**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 74 – Drieëntwintigste Zondag door het jaar - C – 4 september 2022.**

**We moeten ons trainen om te leren luisteren naar de Stem van de Geest.**

*"Waarom zou men de Kerk subversief noemen en haar al die andere etiketten opplakken die we ondertussen reeds kennen, terwijl zij, aangetrokken door de Stem van de Geest die roept vanuit de ellende van onze wereld, niets anders doet dan de mensen oproepen tot een meer consequente rechtvaardigheid en tot een sterker gevoel van broederschap? Het is de Stem van de Geest die de Kerk roept. En om te weten hoe zij naar deze Stem van de Geest moet luisteren en de juiste respons hierop moet weten te geven, moet de Kerk zich in gebed plaatsen voor de Geest, de Heilige Geest. En God zij dank, er wordt ook veel gebeden in onze Kerk! …* ***Dat zij het evenwicht zoekt en vindt tussen de Stem van de Geest die schreeuwt vanuit de menselijke ellende van onze volkeren, en de Stem van de Geest die schreeuwt vanuit onze contemplatie en ons gebed – dat maakt de Kerk tot de authentieke bevrijder van Latijns-Amerika.*** *Zij zal bevrijdend zijn zonder demagogie, zonder haat, zonder klassenstrijd; bevrijdend op basis van de kracht van Gods wijsheid, bevrijdend vanuit de Heilige Geest."*

**Monseigneur Romero herinnert er ons vandaag aan dat de Heilige Geest spreekt, ons roept en oproept vanuit (1) de ellende van onze wereld, en (2) vanuit onze contemplatie, vanuit ons gebed. Vanuit beide dimensies *"roept Hij ons op tot een broederlijk gevoel van menselijkheid".***De Heilige Geest roept ons altijd op tot een meer consequente gerechtigheid, om zodoende meer broederschap te scheppen en te beleven. Het is belangrijk er aan te herinneren dat "*het evenwicht tussen de Stem van de Geest die schreeuwt vanuit de menselijke ellende van onze volkeren, en de Stem van de Geest die schreeuwt vanuit onze contemplatie en ons gebed, datgene is wat de Kerk maakt tot de authentieke bevrijder van Latijns-Amerika*". Laten we over elk van die aspecten even verder nadenken.

1. **Om de Stem en het vuur van de Heilige Geest te onderscheiden en te verstaan moeten we ons trainen om te leren luisteren naar de schreeuw van mensen en volkeren die gedwongen zijn in ellende te leven, die door de mazen van de (sociale) netwerken zijn gevallen.** Dit is niet nieuw. Het boek van de Uittocht[[1]](#footnote-1) maakt duidelijk hoe God zelf handelt: *"Ik heb de vernedering van mijn volk in Egypte gezien, en Ik heb hun geschreeuw gehoord toen zij door hun onderdrukkers werden mishandeld. Ik ken hun lijden. Het geroep van de kinderen van Israël is tot Mij gekomen, en Ik heb gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken."* **De gelovige hoort, wanneer hij luistert naar de roep van de ‘armen’, altijd ook de Stem van God. God heeft Zich zo met hen vereenzelvigd dat hun tranen, hun kreten, hun zwijgen, hun honger en hun dorst de Stem van God zelf geworden zijn.** Monseigneur Romero vertelt ons vandaag dat het de Heilige Geest is die op die manier tot ons spreekt. Maar om dat te kunnen verstaan moeten we trainen, ons voorbereiden en klaar staan om te luisteren en verleid te worden door die Stem. **De beste manier voor deze permanente training is de gemeenschap zelf, waar de armen een stem hebben. Alleen een Kerk die ‘uittrekt’ en op uittocht gaat, een Kerk die op zoek gaat naar ‘de ellendigen van de geschiedenis’ (dichtbij en veraf), zal in staat zijn naar die Stem te luisteren.**

2. **Bij vele andere gelegenheden heeft Monseigneur Romero tot ons gesproken over de kleine cel van het geweten waar God tot ons spreekt in gebed, in stilte, in nederigheid, vanuit de openheid en de bereidheid om te luisteren naar het typische geruis van de Geest en om het vuur ervan te voelen.** Maar alleen in het gezonde evenwicht tussen de twee stromen van waaruit de Geest tot ons komt en tot ons spreekt, zullen wij in staat zijn de ware betekenis ervan te onderscheiden, te vatten, te beluisteren voor ons vandaag. We kunnen zeggen dat het hierbij gaat om het gebed te midden van het kruis van de geschiedenis. Zonder dit evenwicht (tussen de contemplatie en het horen en zien van de menselijke ellende) zal het nooit mogelijk zijn de roep van de Heilige Geest te vatten.

**De Kerk moet een motor van bevrijding zijn. Zij moet bevrijden van elke vorm van slavernij, van elke vorm van onmenselijkheid. De bevrijding die, trouw aan de Geest, wordt aangedreven door de Kerk, zal gevoed worden door "*de kracht van Gods wijsheid*". Voor aartsbisschop Romero betekent dit dat zij deze bevrijding realiseert *"zonder demagogie, zonder haat, zonder klassenstrijd*".** Historische leiders in revoluties of andere veranderingsprocessen lopen zo gemakkelijk in de val van de demagogie, waarbij zij hun eigen ego verheerlijken en de mensen hemel en aarde aanbieden, terwijl zij ondertussen hun eigen tekortkomingen (onder andere: hun zucht naar macht, corruptie en accumulatie van rijkdom) netjes verbergen. Om zichzelf te rechtvaardigen lezen en interpreteren zij de geschiedenis heel zwart-wit: de anderen (zij die verslagen zijn, met de wapens of via de stembus, de oppositie…) zijn de eeuwig bozen. En hun eigen mensen zijn de helden, de Messiassen (de ware verlossers), die nooit ofte nimmer kunnen falen. Telkens wanneer de Kerk ophield te luisteren naar de Stem van de Heilige Geest die klonk vanuit de roep van de armen, koos zij de kant van de uitbuitende en onderdrukkende macht en begon zij zelf ook te profiteren van een aantal economische en politieke voordelen. **Telkens wanneer de Kerk, vanuit haar ‘bekering’ tot de menselijke ellende, teruggekeerd is om naar de Stem van God te luisteren, heeft zij haar allianties met de politieke en economische machten moeten verbreken en heeft zij tegelijkertijd haar optie voor de armen met bloed moeten betalen.** Monseigneur Romero benadrukte herhaaldelijk dat de Kerk wordt vervolgd omdat de armen worden uitgebuit en onderdrukt en omdat de Kerk in die situaties bij hen is en blijft.

**De bevordering van de bevrijding, gedreven door de Heilige Geest - wat een fundamentele zending is van de Kerk - is altijd gericht op een leven in broederlijkheid en solidariteit.** De kerkelijke basisgemeenschappen (KBG) zelf moeten leren om buitengewone kernen van broederlijke solidariteit te zijn. Dit is niet gemakkelijk, en het is zeker niet een louter theoretische aangelegenheid. Het betreft een dagelijkse inspanning om broederschap op te bouwen die het resultaat zal zijn van wederzijds respect, van vergeving vragen en schenken, van vertrouwen geven aan anderen. Een kwestie van de zelfzuchtigheid in toom te houden, van geduld te hebben en de horizon van het Koninkrijk van God altijd in het oog te blijven houden. In de KBG's moeten wij leren een ander soort leiderschap te hanteren, niet om te domineren, niet om zomaar iets op te leggen, niet om van anderen te profiteren. **Jezus[[2]](#footnote-2) heeft ons duidelijk gezegd dat het onder ons, Zijn leerlingen, anders moet zijn, dat het er niet aan toe moet gaan zoals in de wereld. Zonder broederlijk en ondersteunend gemeenschapsleven bestaat de Kerk niet.** Bij dit alles is het ook belangrijk het evenwicht te vinden tussen het gemeenschapsleven en het gebed (eredienst, godsdienstige toewijding, enz.).

Antonio Pagola[[3]](#footnote-3) schrijft: "Veel gemeenschappen denken dat zij trouw zijn aan hun zending omdat zij er naar streven catechetische diensten en onderwijs in het geloof aan te bieden, en omdat zij zich inspannen om de christelijke eredienst op een waardige manier te vieren". Vervolgens vraagt hij: "Is dit het enige wat Jezus in beweging wilde zetten toen Hij zijn leerlingen de wereld instuurde? Is dit het leven dat Hij het mensenhart wilde inprenten?” **Zonder concreet gemeenschapsleven, waarin men elkaar bezielt in bevrijdende promotie en gebed, is er geen Kerk die werkelijk trouw is aan Jezus en wordt de Stem van de Geest niet goed gehoord.**

Maar het is ook niet voldoende om op een eiland van interne broederschap te leven**. De KBG heeft de opdracht een promotor te zijn van broederschap in solidariteit met haar omgeving, onder de werknemers, onder de buren,… die in het bijzonder wordt beleefd met kwetsbare groepen en mensen die door de omstandigheden van het leven gewond zijn geraakt.** Het is aan ons in de Kerk om ons in tijden van nood als eersten ten dienste te stellen. Het is niet mogelijk Kerk te zijn zonder actief bij te dragen en mee te werken in de comités van de kolonie of de buurt. **De Geest die tot ons spreekt vanuit de ellende, vanuit de wonden van de mensheid, spoort ons aan om broederlijke en ondersteunende dienaren te zijn.** Deze menselijke nabijheid zal altijd meeklinken in onze tijd van stilte en gebed, en zal ons van daaruit blijven oproepen. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 4 september 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Drieëntwintigste Zondag door het Jaar - C, 4 september 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.298.

1. Exodus 3,7.9 [↑](#footnote-ref-1)
2. Marcus 10, 43-45 [↑](#footnote-ref-2)
3. José Antonio Pagola, El camino abierto por Jesús. Mateo, PPC, 2010, España, p.101 [↑](#footnote-ref-3)