­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 116. Zeventiende Zondag door het jaar-A – 30 juli 2023.**

**Groot in het koninkrijk van de Kerk is hij die de heiligheid daadwerkelijk beleeft.**

In zijn homilie van deze zondag zegt Monseigneur Romero: "*Broeders en zusters, ik zou willen dat wij vooral deze grote waarheid zeer sterk zouden blijven benadrukken: de Kerk is er niet op aarde voor het verwerven en het angstvallig behouden van privileges, niet om te leunen en te parasiteren op macht en rijkdom, en niet om zich in te laten en te compromitteren met de groten der aarde. De Kerk is er zelfs niet om grote gebouwen, tempels of monumenten op te richten. De Kerk is ook niet op aarde om alleen maar aardse, wereldse wijsheid te onderwijzen. Zij is een voorafbeelding van het Koninkrijk van God dat ons juist dit éne ten geschenke geeft: het goddelijk kindschap. Groot in het koninkrijk van de Kerk is hij die de heiligheid daadwerkelijk beleeft. Groot is degene die, zoals de jonge koning Salomo in de eerste lezing van deze zondag, wenst dat zijn hart zeer wijs zou zijn en dat hij zich zeer sterk met God verenigd kan voelen. Groot zijn alleen die mannen of vrouwen die door berouw en bekering tot ware kinderen van God worden, en die kunnen deelnemen aan de vreugde van de sacramenten, aan het geluk dat alleen die zielen genieten die hun onschuld hebben bewaard of, als ze die verloren hadden, haar door boetedoening hebben herwonnen. Geluk is alleen weggelegd voor de heilige. Alleen de ware heilige is vrij. En alleen hij is vrij die niet bang is voor de dingen van de aarde. Want hij heeft uiteindelijk maar één echte angst: dat hij de vriendschap met God zou verliezen. En die vriendschap met God kunnen bewaren en behouden, dat is zijn enige en unieke schat hier op aarde. Alle andere vriendschappen blijven dan wel vanzelf aan hem toebedeeld, omdat God tegen hem zegt: ‘Jij bent Mijn vriend, jij bent Mijn zoon, jij bent voorbestemd om als mede-erfgenaam met Christus Mijn Koninkrijk, Mijn geluk te bezitten.’ ‘Ikzelf’ – zo zei God ooit tot zijn vriend Abraham toen Hij hem vroeg om op weg te gaan – ‘Ikzelf zal jouw beloning zijn.’"*

**In deze paragraaf uit zijn homilie noemt Monseigneur Romero eerst enkele grote historische verleidingen en dwalingen op die de Kerk van alle tijden voortdurend belagen en bedreigen**. Hij aarzelt niet om ze heel concreet te verwoorden en met naam en toenaam te benoemen: privileges ontvangen vanwege rijke families en regeringen die aan de macht zijn; hun activiteiten en projecten steunen die alleen maar gericht zijn op het verwerven van (nog meer) macht en rijkdom; "*zich inlaten met de groten der aarde*". Het doel van de Kerk is niet om indrukwekkende structuren en instituten uit te bouwen of "*grote gebouwen, tempels of monumenten op te richten*", noch om specialist te zijn in “*het onderwijzen van de aardse, wereldse wijsheid*". Maar **in de loop van de geschiedenis is de Kerk (zowel plaatselijk als wereldwijd) niet zelden in dergelijke verleidingen vervallen, waardoor zij ernstige fouten heeft begaan en tegelijkertijd haar primaire opdracht zo goed als onmogelijk heeft gemaakt.** Natuurlijk zijn er in al die tijd ook heel veel getuigenissen geweest van hevig verzet tegen deze verleidingen, van toewijding aan het Evangelie en dienstbaarheid aan de armen. In de Kerk zouden we ons trouwens veel meer moeten inspannen om vooral juist deze (vaak stille) getuigenissen van volgehouden trouw en verzet te leren kennen en te documenteren.

Vervolgens herinnert Mgr. Romero er ons aan dat de opdracht van de Kerk – als teken en instrument van het Koninkrijk Gods – in de eerste plaats bestaat uit **het verkondigen van het ‘goddelijk kindschap’: het feit namelijk dat wij geroepen zijn om als kinderen van God te leven. Dit betekent zowel dat wij moeten leven met een hart dat nauw verbonden is met de God van Jezus, leven dus vanuit een vriendschapsrelatie met God, en van daaruit ook leven in een liefdevolle dienstbaarheid aan de mensen om ons heen en in het bijzonder aan de meest kwetsbaren en de door het leven gekwetsten.** God liefhebben en onze naaste liefhebben zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die vriendschap met God, die liefde tussen de mens als kind en God die zijn Moeder-Vader is, is "*de enige en unieke schat*" van de christen die zorgvuldig moet bewaard en gekoesterd worden. Daarom is hij niet bang voor "*de dingen van de aarde*", en hij weet dat God de Goede Vader is die altijd op ons wacht, die ons vergeeft en ons in Zijn barmhartigheid opnieuw omhelst wanneer wij bij Hem thuiskomen. ***"Geluk is alleen weggelegd voor de heilige. Alleen de ware heilige is vrij. En alleen hij is vrij die niet bang is voor de dingen van de aarde. Want hij heeft uiteindelijk maar één echte angst: dat hij de vriendschap met God zou verliezen.”***

Wanneer Monseigneur Romero zo spreekt over ‘heiligheid’ en over ‘de heilige’, vragen wij ons ook altijd af hoe die heiligheid zich in zijn eigen leven manifesteerde. We mogen geloven dat de cursief gedrukte zinnen in de tekst hierboven zijn eigen ervaring weerspiegelen en tegelijkertijd ook zijn persoonlijke invulling van het bisschopsambt weergeven. Voor hem waren "*de dingen van de aarde*" in zijn eigen leven niet belangrijk. Macht noch rijkdom waren voor hem van enige tel. Zijn voortdurende zoektocht om trouw te zijn aan God en - precies daarom ook - trouw te zijn aan het lijdende volk, dat was voor hem belangrijker dan vriendschappen aan te knopen of goede relaties te onderhouden met hen die macht en rijkdom bezitten; belangrijker dan een luxueus huis te bewonen, enz... **We mogen zonder twijfel geloven dat hij zelf in de praktijk bracht wat hij predikte: het komt er op aan bewust dat goddelijk kindschap te beleven, en van daaruit waarachtig te leven als een zoon van God. Ik herinner me dat hij in de officiële tekst van zijn zaligverklaring ‘Vader van de armen’ wordt genoemd.** Dat is toch heel merkwaardig en betekenisvol, want het is een naam die traditioneel in de Kerk aan de Heilige Geest gegeven wordt...

In de tekst die wij hier bespreken staat ook **een duidelijke oproep genoteerd tot berouw en bekering. De vriendschap met God, de relatie van intimiteit met God vereist een voortdurende zorg en levensrevisie om haar intact te kunnen behouden.** **Het leven van Jezus is het model waar we ons leven als zoon of dochter van God moeten aan spiegelen.** Zijn leven is en blijft het ijkpunt en de maatstaf om onze vriendschap met God te beoordelen.

**Wij hebben zeker in de loop van de geschiedenis gelovigen leren kennen die op voorbeeldige wijze deze navolging van Jezus hebben beleefd (of ze op dit moment aan het beleven zijn**), zowel in hun relatie met de Vader als in die met hun broeders en zusters. Sommigen zijn zalig of heilig verklaard. Sommigen zijn martelaren. Maar de meeste van deze voorbeeldige gelovigen zijn in alle stilte en verborgenheid getuigen geweest van Jezus. Daar hebben zij het geluk gevonden. **Zij zijn nog steeds ‘de bedoeïenen in de woestijn’[[1]](#footnote-1) die ons toeroepen waar we naartoe moeten met ons leven, en welke richting we helemaal niet uit moeten gaan.** We mogen niet in het extreme vervallen door hen te idealiseren als waren ze volmaakt in alle aspecten van het leven en op de weg die zij als gelovigen hebben gevolgd. Naarmate we hen beter leren kennen, weten we dat ook zij hebben moeten worstelen om allerlei verleidingen te overwinnen. Zij moesten zich altijd weer vragen blijven stellen over hun doen en laten in het licht van het Evangelie en het Woord van God. Zij moesten zich permanent bekeren en heroriënteren. Wanneer wij ons de ervaringen van deze geloofsgetuigen herinneren, dan zien wij hoe deze broeders en zusters er hoe dan ook in geslaagd zijn om in alles vrienden van God te zijn en te blijven, hoe zij onvermoeibaar geleefd hebben als kinderen van God en dus als broeders en zusters van anderen, vooral en in de eerste plaats van de ‘armen’. **Zij vertellen ons dat het mogelijk is om stand te houden in Gods vriendschap, en ze blijven ons bemoedigen op de weg van het geloof.** **Zo is dat: Jezus is ‘de weg, de waarheid en het leven’. En zij zijn onze ‘bedoeïenen in de woestijn’.**

Aartsbisschop Romero voegt er nog een belangrijke bemerking aan toe omtrent de vraag *“…hoe* *ware kinderen van God kunnen deelnemen aan de vreugde van Zijn sacramenten".* Het is bijvoorbeeld moeilijk om "*de vreugde*" van de Eucharistie te beleven als men in het dagelijks leven niet streeft naar ‘goddelijke kindschap’ en menselijke broederlijkheid. **We kunnen Christus maar echt herkennen als aanwezig zijnde in de Eucharistie, als we in het dagelijks leven ook bereid zijn om te breken en te delen, als we het kruis van anderen willen helpen dragen, als we liefhebben, als we leven om te ‘dienen’ (en niet om ons te laten dienen).** We eten Zijn Lichaam en drinken Zijn Bloed opdat wij in het dagelijks leven Zijn Lichaam en Bloed zouden worden, en opdat wij dat ook zouden kunnen waar maken in de concrete geschiedenis die wij beleven.

We willen deze overdenking afsluiten met **het geloofsvoorbeeld van Pater Damiaan**, en dat aan de hand van twee korte citaten uit de brieven die hij heeft nagelaten. **Broeder worden van de melaatsen en de kracht van de Eucharistie beleven, dat waren de twee kanten van de geloofsweg die hij gevolgd heeft.** Als ‘zoon van God’ werd hij broer van de kleinsten en de geringsten. “Nochtans maak ik me leproos met de leprozen, want wanneer ik preek, dan spreek ik hen toe als ‘Wij melaatsen.’” (brief van 25 november 1873). En verder: “Ik vertrouw ten volle op de Heilige Voorzienigheid en ik vind mijn troost in de heilige Eucharistie, bij de enige Vriend die me niet verlaat, onze heilige Verlosser.” (brief van 26 november 1885).

**Monseigneur Romero herinnert er ons aan dat diegene groot is in de Kerk - sacrament van het Rijk Gods - die de heiligheid daadwerkelijk beleeft, die leeft als kind van God en dus als broeder of zuster, als dichtste naaste van anderen, in het bijzonder van de ‘armen’.** We hoeven niet bang te zijn om ons aan deze weg van Jezus te riskeren.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag nog enkele citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Zeventiende Zondag door het jaar-A van 1978, met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

111 Lucha contra la verdad y la mentira: <https://www.facebook.com/watch?v=391679165778975>

110 No queramos domésticar el Evangelio: <https://www.facebook.com/watch?v=3229392707304427>

109 Límpiame Señor: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/500572401572283>

108 La iglesia no esta en la tierra:

<https://www.facebook.com/watch?v=701688781027699>

Overdenking voor zondag 30 juli 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Zeventiende Zondag door het jaar, cyclus A, 30 juli 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 132-133.

1. Mgr. Romero gebruikte deze term tijdens de uitvaartliturgie van de vermoorde diocesane priester Alfonso Navarro (11 mei 1977) [↑](#footnote-ref-1)