**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 22b. Twintigste zondag door het jaar-B – 18 augustus 2024.**

**Hij identificeerde zich zozeer met hen dat ze hem als hun broer aanvoelden.**

Indien we ons niet vergissen, is onderstaand citaat de enige passage uit al zijn preken waarin Mgr. Romero naar Pater Damiaan verwijst. Dus kunnen we, als we samen met Mgr. Romero over de betekenis van deze Vlaamse heilige willen reflecteren, niet anders dan vertrekken vanuit deze tekst.

*“Men zegt dat, toen enkele toeristen of wetenschappers het eiland Molokai bezochten, waar Pater Damiaan bij de melaatsen woonde, deze hen vertelde dat hij aan God had gevraagd om melaatse te mogen zijn met de melaatsen, en dat hij absoluut bij hen wilde blijven – dat, terwijl zijn oversten hem daar juist wilden weg sturen, hoewel Damiaan tegen hen maar bleef zeggen: ‘Nee, laat mij toch hier…’*

*Hij vroeg dus aan God om zelf de genade van de melaatsheid te mogen ontvangen. En op een dag, terwijl hij bij de consecratie de geconsacreerde hostie optilde, keek hij naar het teken dat de melaatsheid in zijn hand had aangebracht, en vanaf dat moment waren dit de twee woorden waarmee hij de melaatsen aansprak: ‘****Wij****, melaatsen.’ Hij identificeerde zich zozeer met hen dat ze hem als hun broer aanvoelden. En toen die bezoekers uit het buitenland daar langskwamen, wilden ze Damiaan steun aanbieden en ze zeiden: ‘Hoeveel dollar heb je nodig?’ En Damiaan antwoordde: ‘Indien het om dollars draait, dan blijf ik hier geen minuut meer! Als ik hier ben en blijf, dan is het voor Hem, uit liefde voor Jezus Christus.’*

***Wat Pater Damiaan kracht gaf, en wat kracht geeft aan de missionarissen van overal, aan alle religieuzen, aan alle priesters; wat leven geeft aan de Kerkelijke Basisgemeenschappen, en wat het centrum van de parochie uitmaakt…, dat is het brood van het eeuwige leven. ‘Wie dit brood eet, voedt zich met het eeuwige leven.’ ‘Hij blijft in Mij en Ik in hem.’ (verzen uit het evangelie van deze zondag – Joh. 6, 51-58)”***

We herinneren ons uitspraken van Mgr. Romero als **‘*Ik zal mijn volk niet in de steek laten’, ‘Het martelaarschap is een genade van God waarvan ik geloof dat ik die niet verdien. Maar als God het offer van mijn leven aanvaardt, moge mijn bloed dan het zaad van de vrijheid zijn en het teken dat de hoop spoedig werkelijkheid zal worden.*** *Mijn dood, indien aanvaard door God, is bedoeld voor de bevrijding van mijn volk en als een getuigenis van hoop en geloof in de toekomst.’ ‘Als ze mij doden, zal ik in het Salvadoraanse volk verrijzen.’ ‘Dit is het fundament van mijn prediking: niets is voor mij belangrijker dan het menselijk leven.’* Wij mogen zonder twijfel aannemen dat het geen toeval is dat Mgr. Romero in deze preek voor de Twintigste zondag door het jaar-B een verwijzing heeft gemaakt naar de geloofsinzet van Pater Damiaan. Het is niet moeilijk om dat te begrijpen, want **het geloof en het engagement van Mgr. Romero en van Pater Damiaan vertonen veel overeenkomsten.**

Het verlangen om bij de gemeenschap van melaatsen te blijven – degenen die door iedereen in de steek waren gelaten – deed Pater Damiaan aan God vragen om de genade van de melaatsheid te mogen ontvangen. Hij wilde zijn lijdend volk niet in de steek laten. En wat hij vroeg, gebeurde ook: hij werd zelf ook met lepra besmet. Met vreugde kon hij vanaf dat moment zeggen: ‘**Wij**, melaatsen.’ **Hij identificeerde zich met zijn mensen, ook in zijn eigen lichaam. Hij zou dezelfde beproeving van de dodelijke melaatsheid ondergaan, net als zijn mensen daar op Molokai. Op dezelfde manier waarop hij werd gevoed door de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, werd hij door Hem ook gevoed in het samenleven met en het dienen van de melaatsen.** In hen herkende hij de gekruisigde Christus. Met hen getuigde hij van de hoop, en van wat Mgr. Romero verwoordde als: “… *Niets is voor mij belangrijker dan het menselijk leven.”* Hij was bij de melaatsen omdat hij van hen hield, en zij ervaarden hem als een echte broeder, ver buiten de familierelatie: een ondersteunende broeder die met en voor hen leefde en die zijn leven voor hen gaf. **Dit is wat ook gebeurde met Mgr. Romero. Vanuit zijn radicale solidariteit met hen die lijden (onder vervolging, gevangenis, moord,...) liet hij zich vermoorden: hij vluchtte niet. Niemand kon hem overtuigen om voor zichzelf en zijn eigen heil te kiezen. Het Salvadoraanse volk voelde en ervaarde hem als een broer, als een trouwe herder.**

Deze twee voorbeelden houden grote uitdagingen in voor degenen onder ons die beweren volgelingen van Jezus te zijn. Op onze beste momenten zijn we ons ervan bewust dat Hij het is die ons heeft geroepen, dat Hij ons heeft gezocht, en dat Hij ons op weg heeft gestuurd. En we voelen ons daar erg dankbaar voor. De radicaliteit van het leven van Pater Damiaan, van Mgr. Romero (en van zoveel anderen) vraagt ​​ons om onze weg altijd weer te herzien. In hoeverre kiezen we ervoor om met ‘hen’ (zij die arm zijn, uitgesloten,…) te leven? Trappen we toch vroeg of laat niet in de valkuilen van prestige, bekendheid, publieke erkenning, (kerkelijk) gezag, een zeker comfort,..? Of **zijn we bereid om onze beste inspanningen, al onze krachten van geloof en leven, te blijven wijden aan degenen die gemarginaliseerd zijn en uitgesloten worden van de samenleving? Durven we te bidden om de genade om met hen in de marge te leven? In elke realiteit waarin we ons geloof mogen beleven, moeten we onszelf deze vragen stellen.**

Als we dat niet doen, lopen we het risico dat onze ontmoeting met Christus in de Eucharistie, zonder dat die samengaat met de bevoorrechte ontmoeting met de armen in hun dagelijks leven, leeg wordt, betekenisloos en zonder inhoud. Ook andersom: wanneer we Christus ontmoeten in het ‘melaatse’ leven, in het lijden van de armen, in marginaliteit en uitsluiting,… dan en dan alleen zullen we de volheid van Zijn ontmoeting met ons in de Eucharistie écht beleven. Hij voedt ons met Zichzelf zodat wij Zijn lichaam en bloed zouden kunnen zijn, Zijn leven dat gegeven is aan ‘de armen’.

**Vandaag kunnen we zeggen dat de twee heiligen, de Heilige Oscar Arnulfo Romero en de Heilige Pater DamiaanSan, het pad van Jezus voor ons nog meer concretiseren en actualiseren. Ze leren ons wat de radicale toewijding aan ons geloof inhoudt.** In elke omstandigheid van het leven moeten we onze ogen en oren openen om prioriteit te geven aan de weg van solidariteit die we met de ‘armen’ moeten gaan. We kunnen niet overal zijn, maar we kunnen wel duidelijke voorkeursopties nemen. De verleidingen van het kiezen voor comfort (in al zijn vormen) zijn erg groot, zelfs binnen de Kerken. **We kunnen inderdaad niet de hele wereld veranderen, maar we kunnen wel de wereld veranderen voor sommige mensen (die arm zijn, uitgeslotenen, zieken, mensen in detentie, vluchtelingen en asielzoekers,...) De twee heiligen Romero en Damiaan vertellen ons dat we hoe dan ook een verschil kunnen maken.** Maar dat vereist dat we net zoals zij de prioriteiten van het Evangelie op ons nemen. We hoeven niet bang te zijn om hun voorbeeld te volgen.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 18 augustus 2024. Voor deze reflectie hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Twintigste Zondag door het jaar-B, 19 augustus 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA-editores, San Salvador, p. 229.