**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 62 – H. Drie-Eenheid - C –12 juni 2022.**

**Christus ‘overstroomt’ de oevers en overschrijdt de grenzen van de katholieke Kerk**

*"Als er een niet-katholiek is die op grond van zijn gewetensovertuiging gelooft dat hij in de Waarheid is, hetzij in het protestantisme, hetzij in het Jodendom, hetzij als moslim, hetzij als heiden…, en daar probeert de wetten van God te vervullen zoals hij ze persoonlijk opvat, dan is hij in het hart van Christus en in het hart van de Kerk, ook al is hij niet in het lichaam van de Kerk. En omgekeerd is het ook zo dat er velen zijn die wel door hun doopsel in het lichaam van de Kerk zijn opgenomen, maar door hun houding, door hun verwerping van bepaalde ‘dingen’, zijn zij niet in het hart van de Kerk; zij noemen zich wel katholiek, maar zij zijn geen katholieken, en zij staan buiten de redding en de verlossing. En zij die buiten de Kerk zijn, die met goede wil hun godsdienst beleven, binnen hun gemeenschap, zij zijn op de weg naar de zaligheid, zij zijn in het hart van de Kerk en niet buiten Christus. Christus ‘overstroomt’ immers de oevers en overschrijdt de grenzen van de katholieke Kerk, en Hij wordt de tegenwoordigheid en garantie van de verlossing in de protestant, in de moslim, in de Jood…, die daar van goede wil is. Het is Christus die hem redt.”*

Niet zelden brengen de Kerken de boodschap dat alleen hun Kerk de weg is naar verlossing en de enige manier om trouw te zijn aan Christus. De andere Kerken worden gezien als verraders, als zij die afgescheiden zijn van de Waarheid. In Latijns-Amerika heeft de katholieke Kerk nog steeds de meerderheid tegenover de andere kerkgenootschappen. Daarom heeft ze nog steeds veel overtuigingskracht om de boodschap over te brengen dat men alleen als rooms-katholiek het heil van Christus kan vinden. De andere historisch-gegroeide kerken hebben veel meer oecumenische openheid. Het grote aantal en de verscheidenheid van evangelische en (neo-) pinksterkerken zien zichzelf dan weer meestal op hun beurt als de enige waarborg voor goddelijke redding.

In de tekst die we kozen uit de homilie van Monseigneur Romero horen we **de stem van de pastor die ons leidt, door te zeggen dat Christus veel groter is dan de rooms-katholieke Kerk en de Roomse Kerk overstijgt en overschrijdt – “*de oevers ervan overstroomt”,* zo zegt Mgr. Romero het letterlijk. Wat een oecumenische visie en wat een interreligieus geloof spreken daaruit!**

Monseigneur Romero noemt verschillende criteria: **wanneer een niet-katholiek of een niet-christelijk gelovige in geweten (dit is de plaats waar God zelf tot de mensen spreekt) meent dat hij of zij zich op de weg van de Waarheid bevindt en probeert te leven in overeenstemming met de beginselen van zijn godsdienst, dan is die persoon per definitie "*in het hart van Christus".*** Zij die hun godsdienst "*in goede wil"* beleven, staan niet buiten Christus. Natuurlijk blijft dit nog steeds een visie die globaal op Christus gericht is, maar de barrières tussen de christelijke Kerken onderling en de grenzen met andere godsdiensten, zelfs met diegenen die zichzelf als atheïst beschouwen (‘heidenen’, zegt Mgr. Romero), worden op die manier wel geslecht en opgeheven. **De authenticiteit van de (al of niet) gelovige, zijn goede wil, zijn geweten, zijn ethische naleving van de wegen van zijn eigen godsdienst of wereldbeschouwing, zijn de voorwaarde tot en de openstaande deur voor de hoop en de grote droom van het Koninkrijk Gods.** Maar deze elementen zijn tegelijk ook fundamenteel. In christelijke termen stelt Monseigneur Romero duidelijk **dat Christus veel groter is dan de katholieke Kerk, dat de katholieke Kerk niet de enige meesteres en absolute eigenares is van Gods Waarheid, dat zij niet de exclusiviteit heeft van *“redding en leven”.***Deze overtuiging van Mgr. Romero is van groot belang voor de oecumenische weg (tussen christelijke Kerken) en de interreligieuze weg (tussen verschillende godsdiensten) die leidt naar vredevolle verstandhouding en vruchtbare samenwerking. **Het is een visie die vrijheid schept voor authentieke, oprechte en respectvolle ontmoetingen tussen mensen.** **Monseigneur Romero ziet in al deze dynamieken van *“geloofsbeleving in goede wil”* de reddende aanwezigheid van Christus.**

**Steeds meer gelovigen zijn ervan overtuigd dat een dynamische oecumene en een intense interreligieuze dialoog van fundamenteel belang zijn voor de toekomst van het christendom. Bovendien lijkt deze interreligieuze dialoog een van de basisvoorwaarden te zijn voor een duurzame wereldvrede**. Er valt echter nog steeds niet veel vooruitgang te bespeuren op dat gebied. Wanneer religieuze leiders ‘misdienaars’ worden voor machtige politieke en economische machten (met als triest voorbeeld van vandaag: de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk die zich manifesteert als trouwe bondgenoot en medestander van Poetin), dan wordt de oecumenische dialoog zeer gecompliceerd. **Daarom is het zo belangrijk dat wij grote inspanningen doen om de oecumene en de interreligieuze dialoog waar mogelijk uit te lokken, te faciliteren en te stimuleren. Het gaat hierbij niet alleen om intra-christelijke of intra-religieuze kwesties – nee, de toekomst zelf van de wereld staat op het spel.** In Europa bijvoorbeeld zullen wij nooit tot een broederlijk en solidair samenleven van christenen en moslims kunnen komen, indien wij niet doelbewust aan deze interreligieuze ontmoetingen werken.

Het is misschien verwonderlijk dat Mgr. Romero in dezelfde paragraaf dan ineens nogal radicaal klinkt in zijn oordeel over ‘hen die zich katholiek noemen’, zij die ingeschreven staan in de boeken van de katholieke Kerk (via doopsel, en zelfs vormsel of huwelijk) - maar die niet in overeenstemming met de Kerk leven. "*Er zijn er velen die door hun doopsel in het lichaam van de Kerk zijn opgenomen, maar door hun houding, door hun afwijzing van bepaalde zaken, zijn zij niet in het hart van de Kerk; zij noemen zich wel katholiek, maar zij zijn geen katholieken en zij zijn buiten de redding en verlossing".***Het heeft geen zin ‘formeel’ katholiek te zijn en een ‘katholieke identiteitskaart’ te hebben, als men niet leeft volgens de fundamentele waarden van het Evangelie, als men *“bepaalde zaken -* ‘dingen’, zegt Mgr. Romero *- verwerpt".*** We willen hierbij begrijpen dat die ‘dingen’ niet louter de formele regels of correct uitgevoerde riten van de Katholieke Kerk zijn, maar dat het hier de eigenlijke navolging van Jezus is die op het spel staat. **Wie beweert katholiek te zijn, maar niet bewust, intentioneel en prioritair tracht de navolging van Jezus te beleven, of erger nog, wie als ‘formeel katholiek’ de profetische getuigen van het Evangelie belastert en vervolgt, die *"staat buiten de verlossing"*,** zegt Monseigneur Romero; die heeft zichzelf uitgesloten van de genade van de verlossing. Er weze aan herinnerd dat tijdens de oorlog in El Salvador (1981 - 1992) de overgrote meerderheid van beide partijen althans formeel ‘katholiek’ was. De overgrote meerderheid van de (intellectuele en materiële) moordenaars van de Salvadoraanse martelaren waren formeel ‘katholiek’. Ook zij die Mgr. Romero hebben vermoord, waren dat.

**Het gaat er tenslotte niet om of iemand uitgesloten is of moet uitgesloten worden van het heil, maar vooral van belang is de oproep die Mgr. Romero hier doet om onze inzet voor het heil van Christus, voor de weg van het Evangelie, voor het leven van Jezus, d.w.z. voor de opbouw van het Rijk Gods, serieus te nemen.**

Het versnelde proces van de daling van het aantal christelijke gelovigen dat deel uitmaakt van de Kerken in Europa lijkt een teken te zijn dat minstens op twee manieren kan worden geïnterpreteerd:

(1) De leden van de Kerken zijn in het verleden niet (of niet genoeg) in staat geweest te getuigen, te verkondigen en het concrete beleven van het Evangelie te begeleiden. **Onze taal, onze symbolen, onze riten, onze ‘verhalen’, onze tradities, onze getuigenissen vanuit het leven (in het gezin, sociaal, politiek, economisch, cultureel...) lijken hun betekenis te hebben verloren voor de huidige generaties.** We hebben het einde van het tijdperk van ‘het Christendom’ bereikt.

2) Wij staan voor de grote uitdaging om als ‘kleine rest’, als minderheidskerk, toch een evangelisch getuigenis te laten zien. **Het potentieel aan edelmoedigheid en solidariteit dat aanwezig is in heel wat mensen en gezinnen buiten de Kerken, biedt de ruimte voor een ontmoeting die kan leiden naar een gemeenschappelijke zoektocht om deze wereld te transformeren, om barrières te slechten, om opnieuw het noodzakelijke evenwicht te vinden tussen de mensheid en de natuur.** **De weg van de evangelisatie loopt in de toekomst waarschijnlijk niet meer via de traditionele paden van het onderwijzen van leerstellingen, catechismussen, riten en rituelen,... maar via het radicaal evangelische getuigenis voor ‘een nieuwe wereld’, ‘een nieuwe mensheid’, een ‘nieuwe aarde’.** Als wij als leden van de Kerk falen in dat getuigenis (dat altijd ook een ‘martelaarschap’ is, een ‘martyrium’), dan zal ons leerstellig onderricht of onze liturgische beleving geen invloed hebben op en niet kunnen begrepen worden door de nieuwe generaties. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 12 juni 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de zondag van de H. Drie-Eenheid - C, 5 juni 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.129.