap, en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.”*
3. *Mgr. Romero besloot zijn homilie met de wens dat zijn pastorale brief met als titel ‘De Kerk van Pasen’ zeer ten harte zou worden genomen "…omdat het Pasen van Christus de inspiratiebron is van de brief, en omdat dit herderlijk schrijven op dezelfde manier als toendertijd met Pasen inspiratie wil zijn voor de bekering van de parochie en de gemeenschap, zodat wij in ons aartsbisdom werkelijk die levende Kerk kunnen zijn waarvan wij steeds meer dromen”.*

**Natuurlijk is de Kerk zoals Mgr. Romero die kende en droomde nogal verschillend van de Kerk van vandaag, zowel in Europa als in El Salvador (Latijns-Amerika). 45 Jaar na zijn eerste pastorale brief zijn het kerkelijk terrein en de dynamiek van de Kerk zelf erg veranderd.** In El Salvador verdwenen de Kerkelijke Basisgemeenschappen uit de pastorale planning van de bisdommen. Ervaringen zoals de charismatische en de neo-catechumenale beweging braken helemaal door in de kerkelijke activiteiten, naast de traditionele devotionele praktijken die er al vanouds waren. In een aantal parochies - vooral afhankelijk van het engagement van de verantwoordelijke pastoor - is de erfenis van de martelaren wel nog steeds heel belangrijk in het dienstwerk (de ‘diaconie’), in de gemeenschapsopbouw (de ‘koinonia’ ), in het profetisch bezig zijn en in de liturgie. In Europa versnelde de vergrijzing in de Kerk zienderogen, bij zoverre dat die ondertussen een minderheidskerk geworden is die kampt met grote evangelische uitdagingen. **Toch blijft de boodschap van Mgr. Romero zeer actueel.**

**In een eerste citaat dat we boven aanhaalden herinnert hij ons aan het voorbeeld van de eerste christenen met hun gemeenschap van getuigenis. Hun manier van leven, van doen en laten, was nogal opvallend verschillend van de ‘normale’ levensgewoonten in de wereld. Ze vielen op omdat ze van elkaar hielden, voor elkaar opkwamen, dienstbaar waren aan noodlijdenden (ook buiten hun gemeenschap), niet deelnamen aan brutale mensonwaardige scenario’s (zoals de bloedige circusspelen), enz**. Ze leefden in een niet-christelijke cultuur en samenleving, en ze vielen daarbij niet alleen op, maar “het volk sprak vol lof over hen…”, zegt de tekst van de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. We kunnen zeggen dat hun manier van leven nieuwe dimensies openbaarde van diep geluk en menswaardigheid. **Ook al voelen we wel aan dat deze teksten nogal idealiserend spreken over de eerste kerkgemeenschappen, toch** **steekt hier een grote uitdaging in voor ons. Als christenen vandaag mogen we – samen met anderen – heel actief zijn in ontelbare initiatieven van dienstbetoon en vrijwilligerswerk, en dat op veel vlakken van onze samenleving, waar het gaat om kwetsbare en gekwetste mensen. Daar is dan ook onze eerste en voornaamste plaats te situeren. Samen met niet-christenen werken we zo aan een meer menswaardige wereld voor meer mensen en volkeren.**

In het tweede citaat herinnert Mgr. Romero er ons aan dat de Verrezen Christus ons Zijn Geest gegeven heeft. Misschien gebeurde dat zelfs al vanop het kruis, toen Hij “Zijn Geest gaf…” Dat alles vieren we volop met Pinksteren. Maar **hoe dan ook, we zijn geroepen om begeesterde en begeesterende gemeenschappen te vormen. Eén van de fundamentele doelstellingen van de samenkomsten van christenen is dan ook dat we elkaar in Zijn Naam (dat is: bewust zijnde van en gesteund door Zijn aanwezigheid) bemoedigen, animeren, sterken, rechttrekken, ondersteunen, hoop geven,…** Daarom is het van belang dat bijvoorbeeld onze liederen altijd opnieuw de veranderende realiteit van het leven en van de geschiedenis zouden hernemen. Dan zingen we telkens weer uit hoe we de weg van Jezus vandaag kunnen gaan. De liturgie mag en moet op die manier een geheel worden van sterk uitdagende en oproepende symbolen en rituelen, die ons spreken over Gods eigen helende en bevrijdende aanwezigheid in het leven van vandaag. Zodoende mogen we de vinger leggen op de wonden van de geschiedenis, en tegelijkertijd nieuwe perspectieven opentrekken. **De Geest is overal werkzaam aanwezig en daarvan mogen wij getuigen.**

In het derde citaat van Mgr. Romero staan we even stil bij de laatste zin ervan: **de Kerk waarvan wij dromen**, **geïnspireerd op het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus.** In oktober 1977 zei hij dat iemand (die niet afkomstig was uit El Salvador) hem gezegd had dat hij in het aartsbisdom de gedroomde Kerk gevonden had (Iglesia soñada). Die persoon in kwestie zei hem dat hij daar een Kerk gevonden had die haar kracht put uit de kracht van God zelf, om echt authentiek Kerk te zijn en om afstand te doen van al de dingen die haar vroeger machtig maakten maar die niet beantwoordden aan de kracht van God. In oktober 1979 verwoordt Mgr. Romero het zo: “**Laten we samen, met zijn allen, een Kerk opbouwen volgens het hart van Christus”. In dezelfde homilie zegt hij: “Laten wij van ons bisdom de gedroomde Kerk blijven maken, de Kerk waarvan Christus droomde door haar in haar eigen zwakheid te plaatsen, in de kracht van God die voortkomt uit het gebed".**

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

1. Waaraan zien niet-christenen rondom ons, met wie we het leven delen en met wie we samen werken aan een nieuwe samenleving, dat wij christenen zijn? Waaraan en hoe herkennen zij dat? Waarin bestaat ons getuigenis vandaag?
2. Zijn onze samenkomsten als christenen (onze vieringen, vergaderingen, huisbezoeken,…) een ‘be-geest-erd’ en ‘be-geest-erend’ gebeuren, van waaruit we vertrekken met nieuwe moed, hoop en levenskracht? Hoe kunnen we die begeestering versterken op de weg van het Evangelie?
3. Wat is voor ons vandaag die ‘gedroomde Kerk’ waarover Mgr. Romero spreekt? Hoe verstaan we vandaag de Kerk waarvan Jezus droomde? Wat kunnen we vandaag doen om die ‘Kerk van Pasen’ te worden? Wat moeten we loslaten, en waar moeten we ons vandaag (op-nieuw?) aan riskeren om trouw te zijn aan de Geest?

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 op de Tweede Paaszondag, cyclus C, 17 april 1977. [↑](#footnote-ref-1)