**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 63 – Twaalfde Zondag door het jaar - C – 19 juni 2022.**

**Ik denk dat we in het verleden het Evangelie te veel en te vaak verminkt hebben.**

*"Dit voorbeeld dat we hier zien in Aguilares is wonderbaarlijk, en het betekent een ware vooruitgang voor de Kerk. Want het is een verplichting voor de Kerk om het gevaarlijkste van de leer van het Evangelie te brengen, wat tegelijk ook het noodzakelijkste ervan is. Broeders en zusters, ik geloof dat we in het verleden het Evangelie erg verminkt hebben. Wij hebben geprobeerd te leven volgens een zeer comfortabel Evangelie, zonder daarbij ons leven te geven, alleen maar in een sfeer van vroomheid, alleen volgens een Evangelie dat onszelf bevredigt. Maar hier in Aguilares begint een gewaagde beweging van een leven volgens een meer geëngageerd Evangelie; mede geïnspireerd door datgene wat u hebt kunnen lezen en begrijpen in de publicaties van de Jezuïeten. In het bewustzijn dat het in het geloof gaat om een zeer ernstig engagement met de gekruisigde Christus en dat dit engagement precies veronderstelt dat men afstand neemt van vele mooie dingen, die echter in tegenspraak zijn met het leven van iemand die het kruis van onze Heer omarmt.”*

**Zelden hebben wij een bisschop horen zeggen dat "*wij in het verleden het Evangelie erg verminkt hebben".*** En Mgr. Romero spreekt daarbij in het meervoud. Hij voelt zich dus mee verantwoordelijk. **Dit oordeel over het leven van de Kerk heeft het over een ernstige verminking van het Evangelie van Jezus. Zou dit één van de hoofdredenen kunnen zijn waarom de Kerk weinig invloed heeft op de geschiedenis van de mensen en de wereld? Is dit één van de redenen waarom de kerken in Europa leeglopen op vandaag?**

Mgr. Romero legt dan uit hoe hij die verminking van het Evangelie verstaat. Hij benoemt er vier aspecten van:

**(1) Het “*proberen te leven volgens een zeer comfortabel Evangelie”.*** Wij schenken enkel aandacht aan die aspecten van het Evangelie die ons niet storen, die ons niet bevragen, die ons met rust laten, die ons niet confronteren met de ernstige problemen en conflicten die wij in onze samenleving en in de wereld ervaren – die aspecten ook die ons helpen om onze ogen en oren te sluiten voor het geroep van de armen om ons heen.

(2) **Een beleving van het Evangelie *"zonder daarbij ons leven te geven".*** In het traditionele christendom en de traditionele christelijke cultuur valt niet veel meer te horen over de noodzaak van het geven van je leven in navolging van Jezus. En het beangstigt ons zelfs, wanneer ons verteld wordt over Jezus die ons uitdaagt om ons leven te geven omwille van het Koninkrijk van God.

(3) **“A*lleen maar het geloof beleven in een sfeer van vroomheid".*** Wanneer het christelijk leven beperkt blijft tot devoties, godsdienstige praktijken, riten en rituelen, schapulieren, heiligenbeelden, bedevaarten, nachtwaken, gebeden opzeggen, processies houden en zegeningen,... zijn wij ver verwijderd van het ware Evangelie van Jezus.

(4) ***“Volgens een Evangelie******dat slechts onszelf bevestigt en goedpraat"*.** Mgr. Romero constateert dat er mensen zijn die in het Evangelie alleen maar bevestiging zoeken voor hun oude vertrouwde levenswijze. Ze komen dan al snel tot het besluit dat ze het eigenlijk wel goed doen, zonder zich door het échte Evangelie te laten ondervragen. Zo reduceren ze het Evangelie van Jezus tot een zuiver geruststellende en troostende boodschap.

**Misschien herkennen wij ons op de een of andere manier in deze kritiek van Mgr. Romero.** **Het is de moeite waard ons af te vragen in hoeverre ook wij te maken hebben met "*een verminking van het Evangelie".* We moeten ons afvragen in hoeverre ons dagelijks leven, ons werk, onze praxis… het Evangelie van Jezus weerspiegelt of niet.** Leven met een verminkt Evangelie heeft niet veel zin. Het is eerder een vorm van zelfbedrog. Het is leven met een vernislaagje van christendom over een leven heen dat ver van Jezus af staat. Uiterlijk nemen wij bepaalde religieuze praktijken in acht, maar ze hebben geen invloed op ons leven in comfort (gevoed door kapitalistisch consumentisme), op onze grillen, op onze rijkdom en ons verlangen naar veiligheid. Uiteraard geldt deze waarschuwing in de eerste plaats voor bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, animatoren van christelijke gemeenschappen…, maar zij geldt tegelijk voor allen die zichzelf als christen beschouwen.

Bij dit alles verwijst Mgr. Romero naar de pastorale ervaring die in Aguilares is opgedaan, waar enkele maanden voordien Padre Rutilio Grande, Nelson en Manuel vermoord werden, en waar het regeringsleger de kerk bezette en het tabernakel vernielde. Op de dag van deze preek was het kerkgebouw opnieuw in handen van de parochie. In zijn homilie spreekt de bisschop een woord van solidariteit uit, een woord van bemoediging en leidinggeven, en tenslotte ook een woord van bekering. In het eerste deel van het citaat spreekt hij over **de opdracht van de Kerk om "*het gevaarlijkste maar meest noodzakelijke deel van haar leer te brengen*". Het radicaal beleefde Evangelie bergt inderdaad een zeer gevaarlijke dynamiek in zich tegenover zondige structuren (economisch, politiek en sociaal), tegenover afgodenaanbidders, tegenover een samenleving die overspoeld wordt door consumentisme en oppervlakkigheid.** Wanneer het Evangelie van Jezus wordt verkondigd zoals het is en wanneer wij dat Evangelie onverkort beginnen te beleven zoals het is, dan worden wij een hinderpaal voor hen die zichzelf beschouwen als eigenaars van andere mensen en als heersers van de wereld.

Aan het einde van bovenstaand citaat verwijst Mgr. Romero naar de tekst van de Jezuïeten over het pastorale werk in de parochie van Aguilares, en hij zegt ons: "*…****dat het gaat om een zeer ernstig engagement met de gekruisigde Christus en dat dit engagement precies veronderstelt dat men afstand neemt van vele mooie dingen, die echter in tegenspraak zijn met het leven van iemand die het kruis van onze Heer omarmt*.”** Het is opvallend dat in onze traditionele geloofsbelijdenissen vermeld wordt dat Jezus ‘gekruisigd’ werd, dat in onze kerken en gebedshuizen ‘kruisen’ in overvloed aanwezig zijn, en dat op de muren de afbeeldingen van de ‘kruisweg’ zijn aangebracht. Maar ‘de kruisiging’ lijkt daarbij vaak meer op iets dat uit een historisch museum afkomstig is. Het is verder opvallend dat we bijvoorbeeld in het Eucharistisch gebed (II) lezen: "Hijzelf heeft in deze nacht, toen Hij op het punt stond te worden overgeleverd aan zijn lijden, vrijwillig aanvaard,...", en in het Eucharistisch gebed III: "Want Hijzelf heeft in de nacht waarin Hij op het punt stond te worden overgeleverd, brood genomen,..." Is het niet merkwaardig dat de vermelding van de kruisiging hierbij geruisloos verdwijnt, en dat de verwijzing naar de marteling van het kruis en de wrede moord in die centrale teksten in de liturgie weggelaten wordt? **Monseigneur Romero herinnert er ons aan dat de weg van het Evangelie "*een zeer ernstig engagement inhoudt met de gekruisigde Christus ",* d.w.z. met Degene die vermoord is (door de machthebbers) omdat Hij, bevragend en verkondigend, Gods weg gegaan is, de weg die leidt naar het Koninkrijk van God.** En dit engagement met de vermoorde Jezus eist dat wij zelfs "vele zeer mooie dingen" (d.w.z. zaken die op zichzelf niet slecht zijn) uit ons leven bannen, omdat ze niet passen in de navolging van Jezus. Loopt het daar niet mank met ons, zit daar niet onze ‘verminking van het Evangelie’? **Ons dagelijks leven is meer afgestemd op modetrends en op de wegen van het consumentisme, dan op het Evangelie van Jezus. Laten we ons afvragen of ons dagelijks leven eigenlijk wel wezenlijk verschilt van het leven van niet-christenen.**

Natuurlijk is het niet gemakkelijk om het ‘Evangelie zonder verminking’ te beleven. **Zonder een bemoedigend en motiverend gemeenschapsleven, evangelisch-kritisch en hoopvol, is het heel moeilijk om een echte volgeling van deze Jezus te zijn en om het vol te houden.** Leerlingen van Jezus moeten daarbij ook luisteren naar de stem van pastores en profeten als Monseigneur Romero, omdat precies zij de vinger leggen op de verborgen wonden van ons leven. **We hoeven niet bang te zijn gemeenschap te vormen waarin we de waarden van het Koninkrijk van God kunnen beleven. Het is de moeite waard.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt, delen we hier de opnames van enkele paragrafen uit de homilie van Mgr. Romero op 19 juni 1977 (4. in de kathedraal, 5,6,7 in Aguilares).

7. la venganza del cristiano <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/966669407600160>

6. perdón <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1068162843982035>

5. evangelio <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/971228677084431>

4. idolatría <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/4431051230349962>

Deze opnamen zijn gemaakt in Radio San Mateo van de St. Matthew's Anglican Church in de Verenigde Staten. De citaten uit de preken van Monseigneur Romero komen uit het eerste boek ‘Dag aan dag met Monseigneur Romero. Uittreksels uit zijn homilieën’. En het commentaar maakt deel uit van de eerste reeks overdenkingen die in ik 2015 begon te schrijven als bijdrage voor de bezinning en actie van Basisgemeenschappen in de Kerk.

\_\_\_\_

Overdenking voor zondag 19 juni 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Twaalfde Zondag door het Jaar - C, 19 juni 1977 te Aguilares. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p. 152.