**Dertigste Zondag door het jaar – C 23 oktober 2022**

**Wereldmissiezondag**

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero ons op deze zondag?**

Op zondag 23 oktober 1977 – toen ook Wereldmissiezondag - werden in de kathedraal van San Salvador niet de schriftlezingen voorgelezen die voor deze zondag in de liturgische kalender voorzien zijn. **Tijdens zijn homilie** **ontwikkelde Monseigneur Romero** **een brede beschouwing over de missionaire verantwoordelijkheid van de Kerk**, en hij verwees daarbij slechts zijdelings naar Jes. 60,1-6; Rom. 10,9-18 en Mt. 28,16-20. **Wij zullen vandaag samen met hem** **nadenken over de zending van de Kerk**, aan de hand van vier citaten uit deze homilie.

1. *"Vergeef me de lengte en de duur van het nieuwsbericht dat ik breng in mijn preek, maar de Kerk kan bij de verkondiging van haar woord niet zonder de concrete context waarin dit woord gesproken wordt**. Anders lopen wij het risico een etherisch evangelie te verkondigen, zonder weerklank in de geschiedenis en zonder enige voet op de aarde en in de concrete werkelijkheid."*

**Mgr. Romero begon zijn preken altijd met een ‘contextualisering’ van wat hij wilde zeggen, zowel op nationaal vlak als binnen de Kerk (het aartsbisdom vooral). Hij noemde steevast een aantal betekenisvolle en veelzeggende feiten en gebeurtenissen op uit de toenmalige context, en formuleerde zijn boodschap dan tegen die achtergrond.** Vooral slachtoffers van brutaal geweld noemde hij met name. Hij verwees naar wetten, regeringsbeslissingen en het optreden van het leger, de politie en de doodseskaders, alsook naar het geweld dat gepleegd werd vanwege de volksorganisaties en guerrillagroepen. Anderzijds deelde hij aan zijn toehoorders ook mee van zijn ervaringen bij pastorale bezoeken aan parochies, scholen en ziekenhuizen. Hij deelde de pijn en de onmacht die hij voelde bij het nieuws van vermoorde of verdwenen catechisten en priesters. Hij deelde ook de vreugde mee van die kerkervaringen waarin het Evangelie trouw beleefd werd. Soms liep het in die preken nogal wat uit met die ‘nieuwsberichten’ van hem. In dit citaat zegt hij **hoe belangrijk het is dat de verkondiging gebeurt binnen de heel concrete context van het land en van de Kerk. De (meestal dramatische) gebeurtenissen in de actualiteit, en het leven van de Kerk in zijn aartsbisdom waren de noodzakelijke context die hij nodig had opdat het Evangelie concreet zou kunnen klinken als Blijde Boodschap.** Wanneer die context niet aanwezig is, “*lopen wij het risico een etherisch evangelie te verkondigen, zonder weerklank in de geschiedenis en zonder enige voet op de aarde en in de concrete werkelijkheid”*. Dat wordt dan een Evangelie dat ijl is en ongrijpbaar als lucht, vluchtig als een verre schimmige waas… **Wanneer de verkondiging niet vertrekt bij en zich niet situeert binnen de heel concrete historische context (van het volk en van de Kerk, en ook van de lokale gemeenschap), dan vervliegt haar boodschap, dan verdampt ze snel en blijft zo zonder betekenis voor de geschiedenis en voor de aarde.**

1. *"Wanneer ik eenmaal opgehouden heb met spreken en preken, beginnen de gemeenschappen direct te analyseren wat ik heb gezegd; ze evangeliseren zichzelf als het ware, ze verdiepen de boodschap en nemen het belangrijkste ervan op om hetzelfde licht dat ze hier hebben ontvangen naar hun gehucht over te brengen, naar hun broeders en zusters die daar wonen. …Wat wij prediken is het Licht van God dat de mensen nodig hebben."*

Mgr. Romero verwijst hier zowel naar de gemeenschappen die zijn preek beluisteren via de radio, daar ergens ver van de kathedraal in hun gehuchten, als naar diegenen die achteraf de uitgeschreven tekst lezen (in het weekblad van het aartsbisdom, Orientación) en uiteraard ook naar de mensen die in de kathedraal zelf aanwezig waren. Hij is blij en dankbaar dat de gelovigen en de gemeenschappen zijn preek hernemen, analyseren, en op die manier open staan om verder geëvangeliseerd te worden, om het belangrijkste er uit te nemen en het te versterken. Vervolgens bespreken ze dat alles niet alleen in hun gemeenschap maar ook daarbuiten. Misschien in hun familie, in hun wijken, bij de buren, in andere gehuchten… **De homilie van Mgr. Romero eindigde dus helemaal niet met het gebruikelijke liturgische ‘Amen’ in de kathedraal. Zijn boodschap werd achteraf druk besproken en werd op die manier licht voor de weg die zijn mensen moesten gaan.** Zelfs zodanig dat ook wij nu, meer dan 40 jaar nadien, zijn preken blijven herlezen, ons erover bezinnen en het licht ervan laten schijnen op onze historische en kerkelijke realiteit van vandaag, om zelf ook de Weg van Jezus te kunnen gaan. **Wie geluisterd had naar de preek van Mgr. Romero, werd meteen ook missionaris en verkondiger.**

1. *"We moeten allemaal bekeerd worden. En dus ben ik, die tot u preek, de eerste die bekering nodig heeft. En ik vraag aan God om mijn wegen te verlichten, opdat ik geen dingen zou zeggen of doen die niet Zijn wil zijn, maar dat ik mij zou bekeren tot wat Hij wil; dat ik zou zeggen wat Hij wil en niet wat bepaalde sectoren in de maatschappij graag zouden horen of wat mij goed* *uitkomt. Ja, zoiets zou volkomen tegen de wil van de Heer zijn. We moeten ons telkens weer bekeren tot de zending van Christus: ga naar de gehele wereld, en verkondig wat Ik u verkondigd heb…"*

**De predikant, de missionaris, heel de Kerk – ze hebben allemaal constant bekering nodig.** De leidende figuren in de Kerk herhalen dat wel telkens weer in de liturgie, maar soms is echte bekering toch heel ver te zoeken. **Voor Mgr. Romero gaat die bekering gepaard met zijn gebed waarin hij vraagt dat hij echt Gods Woord zou verkondigen, en niet een boodschap die zijn eigen ego streelt of iets wat prachtig klinkt in de oren van wie aan de macht is of rijk**. De predikant is de eerste die zich onder het Licht van het Woord van God moet plaatsen, zodat ook zijn/haar eigen zwakke kanten, fouten en tekortkomingen zichtbaar worden. Voor wie geregeld preekt wordt het op de duur een verleiding om die persoonlijke doorlichting niet meer te maken en daardoor ook de weg van de bekering niet te gaan. Wanneer een predikant (s)preekt om zichzelf te rechtvaardigen of enkel om die aspecten naar voor te halen die best bij hem/haar passen en goed uitkomen voor het publiek, zodat er geen vragen kunnen komen… Of wanneer politici, regeringsleiders en rijken knikkend (of knikkebollend?) content zijn over de preek, ja, dan is het best mogelijk dat er één en ander mis gelopen is. “*Ja, zoiets is volkomen tegen de wil van de Heer.”* De liturgisch-officiële of zelfs de meer vrije formules van ‘vraag om vergeving’ (Heer, ontferm u over mij/ons…) liggen gemakkelijk veraf van het reële doen en laten, het spreken en zwijgen van de mensen die daar op dat moment samen zijn. **Zowel het verkondigen als het beluisteren van de Blijde Boodschap, van Gods Woord, eisen van ons de bereidheid om ons leven te laten doorlichten en daar waar nodig, nederig, om vergeving te vragen, ons bekerend naar de Weg van Jezus die leidt naar Gods Rijk.**

1. *"De Kerk is het lichaam van Christus in de geschiedenis. Zij vertegenwoordigt de zending van Christus en de Heilige Geest naar de mensen toe van alle tijden. En dus zouden we graag willen weten* *wat Christus vandaag zou zeggen tegen de Salvadoranen, rijk en arm, tegen de heersers en tegen zij die door hen geregeerd worden. Wij hoeven in onze preken niet het letterlijke Evangelie van twintig eeuwen geleden te brengen, maar wel het Evangelie dat de Kerk, puttend uit dat Evangelie van Christus, toepast op de omstandigheden van elke tijd. Trouw zijn en blijven aan dat Evangelie, aan die zending – dat is wat het voortdurende werk en de missie van de Kerk uitmaakt. De Kerk is dus per definitie missionair. ...Het gaat erom de moderne culturen, de moderne industrieën, de mensen van vandaag te doordringen van het Evangelie van Christus."*

**De verkondiging van het Evangelie moet zich situeren binnen de concrete vraag “*wat Christus vandaag zou zeggen tegen Salvadoranen, rijk en arm, tegen de heersers en zij die door hen geregeerd worden”.* Wat wil de Verrezen Gekruisigde vandaag zeggen aan de mensen die samen zijn in een liturgische viering (woorddienst of eucharistie) of in de bijbelgroep, of bij de persoonlijke studie van de Bijbel? Wat is Gods Woord vandaag voor deze heel concrete gemeenschap van gelovigen?** Dat is een bijzonder moeilijke vraag die elke predikant zich moet stellen bij de voorbereiding van de preek of bij de reflectie over de evangelietekst die hij zal bespreken. **Mgr. Romero zegt heel duidelijk dat “*de Kerk put* *uit* (dat wil zeggen: zich laat leiden en inspireren door) *het Evangelie”,* en dat Evangelie “*toepast op de omstandigheden van elke tijd”,* op de concrete realiteit dus van de gemeenschap en haar kerkelijke, plaatselijke en nationale context.** Een missionaris in Latijns-Amerika zal op een andere manier en met andere accenten het Evangelie verkondigen dan in Afrikaanse landen of Aziatische culturen; hij zal zijn boodschap op een andere manier brengen aan de Ladino-bevolking dan aan de originele volkeren van Latijns-Amerika of aan de afstammelingen van de destijds tot slaven herleide Afrikaanse bevolking. De evangelisatie zal andere vormen aannemen en andere wegen gaan met jongeren dan met volwassenen, anders klinken bij arbeidersfamilies dan bij universitair geschoolden, anders bij randkerkelijke gelovigen dan bij eerder traditioneel godsdienstige mensen, anders in gemeenschappen van arme mensen dan in parochies met een populatie van eerder rijke(re) families,… Het gaat uiteraard wel telkens om hetzelfde Evangelie, maar de “*omstandigheden*” zijn anders, de mensen zijn anders. **Een goede predikant, een goede missionaris moet op de eerste plaats goed luisteren naar het leven van de mensen, naar hun kwetsuren en hun verwachtingen, hun ontgoochelingen en hun dromen, hun egoïsme en hun altruïsme, hun fouten en hun warmmenselijke houdingen en daden, hun vreugde en hun verdriet. Maar hoe dan ook: hij/zij zal altijd eerst en meest bij de zwaksten moeten gaan staan, de armsten, zij die het meest lijden. Alleen dan kan de Kerk het levende Lichaam van Christus in de geschiedenis zijn.**

**Suggestie van vragen voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen:**

1. Zijn er liturgische en andere samenkomsten waarvan je weet, vermoedt of voelt dat niemand er van wakker ligt? Bestaat er een evangelie ‘light’ dat niemand ‘raakt’? Herkennen we dat en beseffen we het gevaar daarvan in ons eigen (s)preken?
2. Op welke manier kunnen we de gelovige gemeenschap actief betrekken bij het luisteren naar het evangelie, het verwerken en doorgeven van de preek, het zoeken naar wegen om het Evangelie te beleven, het verder becommentariëren van het gepreekte Woord Gods bij anderen rondom? Hoe kunnen we als predikant, missionaris, animator van een bijbelgroep,… concrete feedback krijgen na onze inbreng? En wat doen we daar dan mee?
3. Op welke manier stellen we onszelf eerst onder het Licht van het Evangelie voordat we (s)preken? Waaruit bestaat ons eigen bekeringsproces om te voorkomen dat we een boodschap zouden verkondigen die ons eigen ego streelt of alleen maar dankbaar beaamd wordt door wie machtig is en sterk of rijk?
4. Op welke manier luisteren we naar de mensen, de families, de gemeenschap tot wie we spreken, zodat ons (s)preken vanuit Gods Woord echt zou kunnen aansluiten bij het concrete leven van de mensen die ons beluisteren?

Ludo Van de Velde

***Ludo Van de Velde*** *(1949), afkomstig uit Oelegem, leefde en werkte sinds 1977 in Centraal- Amerika. Hij was gedurende 9 jaren fidei donumpriester in Guatemala, El Salvador en Nicaragua. Hij is gehuwd en vader van twee dochters. Wonend in El Salvador was hij gedurende 25 jaren eerst ngo-coöperant en nadien regiocoördinator van Volens. Dank zij de diepe inspiratie van Mgr. Romero en de roep van arme mensen in kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van San Salvador, kon hij, samen met zijn vrouw Tere, de laatste 10 jaren met hen weer verder optrekken. Zo werd hij opnieuw wie hij altijd geweest was: priester in dienst van de armen en in dienst van het Evangelie. Sinds eind februari 2021 wonen ze in Brugge, dicht bij hun (klein-) kinderen, op zoek naar nieuwe uitdagingen.*

1. 1 Homilie tijdens de eucharistieviering van de 30° Zondag door het jaar- C, 23 oktober 1977. [↑](#footnote-ref-1)