**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 67 – Zestiende Zondag door het jaar - C – 17 juli 2022.**

**Wij ontvangen leven, om leven te kunnen geven.**

*"Wat is evangelisatie? Het gaat om een mens of een groep mensen die de boodschap van Christus ontdekt en er over nadenkt en ze in zich opneemt, en die voelt dat daar vreugde in gelegen is, dat er leven in te vinden is, dat het voldoening geeft. En dan sluiten die mensen zich niet op in zichzelf, maar ze gaan dat leven uitdragen en vermenigvuldigen. We moeten altijd eerst zelf geëvangeliseerd worden om te kunnen evangeliseren. Wij ontvangen altijd eerst zelf leven om leven te kunnen geven. Iedere katholiek die weet hoe hij moet bidden, zal een bron zijn, zoals de bronnen die zich met water vullen en overlopen om een akker te bevloeien en te bemesten. Iedere christen die bidt, ieder kind van de Kerk die in aanraking komt met de kracht die het gebed is, iedere katholiek die wil zijn als Maria in het evangelie van vandaag, gretig om de woorden van Jezus te ontvangen, wordt vervuld van spiritualiteit en stroomt over, geeft water in overvloed, en maakt de eigen familie heilig, bekeert zondaars, brengt zielen dichter bij God. En waar hij ook gaat draagt hij het getuigenis mee dat alleen God kan geven."*

Enkele jaren geleden vertelde een oude vriend ons, in een parochie ten noorden van San Salvador, dat hij in een andere parochie aan het evangeliseren was. Een beetje nieuwsgierig vroegen we: “Hoe doen jullie dat? En wat doen jullie precies?” Het antwoord was iets in de trant van: “…dat is eigenlijk gemakkelijk: we kloppen op de deuren, we zoeken uit of de mensen die daar wonen katholiek zijn; we vragen of ze kinderen hebben die nog niet gedoopt zijn, hun eerste communie of vormsel nog niet gedaan hebben, en of de ouders in de Kerk getrouwd zijn. In het geval ze die sacramenten nog niet ontvangen hebben, dringen we er op aan dat ze naar de parochie gaan om voorbereidselen te treffen om ze te ontvangen…" Nu, **het kan natuurlijk zijn dat de praktijk van die vriend een uitzondering was of is. Maar hoe het ook zij, het is verre van wat Mgr. Romero ‘evangeliseren’ noemt.**

In Vlaanderen stellen we vast dat het aantal katholieken dat met de Kerk verbonden is, sinds enkele decennia gestaag afneemt. Wij durven haast niet meer na te denken over de gemiddelde leeftijd van degenen die de zondagsmis bijwonen. We horen her en der dat het vaak moeilijk is catechisten te vinden of mensen die bereid zijn om deel uit te maken van het pastoraal team. Dit alles betekent natuurlijk niet dat er geen mensen zouden zijn die door hun geloof en algemeen-menselijke gevoelens gemotiveerd zijn om zich als vrijwilliger in te zetten voor een breed scala van sociale dienstverlening. Het spreekt vanzelf dat bij grote kerkelijke evenementen (bedevaarten, internationale jeugddagen, heiligverklaringen,…) een groot aantal katholieken, waaronder ook nogal wat jongeren, aanwezig is. Maar toch… **we zien dat de oproep van Monseigneur Romero om te ‘evangeliseren’ nog steeds dringend is en meer dan ooit noodzakelijk.**

**De aartsbisschop maakt in bovenstaand citaat duidelijk dat *“we eerst zelf moeten geëvangeliseerd worden om te kunnen evangeliseren".*****Wij begrijpen hieruit dat het niet een eenmalige gebeurtenis is om onszelf te ‘evangeliseren’, en dat wij altijd klaar moeten staan om te evangeliseren. Evangelisatie is een voortdurend en permanent proces van iedere gelovige, ook van priesters en bisschoppen.** **Mgr. Romero herinnert ons daarbij aan enkele fundamentele aspecten van dit proces van ‘evangelisatie’:**

Zij ontdekken de boodschap van Christus en zij gaan neerzitten om erover na te denken en het in zich op te nemen*,* en zij voelen dat er vreugde in gelegen is, dat er leven in te vinden is, dat het voldoening geeft. *"Iedere katholiek die weet hoe hij moet bidden, zal een bron zijn, zoals de bronnen die zich met water vullen.” "Allen die zijn als Maria in het evangelie van vandaag, gretig om de woorden van Jezus te ontvangen, worden vervuld van spiritualiteit."* **Het gaat hier om een diepe houding van steeds meer verlangen naar de ontmoeting met de boodschap van Jezus, met Zijn woorden en met Zijn leven, en van daaruit over te gaan naar het authentieke gebed dat een bron van leven en vreugde wordt.** Wie denkt dat hij of zij geen tijd en energie meer hoeft te besteden aan het luisteren naar Jezus, aan het nadenken over Zijn woorden en daden (die in elke nieuwe levenssituatie – een verandering in de gezins- of werksituatie, een verhuizing, de leeftijd die opschuift, een nieuwe politieke omgeving, klimatologische veranderingen,... - een nieuwe boodschap in zich zullen dragen), vergist zich. **Als ze niet gevoed wordt in bezinning en gebed, droogt de bron op.** Want door na te denken over het leven van Jezus worden wij uitgenodigd om het allemaal ‘in ons op te nemen’, om het te beleven, om er vreugdevol en dankbaar voor te zijn. Bidden zal nooit makkelijk zijn. In de evangelies komt het verzoek voor: "Heer, leer ons bidden, zoals U bidt". **Persoonlijk gebed, in stilte, en gemeenschapsgebed, delen in het luisteren en begrijpen van het Leven van Jezus, maken ons tot een bron van leven.** "*Wij ontvangen zelf leven om leven te kunnen geven".* **Wij kunnen niet evangeliseren als wij niet voortdurend bezig zijn onszelf te evangeliseren. Zoals een bovengrondse bron of fontein van overvloeiend water gevoed wordt vanuit de levende waterstromen die ondergronds aanwezig zijn, zo moet evangelisatie (van anderen) voortkomen uit onze eigen voortdurende evangelisatie.**

**Evangeliseren wordt dus uiteindelijk: niet kunnen ophouden met getuigen (op alle terreinen of in alle ruimten van het leven), niet kunnen ophouden met spreken over Jezus, Zijn weg en Zijn project van het Rijk Gods.** Mgr. Romero spreekt over *"de bronnen van het leven die overlopen om de akker te bevloeien*" (die akker, dat is: de wereld, onze omgeving). Ons getuigenis (dat wil zeggen: onze evangelische praxis) en ons evangeliserend woord kunnen alleen begrepen worden en anderen motiveren als ze werkelijk uit die bron ontspringen. **Het meest exemplarische verhaal van de evangelisatie uit de vroege Kerk, is te vinden in het verhaal van de Emmaüsgangers: mee oplopen met de anderen; luisteren naar hun woorden en de stiltes die ze er tussen laten, hun angst en hun hoop in je opnemen; hen vertellen over Jezus en hen laten voelen hoe de evangelische vreugde die je zelf in je draagt naar hen overvloeit, en hen dan meteen ook uitnodigen tot de ervaring van gemeenschap en verbondenheid (gesymboliseerd door het breken van het brood).**

Zo heeft de evangelisatie gewerkt in de Kerkelijke Basisgemeenschappen die ontstaan zijn uit de ervaring van de parochie van Christus Verlosser in Mejicanos, El Salvador. De ‘portiers’ (dat zijn zij die wisten hoe zij de mensen moesten bezoeken en bij hen moesten aankloppen) en de ‘animatoren’ die wisten hoe zij hun vreugde moesten overbrengen omwille van de christelijke inzet (die gemeenschappelijk tot uiting kwam in het eerste bezinnings- en zendingsweekend), begonnen met de buren mee te lopen, hen voortdurend te bezoeken, hen uit te nodigen voor ontmoetingen met anderen, met hen na te denken over de verschillende dimensies van het leven, hen te verlichten met het Woord van Jezus,... Zij vergezelden hen ook naar de bijeenkomsten. Het was een waarachtige uitstorting van de Geest van Jezus. Dàt is evangelisatie.

**Misschien moeten we ons in de eerste plaats afvragen welke onze eigen levensbron is, en hoe we onze eigen voortdurende evangelisatie aan ons laten gebeuren. Wordt die bron nog gevoed in gebed en ontmoeting met Jezus?** **En laten we ons dan daarna afvragen in hoeverre we bereid zijn om met anderen mee te lopen, zodat ons evangelisch getuigenis naar hen overvloeit…** Zo’n proces van ‘geëvangeliseerd worden om te evangeliseren’ is helemaal niet comfortabel, maar als het gedaan wordt, ervaren we grote vreugde ondanks de moeilijkheden. De evangelies zelf getuigen hiervan.

**Degenen onder ons die de genade hebben gehad (of ze nu mogen ervaren) van geëvangeliseerd te worden om anderen te evangeliseren, weten heel goed dat het uiteindelijk een "*getuigenis zal zijn dat alleen God kan geven*". Bij elke evangelisatie zijn wij instrumenten in Gods handen. We hoeven niet bang te zijn.**

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 17 juli 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Zestiende Zondag door het Jaar - C, 17 juli 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.178.