**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 106. Vijfde Paaszondag-A – 7 mei 2023.**

**De echte eucharistie is deze van de mens die van zijn of haar hele leven een aanbidding maakt van de Heer.**

*"Het leven van de gedoopten, ongeacht hun beroep, is bedoeld om een aanbidding te zijn van God. De eucharistie wordt niet alleen op zondag gevierd in een kathedraal of kerk - nee, de echte ‘Mis’ is deze van de mens die van zijn hele leven een aanbidding van de Heer maakt. En zo vieren de loodgieter, de timmerman, de straatveger, de marktvrouw, de student, de professor… ieder op hun manier dag na dag de eucharistie. Door hoeveel categorieën van mensen en langs hoeveel verschillende manieren van bestaan wordt er niet getracht om naar het Woord van het evangelie te luisteren en het te beleven! Ik zeg u, broeders, u bent allen priesters die de eucharistie vieren in uw eigen beroep, in uw eigen leven. Verlies dus vooral het besef van de goddelijke betekenis van uw bestaan niet. ...Zo kan de arbeider, de werknemer over zijn of haar werk zeggen: mijn werkbank, mijn bureau is òòk een altaar, en in dat geval ben ik het heilige slachtoffer op dat altaar; ik ga met plezier werken, ik ga daar gewoon mijn plicht doen. Zeg me, broeders, of dit soms een ondermijning is van het ‘ambt’ van voorganger of priester? Zeg me, broeders, als dat soms het op zijn kop zetten is van de betekenis van de eucharistie - dan wel of het juist een op zijn terechte plaats zetten ervan is..? Zeg tegen de politici: ook u kunt heilige gastheren zijn voor God, indien u uw politieke werk met ware christelijke zin verricht. Zeg tegen degenen die geld en bezit hebben: ook u kunt heilige slachtoffers zijn op het altaar van Gods eredienst, als u maar aan uw relaties met al uw broeders en zusters een gevoel voor rechtvaardigheid, iets van christelijke bedoeling en bezieling en van ware broederschap toevoegt. Dàt, en niets anders is het wat het betekent christen te zijn, gedoopt te zijn, Gods volk te zijn, een uitverkoren ras, een koninklijk priesterschap…"*

Monseigneur Romero stelt ons hier **een dimensie** voor **van de eucharistie, de ‘Heilige Mis’, die tot nog toe weinig aangehaald of becommentarieerd werd** – zeker niet vanuit ‘hogere’ kerkelijke kringen. Het gaat dan voor één keer niet om het uitvaardigen van liturgische regels, noch om het afkondigen van kerkelijke canons, maar **over het feit dat mensen hun eigen dagdagelijkse leven en werken als eucharistie mogen en moeten beschouwen, zoals Jezus het beleefde, door Zichzelf aan te bieden opdat anderen leven zouden hebben en wel in overvloed (Joh. 10,10).** De katholieke Kerk zegt dat iemand lid is van de Kerk vanaf zijn of haar doopsel. Elke gedoopte is er lid van, een volwaardig lid van Gods volk op weg. Vandaag zegt Monseigneur Romero ons daarbij dat "…*het leven van de gedoopten, ongeacht hun beroep, bedoeld is om een aanbidding te zijn van God"*. Of met iets meer nuance geformuleerd: **"De ware eucharistie is deze van de mens die van zijn of haar hele leven een aanbidding van de Heer maakt.”**

In dat volk van God dat de Kerk is, vinden we een grote verscheidenheid aan belevingen van het lidmaatschap van de gedoopten: van het meest passieve tot het meest actieve, van het meest contemplatieve tot het hoogst betrokkene en sterkst geëngageerde leven in de geschiedenis, van zij die zich in het centrum bevinden tot zij die behoren tot de periferie van de Kerk, van de hiërarchie tot helemaal beneden, van beleidsmensen die gelinkt zijn aan de macht tot profeten die zich met hart en ziel inzetten voor het lijden en de hoop van de armen. Zoals niet iedereen op dezelfde manier deelneemt aan de zondagsmis, niet allemaal met dezelfde aandacht of toewijding, niet ieder met dezelfde gevoelens of devotie, de een al meer afgeleid en verstrooid dan de ander, en geen twee aanwezigen die erheen gekomen zijn met dezelfde verwachting of bedoeling… - zo **zal er ook een grote verscheidenheid zijn in de concrete, dagdagelijkse levenservaring van de gedoopten. Maar hoe dan ook: "De ware eucharistie is deze van de mens die van zijn of haar hele leven een aanbidding van de Heer maakt.”**

Vervolgens **verduidelijkt Mgr. Romero wat het concreet betekent om het leven van elke dag te beleven als een aanbidding van de Heer**. *“Nooit komt er van de lippen van zo’n mens een leugen, nooit is er in zijn geweten een spoor te vinden van wrok of haat",* zegt hij*.* Misschien suggereert hij daarmee dat we ons dag na dag de tien geboden moeten herinneren, of dat we de instructies moeten volgen uit het oudtestamentische boek Leviticus, hoofdstuk 19. Want wie die levenswet onderhoudt, verandert zijn hele leven in een ware en continue vorm van aanbidding van de Heer. In de evangelies gaat Jezus nog een paar stappen verder, met bijvoorbeeld het vertellen van de parabel van de barmhartige Samaritaan en die van de Goede Vader (en de verloren zoon), en ook met **het grote teken van** **de voetwassing** dat Hij ons gaf op Witte Donderdag, als **aanzet en oproep tot een leven in totale dienstbaarheid, opdat anderen zouden leven in overvloed - een leven van genezen, voeden, troosten, solidair zijn,… Zo (en zo alleen) wordt het Koninkrijk van God opgebouwd, wilde Hij daarmee zeggen.**

Op die manier nodigt Monseigneur Romero iedere gedoopte uit om zijn of haar dagelijks werk te beleven en te voeden vanuit al die geboden en die aangetoonde wegen van liefde. Hij noemt verschillende beroepen als voorbeeld, om aan te geven dat dit waarlijk geldt voor iedereen die lid is van de Kerk. **Iedere gedoopte wordt uitgenodigd om zijn of haar dagelijks werk te beleven als ‘aanbidding van de Heer’, als ‘eucharistie’.** Vanuit de oude offertheologie wordt ons gezegd: *‘…mijn werkbank, mijn bureau is òòk een altaar, en in dat geval ben ik het heilige slachtoffer op dat altaar…’* Vanuit ons eigen dagelijks werk kunnen wij ons afvragen waar wij precies staan in de grote verscheidenheid aan ervaringen van kerklidmaatschap die Mgr. Romero dan verder opsomt. Maar hoe of waar dan ook: **ieder van ons kan zijn of haar werk op het altaar en de gemeenschappelijke tafel van elke dag omvormen tot bron van hoop, tot een ervaring van zelfgave en liefde, naar het voorbeeld dat Jezus zelf ons gegeven heeft. Op die manier kan ons werk dag na dag ‘misviering’ en ‘eucharistie’ zijn: leven dat gegeven wordt en opgeofferd om leven in overvloed te schenken aan anderen.** Gevoed door het Woord van God en door de gemeenschap met Jezus kunnen wij in die geest ons werk beleven als een aanbidding die God welgevallig is. Wij danken de God van het leven dat wij via ons werk en onze inzet Zijn mensen kunnen terzijde staan, en dat wij onze kennis en kunde ten dienste kunnen stellen van het gezin, de gemeenschap, ons volk, de mensen, de geschiedenis.

Tegelijkertijd **richt hij zich ook tot de politici, de grootgrondbezitters, de oligarchie - zij die politieke macht hebben en zij die rijkdom bezitten - om ieder op hun manier eveneens hun rol als gedoopte mensen op zich te nemen. Hij zegt hen: *“Ook u maakt deel uit van de Kerk!”* Tegelijkertijd roept hij hen op om hun werk *"met christelijke bezieling"* te beleven, *"met zin voor rechtvaardigheid en broederschap".***Binnen de grote verscheidenheid van het concrete invullen van het kerklidmaatschap is ieder van ons geroepen om zijn leven, zijn werk, zijn taken, zijn tijd als gepensioneerde,… te beleven als *"aanbidding van de Heer",* als *"Mis",* als unieke manier om *“het Lichaam van Christus te worden”*.

***"De eucharistie wordt niet alleen op zondag gevierd in een kathedraal of kerk - nee, de echte ‘Mis’ is deze van de mens die van zijn hele leven een aanbidding van de Heer maakt."***Monseigneur Romero beperkt ‘de aanbidding van de Heer’ niet tot enkel maar de liturgische momenten, tot de vieringen op zondag… Nee, hij stelt ze open voor het dagelijks leven, en vertrouwt ze toe aan de historische verantwoordelijkheid van elk lid van de Kerk, op elk niveau van de samenleving. Zo roept hij ons allen op om onze priesterlijke verantwoordelijkheid te nemen door de Heer te aanbidden in ons concrete leven van elke dag. **Liturgische aanbidding en aanbidding van de Heer in het dagelijkse leven hebben elkaar (brood!)nodig. Ze zijn verwant aan elkaar en kunnen elkaar voeden en inspireren. Het is goed ons daarvan bewust te zijn.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag nog een ander citaat uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Vijfde Paaszondag-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:

84 Los obispos no mandamos con un sentido despótico: <https://www.facebook.com/watch?v=470092521335585>

Overdenking voor zondag 7 mei 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Vijfde Paaszondag, cyclus A, 23 april 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 441 – 442.