**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 11. Negende zondag door het jaar-B – 2 juni 2024.**

**Wij aanvaarden het verbond met God, en wij zullen alles doen wat de Heer zegt.**

*“Wat hield het verbond dat God ooit met Mozes sloot eigenlijk in? Het was de bevestiging van de liefde van God, Die uit alle volkeren één volk koos om er* ***Zijn*** *volk van te maken – een volk waarvan de inwoners bereid waren om aan God te verzekeren: ‘Wij zullen alles doen wat de Heer zegt.’ (Exodus 24, 3 – eerste lezing op Sacramentsdag-B). … De grote bevrijding die Christus ons geeft, gedreven door de Eeuwige Geest - het is de eeuwige bevrijding, zo zegt de Bijbel vandaag. De bevrijding die ons uit de klauwen van de zonde en de hel rukt, en die de slavernij en de onrechtvaardigheid uit de wereld wil wegnemen. Het is de belofte van deze eeuwige bevrijding die de Kerk oproept om de verlossing effectief te prediken aan de mensen en die daarom - let wel - de bevrijdingsbewegingen steunt. Maar om effectief te zijn, wil de Kerk die bewegingen ook altijd zuiveren van de zonde en van machtsmisbruik. Het mag niet vreemd lijken dat de Kerk, die deze bevrijdende kracht als gave en belofte van God in zich draagt ​​en de opdracht heeft om ze ook over te brengen naar de eisen van menselijke groepen – dat de Kerk altijd ook het kwaad zal aanduiden van deze menselijke groepen, daar waar ze misbruik maken van hun macht in hun (sociale, economische, politieke) eisen.”*

Het is belangrijk de teksten van Mgr. Romero regelmatig te herlezen, zowel in de historische context van zijn tijd, als in die van vandaag, en dat altijd te doen in het licht van het Evangelie en vanuit de inspiratie van de Geest. Het lijkt erop dat op vandaag in recente politieke situaties bepaalde uitspraken van Mgr. Romero alleen maar gebruikt worden om allerlei eigen ideologische en politieke standpunten te rechtvaardigen. **Getrouw onderscheidingsvermogen is één van de zeer belangrijke taken van het hele volk van God en ook van de kerkelijke basisgemeenschappen.**

In het bovenstaande citaat uit zijn preek op Sacramentsdag-B in 1979 **onthult Mgr. Romero nogmaals** **de twee dimensies van zijn profetische missie: (1) het aan de kaak stellen van structurele onrechtvaardigheden en de daarbij horende oproep aan de hele Kerk om zich aan te sluiten bij de bevrijdingsbewegingen, en (2) de aankondiging aan de sociale organisaties van de bevrijdende kracht van God en van Jezus enerzijds, maar tegelijk ook de aanklacht tegen de acties van deze organisaties “… *wanneer zij misbruik maken van hun macht in hun (sociale, economische, politieke) eisen.”***

**Mgr. Romero is ervan overtuigd dat een Kerk die trouw is aan het Evangelie van Jezus en zich laat leiden door de kracht van de Geest, een fundamentele bijdrage moet leveren aan het werk van de bevrijding, zodat de verlossing concreet, historisch en effectief wordt.** Dat is de reden waarom ze gelovigen oproept om zich aan te sluiten bij volksbewegingen, en meegaat in hun aanklachten tegen het onrecht en hun strijd om de levensnoodzakelijke rechten voor het volk te bekomen. Maar die integratie in de sociale bewegingen en die missie om hen te verenigen **geeft aan de Kerk ook altijd** **de historische verantwoordelijkheid om zout en gist te zijn in dat hele gebeuren, en om er licht in binnen te brengen dat komt van aan de horizon van het Koninkrijk van God.** De aartsbisschop vergeet dus niet de risico's te vermelden die verbonden zijn aan het werk van de volksorganisaties – zeker wanneer zij hun eisen misbruiken, wanneer er in hun kringen strijd is om het leiderschap, of wanneer hun ideologische visie het noodzakelijke onderscheidingsvermogen in de weg staat.

Als tweede deel van deze reflectie willen we even terugkomen op het hoger aangehaalde citaat uit het Eerste Testament, Exodus 24, 3, waar het Joodse volk zich, als antwoord op Jahwe's toewijding aan de volledige bevrijding van Zijn volk, engageert met de belofte: ‘*Wij zullen alles doen wat de Heer zegt’*. En **we vragen ons daarbij af op welke momenten wij zelf vandaag de dag, persoonlijk, als gezin, als gemeenschap of als natie, diezelfde engagementsbelofte uiten: ‘Wij zullen alles doen wat de Heer zegt…’** Wij leven op dit moment nog steeds in een overgeërfd christendom, dat vorm kreeg in tijden van ‘kerkelijke winter’ (zoals verschillende theologen de periode van het pausdom van Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben genoemd), en dat vooral een meer devotioneel en charismatisch getint christendom blijkt te zijn. **Het Joodse volk verklaart in die tekst van het Eerste Testament niet zozeer dat zij alles wat de Heer hen heeft aangekondigd enthousiast zullen belijden of vieren, maar wel dat zij zich er toe willen verbinden om alles te doèn wat de Heer zegt.** Het zou kunnen beginnen met de tien geboden, zo bekend en zo vaak herhaald, ook in de catechese en de zondagsscholen: steel niet, lieg niet, dood niet,… Maar Jezus gaat nog een heel stuk verder: bij Hem gaat het over het gebod van liefde, barmhartigheid, toewijding en dienstbaarheid aan de armen, en om het schenken van vergeving.

**In de politieke situatie die altijd nieuw en anders is, zijn we geroepen om samen deze grote verplichting op ons te nemen: ‘Doe alles wat de Heer zegt…’** Het is dus goed, maar niet voldoende om herdenkingsvieringen voor de martelaren te houden. Het is goed, maar niet genoeg om gebeurtenissen uit het verleden te gedenken en te vieren. Mooie herdenkingstoespraken mogen er zijn, maar ze zijn niet genoeg. **Het is dringend noodzakelijk dat we in de eerste plaats de praktische toewijding serieus nemen om te doen wat moèt, om het Evangelie na te leven, en om te handelen in het licht van Mgr. Romero.** En dit engagement zal altijd op een klein en bescheiden niveau beginnen, met onze persoonlijke daden, onze familie-ervaring en -beleving, het uitdagende voorbeeld van solidaire broederschap dat we geven in de gemeenschap, en onze deelname aan de volksbeweging,… We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Dit is een reflectie die oorspronkelijk geschreven werd voor zondag 6 juni 2021, en nu herzien werd voor de Negende zondag door het jaar-B, 2 juni 2024. Voor die zondag is er geen preek van Mgr. Romero beschikbaar. Daarom hebben wij voor deze overdenking een citaat genomen uit zijn homilie tijdens de eucharistieviering op Sacramentsdag-B, 17 juni 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo IV, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 530. 532.