­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 114. Vijftiende Zondag door het jaar-A – 16 juli 2023.**

**Evangeliseren bestaat niet alleen uit woorden zeggen.**

Verwijzend naar de encycliek Evangelii Nuntiandi (Paulus VI, 1975) zegt Monseigneur Romero: *"Wat is evangelisatie? De Paus zegt ons: het is een zeer complexe en dynamische realiteit, en alle elementen ervan moeten onder ogen gezien worden als we een volledig idee van evangelisatie willen hebben. En hij schuift daarbij volgende elementen naar voor.* ***Allereerst komt het er op aan het goede nieuws naar de hele wereld te brengen,*** *zodat het een zuurdesem kan worden binnen alle culturen, en het de gewetens bekeert. (...)* ***Ten tweede******moet het altijd een getuigenis van leven zijn.*** *Evangeliseren is niet alleen woorden spreken. Want het woord preken is relatief gemakkelijk, maar in de praktijk beleven wat gepredikt wordt – daar komt het op aan. Zoals ik tegen de Heilige Vader in Rome zei: ‘Heilige Vader, je houden aan de doctrines van de Heilige Stoel, van het leergezag; ze prijzen, ze theoretisch verdedigen enz… is heel gemakkelijk. Maar als het er op aankomt die leer te incarneren en ze metterdaad concreet tot leven te brengen in een gemeenschap en in een bisdom, en daarbovenop ook nog te wijzen op de concrete feiten in de maatschappelijke realiteit die regelrecht tegen die leer ingaan, dan ontstaan er onvermijdelijk conflicten…’ En dit is de realiteit waarin we op vandaag in ons aartsbisdom leven, broeders en zusters. Omdat niet iedereen bereid is om met volle inzet vanuit het evangelische getuigenis te leven, lijdt niet iedereen onder vervolging – maar sommigen doen dat wel. En het is té gemakkelijk van te zeggen: ‘Er is geen vervolging’. Want elke priester, religieus of gelovige die de verkondiging van het Evangelie van Christus in waarheid ter harte wil nemen en concreet wil beleven, moet vervolging ondergaan. Het getuigenis van het leven is noodzakelijk! En hier doe ik een beroep op u allen en op mijzelf, broeders en zusters: dat uw leven en het mijne werkelijk een stille prediking zou zijn, zonder felle stemverheffing en zonder grote woorden.* ***De concrete dagdagelijkse praxis is de enige manier om het Evangelie te verkondigen – en dat doe je dus niet door alleen maar mooie preken te houden die niet concreet worden beleefd.*** *De Heilige Vader zei namelijk ook tegen mij, in een heel persoonlijk woord: ‘Laten we niet tevreden zijn met alleen maar te preken; we moeten in het leven laten zien wat we met onze woorden verkondigen.’ Help mij dus, broeders en zusters, met uw gebeden, opdat ook ik daadwerkelijk kan getuigen van wat ik zeg."*

Ik weet niet of Paus Franciscus het verzoek *"Wil voor mij bidden, broeders en zusters…"* van Monseigneur Romero heeft overgenomen, dan wel of het voortkomt uit zijn eigen spiritualiteit. Maar in elk geval: in het citaat uit de zondagshomilie dat we hier bespreken, vraagt Mgr. Romero nadrukkelijk om de gebeden van de Kerk, van degenen die naar hem luisteren in de kathedraal of op de radio, en ook van degenen onder ons die jaren later zijn preken lezen: **"*Help mij, broeders en zusters, met uw gebeden, opdat ook ik daadwerkelijk kan getuigen van wat ik zeg".*** Hij vraagt niet om te bidden voor zijn gezondheid, noch om zijn leven te redden in tijden van vervolging. Hij vraagt om de gebeden van de gelovige gemeenschap, om waarachtig te kunnen getuigen van wat hij in zijn prediking verkondigt. Bij een andere gelegenheid vraagt hij degenen die twijfelen aan de evangelische en kerkelijke waarheid en waarachtigheid van zijn preek om er met hem over te communiceren, om in dialoog te gaan, om hem te bevragen en zo nodig te corrigeren. De Heilige Geest leidt immers in de eerste plaats de geloofsgemeenschap, en niet alleen de voorganger of predikant.

Mgr. Romero zegt dat preken relatief eenvoudig is. Die uitspraak moet je goed begrijpen. Zelf besteedde hij veel tijd aan de voorbereiding van zijn homilie. Hij beschikte over een team dat hem ondersteunde, niet alleen voor het maken van verslagen over nationale gebeurtenissen, maar ook voor het bestuderen en uitwerken van Bijbelse, theologische en pastorale items en thema’s. Godzijdank had hij zelf ook de gave van het woord. Hij bereidde zijn preken allereerst voor met het uitzetten van de hoofdlijnen als structuur voor zijn preek, geïllustreerd met enkele citaten uit kerkelijke documenten en gegevens. Hij gaf ook aan elke preek een titel. Hij had geen geschreven tekst bij om af te lezen. Maar m**isschien was de beste homiletische voorbereiding wel zijn oprecht en langdurig gebed, waarbij hij zich steeds meer bewust werd van zijn verantwoordelijkheid om het Woord van God te spreken middenin de historische omstandigheden van zijn volk en zijn aartsbisschoppelijke Kerk.** In allerlei parochies, congregaties, kloosters en gemeenschappen overal ter wereld zijn er bisschoppen, priesters, diakens, voorgangers in gebed, bedienaren van het Woord, catechisten, animatoren… die de permanente of occasionele opdracht hebben om tijdens de liturgie te spreken of te preken. Moge ieder van hen leren van de methode die Mgr. Romero hanteerde bij het voorbereiden van zijn homilie en van de inspanningen die hij daarvoor leverde. Velen van ons weten uit ondervinding dat de bekommernis om met het Woord van God vooral bij de actualiteit te kunnen blijven de best mogelijke voorbereiding vereist voor elke homilie. En die voorbereiding dient te gebeuren zowel in de kerkgemeenschap als toehoorder en ontvanger van wat gezegd wordt, als persoonlijk vanwege de predikant die de homilie verzorgt.

Toch vond Mgr. Romero het voorbereiden en uitspreken van een homilie alles bij mekaar ‘*betrekkelijk eenvoudig*’ in vergelijking met het in praktijk brengen van al die woorden in het dagelijks leven. **Het gaat erom ‘*die leer te incarneren en metterdaad concreet tot leven te brengen in een gemeenschap en in een bisdom, en daarbovenop ook nog te wijzen op de concrete feiten in de maatschappelijke realiteit die tegen die leer ingaan".*** Het evangelie van Jezus incarneren, de leer van de Kerk tot leven brengen vanuit de omgang met Jezus – dat is nog een stuk moeilijker dan een preek houden. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet en de gedrevenheid van de predikant, maar om deze van de hele gemeenschap. **Het woord dat in de preek wordt verkondigd moet een openbaring van God worden in het handelen van de gelovigen, en natuurlijk ook van hun voorgangers en leiders**. De prediking van het evangelie van Jezus, de Blijde boodschap van het Rijk Gods, behelst niet alleen de gesproken dimensie van de liturgie, maar omvat ook het in praktijk brengen ervan. Dan gaat het over **de aanvaarding van dat Woord, van die leer van de Kerk, door de geloofsgemeenschap**. Het volstaat niet dat de gemeenschap ’Amen’ zegt aan het einde van de preek of in bepaalde omstandigheden misschien zelfs applaudisseert voor de preek en de predikant. De werkelijke aanvaarding van het Woord van God dat in de preek is uitgesproken, wordt duidelijk in het door de gemeenschap in de praktijk brengen van de gehoorde woorden. Natuurlijk vereist dit alles altijd een echte persoonlijke en gemeenschappelijke bekering. Het vereist herziening, broederlijke correctie, opnieuw durven beginnen en risico’s durven nemen op nieuwe wegen van evangelische barmhartigheid.

**En dan vertelt Monseigneur Romero ons dat**, wanneer de homilie goed voorbereid is en daarna ook in praktijk wordt gebracht, zowel door de predikant als door de luisterende gemeenschap, ***"…er dan onvermijdelijk conflicten ontstaan".***Wanneer er serieuze inzet is voor het Evangelie zullen er vroeg of laat conflicten de kop opsteken en zullen er vervolgingen gebeuren. In sommige omstandigheden is dat conflict bruut gewelddadig, in andere is het subtieler en maakt het een stuk minder lawaai. Dat geldt zowel in de samenleving als - helaas - ook in de Kerk zelf. **De oorzaak ligt in het feit dat… "*niet iedereen bereid is om met volle inzet vanuit het getuigenis te leven*", de inzet namelijk van een "*stille prediking*", d.w.z. niet gesproken, niet in woorden uitgedrukt, maar vertaald en omgezet in daden van gerechtigheid en broederschap, in een evangelische praktijk die voor de wereld moet dienen als zuurdesem van levensverandering.** Christelijke minderheden worden gemakkelijk vervolgd door Staten waar de meerderheid een andere godsdienst belijdt, of worden aangevallen door gewelddadige fanatieke groepen die de maatschappij terroriseren. In sommige landen met een christelijke traditie komt het voor dat machthebbers zichzelf als de meesters van de godsdienst beschouwen, en willen voorschrijven wat bisschoppen en priesters (al of niet) mogen zeggen of mogen doen; die geen profetische veroordeling dulden, die bepaalde sectoren van de Kerken manipuleren en andere vervolgen. Maar dat alles gebeurt ook in de Kerk zelf: tegenover bisschoppen, priesters, religieuzen en leken die vanuit hun charisma het Evangelie radicaal proberen te beleven, vaak in nauwe relatie met de armen, in verbinding met uitgesloten sectoren (migranten, vluchtelingen), in solidariteit met de gemeenschap van seksuele diversiteit, in zorg voor mensen in detentie en hun terugkeer in de samenleving,.. Niet zelden trapt de kerkelijke hiërarchie in de val van de valse zekerheid van de orthodoxie, waardoor de evangelische orthopraxie ondergewaardeerd wordt en zelfs wordt bestraft. Mgr. Romero werd zelf ook binnen de Kerk vervolgd, en zelfs nadat hij vermoord was blokkeerden kerkelijke machten en krachten nog jarenlang het proces van zijn zaligverklaring. Zijn latere heiligverklaring - op aandringen van Paus Franciscus - zette dit recht, door zijn evangelische en kerkelijke rechtschapenheid te erkennen en te honoreren.

**Ondanks dit dubbele conflict dat telkens weer dreigt te ontstaan omwille van het Evangelie, blijft Mgr. Romero de hele kerkgemeenschap oproepen om het christendom concreet te beleven in de dagdagelijkse praktijk**: "…*en hier doe ik een beroep op u allen en op mijzelf, broeders en zusters, dat uw leven en het mijne werkelijk een stille prediking zou zijn, zonder felle stemverheffing of zonder grote woorden. Zo verkondig je het evangelie – en dat doe je dus niet alleen door mooie preken te houden die niet concreet worden beleefd."* Het komt er op aan van niet alleen maar te luisteren naar de preek, of alleen maar lijfelijk aanwezig zijn bij een of andere liturgische viering – nee, **je moet het Woord van God ‘aanvaarden’ door het te beleven en in praktijk te brengen.**

Mochten predikanten in navolging van Mgr. Romero hun preken telkens weer met oprechtheid van hart kunnen afsluiten door aan hun toehoorders te vragen*: "Help mij, broeders en zusters, met uw gebeden, opdat ook ik daadwerkelijk kan getuigen van wat ik zeg."* Hetzelfde geldt voor hen die (zoals wij nu nog maar een keer hebben gedaan) reflecties durven te schrijven onder het licht van Mgr. Romero. ‘Wil voor ons bidden, broeders en zusters!’ We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

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

107 Si habla, tiene que decir la verdad: <https://www.facebook.com/watch?v=378176517493223>

106 Ustedes me enseñan: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1178613669553165>

105 La biblia sola no basta:

<https://www.facebook.com/watch?v=684964032627687>

Overdenking voor zondag 16 juli 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Vijftiende Zondag door het jaar, cyclus A, 16 juli 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 105.