**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 26. Vierentwintigste Zondag door het jaar-B – 15 september 2024.**

**Een Kerk die een getrouwe weerspiegeling is van de wil van Christus.**

***“Als er één titel is waar ik trots op ben, dan is het wel deze van ‘catechist’. Dat is het immers wat ik écht wil zijn: de catechist van mijn bisdom.*** *Hij die met de eenvoud van een catechese de instructie probeert door te geven die ons ervan bewust maakt een Kerk van Christus te zijn, en die vanuit die Kerk van Christus - geconsolideerd in het geloof en van daaruit bevestigd - de contouren verlicht die ons omringen. Zonder deze missie zal de Kerk geen echte dienaar van de wereld zijn. Het is* ***een Kerk waarvan we willen dat ze, trouw aan het Woord van God, en als getrouwe weerspiegeling van de wil van Christus, de werkelijkheid belicht, en die dat doet vanuit haar eigen aard als Kerk – een Kerk die we allemaal samen zijn - zodat ze een echte en authentieke evangelische verlichting kan zijn voor de wereld van vandaag.”***

Een paar dagen geleden was het de 42° verjaardag van het martelaarschap van Alfonso Acevedo, de animator van de KBG, de Kerkelijke basisgemeenschappen in de sector San Ramón/Mejicanos (El Salvador). Op een gegeven moment werd hij een ‘catechist’ genoemd, niet in de zin van iemand die leerstellige uitleg geeft (zoals tegenwoordig in sommige parochies nog steeds gebruikelijk is ter voorbereiding op de eerste communie en het vormsel), maar in de zin van wat catechisten op het platteland zijn: **animatoren en echte herders van hun gemeenschap, die heel dicht bij de mensen staan en hen behulpzaam zijn; waarachtige getuigen die hun leven geven zodat anderen kunnen leven.**

Met de woorden van Monseigneur Romero vandaag kunnen we zeggen dat Alfonso het onmogelijke heeft gedaan om:

**(1) “… *de Kerk in het geloof te consolideren.”*** Alfonso's pastorale tijd was bedoeld om gezinnen in de wijken van San Ramón aan te moedigen om samen de Kerk van Christus te zijn, te midden van toenemende onderdrukking en repressie. Alfonso is op die manier een ‘getrouwe discipel’ geweest van de wil van Christus. Laten we niet vergeten hoe hij tijd doorbracht met het bezoeken van gezinnen. Elke dag ging hij op bezoek. Het waren tijden van grote angst, grote rouw en grote armoede. Hij wist hoe hij moest luisteren en begeleiden. Hij veroordeelde niet en opende altijd deuren voor nieuwe kansen in het leven.

**(2) In de bijeenkomsten van het pastorale team en in de bijeenkomsten van de verschillende gemeenschappen in de zone gaf Alfonso een voorbeeld van *“… het verlichten van de contouren die ons omringen”.***Aartsbisschop Romero beschrijft het als volgt: “… *om de werkelijkheid te belichten vanuit onze eigen aard als Kerk – een Kerk die we allemaal samen zijn – zodat ze een echte en authentieke evangelische verlichting kan zijn voor de wereld van vandaag.”* In tijden van crisis is het zo belangrijk dat de kerkelijke gemeenschap zich kan laten verlichten door de Geest van Jezus (en niet door ideologische lezingen van allerlei strekking, noch door de verlokkelijke ogen en mooie beloften van politieke leiders). Hij herinnert er ons aan dat het altijd om een waarachtige en authentieke evangelische verheldering van onze werkelijkheid moet gaan. Welnu, zo leefde Alfonso.

Gedurende de bijna drie jaar dat ik de pastorale zorg met Alfonso in die sector heb mogen delen (1978-1980), ben ik er getuige van geweest hoe hij die missie uitvoerde: **het geloof consolideren en de werkelijkheid vanuit het Evangelie verlichten.** En Alfonso beleefde dit allemaal in zeer concrete solidariteitsacties, waarbij hij zijn salaris deelde, jonge mensen hielp met het betalen van hun studies, de hulp van Caritas beheerde en samenwerkte met anderen om de pijn en de wanhoop te verlichten.

Het bovenstaande citaat uit de preek van Mgr. Romero voor deze zondag heeft ons in staat gesteld om het leven en het martelaarschap van Alfonso te herdenken. Maar het is niet genoeg alleen de datum van de verjaardag van zijn martelaarschap te onthouden, en ons af en toe te herinneren wie hij geweest is? Maar **we moeten via die jaarlijkse herdenking en herinnering onze wegen als Kerkelijke basisgemeenschappen op vandaag, in de realiteit van de actuele situatie telkens weer herzien.** Als in de KBG de gemiddelde leeftijd vrij hoog is en er heden ten dage blijkbaar geen nieuwe gemeenschappen kunnen gevormd worden, **dan betekent dit wellicht dat we een fundamentele dimensie van onze missie hebben verwaarloosd: het consolideren van het geloof.** Dat wil zeggen dat we verder druk doende en bezig geweest zijn, zonder ons te wijden aan het intensieve werk van het uitnodigen van andere mensen en families om hen de KBG-ervaring te laten beleven (mensen en gezinnen bezoeken, nadenken over de werkelijkheid in het licht van het Evangelie, een gemeenschap vormen, leren ondersteunend te zijn voor wie ons nodig heeft,...) Helaas zien we in de geschiedenis van de Kerk hoe in veel delen van de wereld het christendom aan de volkeren is opgelegd als een dimensie van destructief kolonialisme. Tegenwoordig zijn velen in de wereld christenen door traditie, door erfenis van generatie op generatie. Anderen laten zich op vandaag meeslepen door meer emotionele en charismatische religieuze stromingen, zonder concreet en reëel engagement. Daarom **is het dringend nodig om het initiatief te hervatten ten einde als Kerk “… *een getrouwe weerspiegeling van de wil van Christus*" te zijn.**

**Het is dringend nodig om op vandaag te (her)evangeliseren vanuit trouwe nabijheid, vanuit concrete dienstbaarheid, vanuit een bemoedigende aanwezigheid, vanuit een andere manier van leven, vanuit de uitnodiging om deel uit te maken van het Kerkmodel dat onze bisschoppen, onder het licht en de kracht van de Heilige Geest, hebben gepromoot vanuit de Bisschoppenconferenties van Medellín (1968) en Puebla (1979).** We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog een paar andere reflecties op basis van citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero, uitgesproken op de Vierentwintigste Zondag door het jaar-B, 16 september 1979, met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

244 Quien ya no es cristiano:

https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/612859617076026

243 La organización:

https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/3257247261208190

Deze reflectie was oorspronkelijk geschreven voor zondag 12 september 2021, en werd nu herzien voor de Vierentwintigste Zondag door het jaar-B, 15 september 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Vierentwintigste Zondag door het jaar-B, 16 september 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 316.