­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 118. Negentiende zondag door het jaar-A – 13 augustus 2023.**

**Waarom is de Kerk nodig en noodzakelijk?**

Monseigneur Romero stelt ons vandaag de vraag: "*Waarom is de Kerk nodig en noodzakelijk?”* Hij zegt: *“Ik wil jullie graag drie principes voorstellen die haar bestaan rechtvaardigen. Laten we ze goed in gedachten houden in deze tijd waarin de Kerk in conflict is en onder vuur ligt.”*

1. ***“Het eerste principe: God is in Christus en Christus is in de Kerk, maar tegelijk overstijgt Christus ook de Kerk.*** *Met andere woorden: de Kerk kan niet beweren alles van Christus in zich te hebben, alsof ze zou zeggen: ‘Alleen degenen die binnen in de Kerk zijn, zijn christenen’. Er zijn veel mensen die in hun ziel eigenlijk christenen zijn, en die de Kerk niet eens kennen. Maar misschien zijn ze beter dan degenen die in feite tot de Kerk behoren. Christus stroomt over in de ziel van mensen, zoals wanneer een glas in een put met water wordt gezet: het glas is vol met water, maar het bevat niet al het water van de hele put, want er is nog veel water buiten de omvang van het glas. Zo zegt het Tweede Vaticaans Concilie dat er veel elementen van waarheid en genade zijn die bij Christus horen en die toch niet te reduceren zijn tot de Kerk en tot hen die haar toebehoren.* ***‘Zij die de Kerk toebehoren zijn niet alles wat er in de wereld aan christenen is - en omgekeerd: zij die niet in de Kerk zijn voegen van alles toe aan wie en wat er binnen in de Kerk aanwezig is.‘*** *Er zijn veel christenen die niet binnen onze Kerk zijn. Gezegend zij God dat er ook veel goede mensen zijn buiten de grenzen van het instituut van de Kerk: protestanten, Joden, moslims, enzovoort…"*

De ouderen onder ons zullen zich herinneren dat er vanouds geleerd werd ‘dat er buiten de Katholieke Kerk geen heil en geen verlossing is’. In de geschiedenis van de Kerk zijn er veel zwarte (en nogal wat met bloed besmeurde) bladzijden te vinden – bijvoorbeeld deze van de zogenaamde ‘Heilige Inquisitie’ met haar ongenadige vervolging van degenen die er afwijkende meningen op na hielden, evenals het relaas van de tragische manier waarop het Spaanse en Portugese katholicisme werd opgedrongen aan de Latijns-Amerikaanse volkeren. Zonder deze tragedies te vergeten, zijn we toch vooral blij dat deze manier van denken en handelen voorbij is. Aartsbisschop Romero benadrukt in bovenstaand citaat uit zijn homilie van deze zondag dat "*… er veel christenen zijn die niet binnen in onze Kerk zijn*". En hij verwijst daarbij niet alleen naar gelovigen uit andere christelijke kerken (protestanten, orthodoxen, anglicanen,...), maar ook naar gelovigen uit het jodendom en de islam. Misschien **is het goed om hier in herinnering te brengen wat Jon Sobrino zegt, met een uitspraak die het oude gezegde ‘dat er buiten de Kerk geen heil is’ vanuit het evangelie corrigeert in de zin van: ‘Buiten de armen is er geen heil’.** Dit criterium is fundamenteel voor het verder uitstippelen van de wegen die kunnen leiden naar oecumene, voor de interreligieuze dialoog en voor de dialoog met seculiere visies (levensbeschouwingen en zingevingssystemen zonder religieuze dimensie). In onze Kerk moeten we veel meer bescheidenheid aan de dag leggen, want Christus overstroomt ten zeerste de rand van het kerkelijke instituut en zijn bewoners! **Het is voor mensen van de Kerk een belangrijke geestelijke oefening van te leren zien en onderscheiden hoe Christus ook spreekt en handelt buiten het domein van onze eigen Kerk.** **De ‘armen’ zullen daarbij een licht zijn om te ontdekken wat er *‘van waarheid en genade’* aanwezig is en gebeurt buiten onze eigen kerkelijke omgeving, en zelfs buiten de christelijke contouren.** Om het voorbeeld van Mgr. Romero te gebruiken: laten we niet vergeten dat er veel meer water in de put zit dan er alleen maar aanwezig is in het gevulde glas dat in die put wordt geplaatst…

1. ***“Het tweede principe is dit: de Kerk is een teken van Gods aanwezigheid in de wereld, en ze is daarom noodzakelijk en onmisbaar.*** *Zelfs als de Kerk niet alles van Christus bevat, is ze toch altijd een teken dat Christus in de wereld is. Laten we terugkeren naar onze vergelijking van daarnet: het glas water dat vanuit de bron wordt volgeschonken bevat natuurlijk niet de voorraad van de hele bron, maar het is wel een teken van het feit dat dit uitgeschonken water uit deze bron komt, en dat er dus überhaupt een bron is waaruit dat glas water kon genomen worden. ... Maar* ***ook al zijn we ingelijfd in de Kerk - we worden niet gered indien we niet volhardend zijn in de naastenliefde.*** *Je kan in de schoot van de Kerk aanwezig zijn 'naar het lichaam', maar er tegelijk toch niet 'naar het hart' aan toebehoren. Men kan ‘naar het lichaam’ tot de Kerk behoren, men kan ‘lichamelijk’ naar de mis gaan in de kathedraal, maar er toch niet ‘naar het hart’ ten volle bij zijn. ... Het is niet genoeg van te zeggen: ‘Ik behoor tot een gedoopte familie, en ik ben zelf gedoopt, dus…’* ***Als je niet leeft volgens het christendom, behoor je in je hart niet tot het mystieke lichaam van de Kerk."***

In het tweede principe dat hij aanhaalt vertelt Mgr. Romero ons dat **de ware identiteit, de raison d'être van de Kerk is: "*een teken van Gods aanwezigheid"* te zijn, "*een teken dat Christus in de wereld is*".** Wat een enorme missie is dat! Wat een straffe identiteitsbepaling vanwege de Kerk zelf! En om ons duidelijk te maken dat het een kwestie is van ‘van harte’ bij de Kerk te behoren, zegt Mgr. Romero er bij: **De Kerk kan geen teken van Gods aanwezigheid zijn als haar leden *"niet volharden in de naastenliefde", "niet leven volgens het christendom*".** De oecumenische gemeenschap van Taizé[[1]](#footnote-1) zingt in een bekend lied: ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’ – ‘Daar waar zorg, vriendschap en liefde zijn, daar is God’. **Het is precies het beoefenen van de naastenliefde als zijnde het hart, de essentie van de Kerk, die haar in staat stelt om "*een teken te zijn dat Christus in de wereld is*".** Gedoopt zijn of de mis bijwonen is niet genoeg om deze geweldige zending van de Kerk te vervullen en waar te maken. Vanuit het handelen van elk lid van de Kerk afzonderlijk en van de verschillende kerkgemeenschappen samen moet het mogelijk zijn om te zien en te horen hoe God aanwezig is in het heel concrete leven, in de geschiedenis van vandaag. Dit is wat het Tweede Vaticaans Concilie zei in het document Lumen Gentium: De Kerk is het teken en instrument van het Koninkrijk van God. Het is ook daarom dat het begrip ‘naastenliefde’ niet moet begrepen worden als enkel maar het ‘caritatief’ schenken van een paar euro’s als aalmoes, maar als het integrale streven naar en het naleven van de waarden van het Koninkrijk Gods. **Onze houding en ons handelen ten opzichte van de ‘armen, weduwen en wezen’ - de Bijbelse uitdrukking voor elke kwetsbare of gekwetste persoon - zal laten zien of we deze centrale missie van de Kerk op ons nemen, of niet.**

1. ***"Het derde principe is dit: niet alle leden van de Kerk bezitten God en stralen vanzelfsprekend God uit****. Paulus bijvoorbeeld betreurt op een bepaald moment het feit dat een bevoorrecht volk als dat van Israël Christus niet eens wilde aanvaarden. ...Wees dus heel voorzichtig, katholieken. We zeggen het om te beginnen tot onszelf, de ‘dienaren van God’. Laten we niet geloven dat we, omdat we bisschoppen of priesters zijn en omdat we tot een kerkelijke instelling behoren, per definitie ook het beste deel van het christendom zouden zijn. Wij zijn een teken ja, en we willen dat zijn met overtuiging. Maar het kan ons vergaan zoals met de klok die ook een teken is: zij luidt wel, maar dat is dan alleen maar dankzij haar buitenkant. Haar binnenkant, haar wezen, haar ‘ziel’ blijft daarbuiten. Zo roept Christus ook de aandacht op van ons allen die het instituut van de Kerk uitmaken, het zichtbare deel van het christendom:* ***het komt er op aan dat we proberen werkelijk ‘be-ziel-de’ tekenen te zijn van de aanwezigheid van God in de wereld."***

Door te spreken over de kerkelijke missie om "*God uit te stralen*", met name de God van Jezus, legt Mgr. Romero opnieuw de vinger op de zere plek van de Kerk. Tekortkomingen en fouten in het licht van die missie zijn geen uitzonderingen, vroeger niet en ook niet op vandaag - en ze zijn niet marginaal en vallen niet te reduceren tot ‘incidenten in de rand van het kerkelijk gebeuren’. "*Weest voorzichtig*", zegt Mgr. Romero tegen ons allemaal. En ook: **het is niet in de eerste plaats binnen de Kerk en de kerkgemeenschappen te doen, maar in de wereld, in alle taken en verantwoordelijkheden die we hebben op sociaal, economisch, politiek en cultureel gebied. Het is daar dat wij *"het zichtbare deel van het christendom" moeten* vormen.** **Daar stralen we de God van Jezus uit of bevestigen we integendeel het bestaan en de aanwezigheid van de andere goden of afgoden.** Het in de voorbije jaren reeds krachtig aan de kaak gestelde misbruik (van allerlei aard) door leden van de Kerk toont nog maar eens de zwakte aan en de onvolkomenheid van de Kerk ten opzichte van haar enorme zending. En verder: de lege kerken tijdens de lange maanden van de coronapandemie waren misschien een veelzeggend teken van de kerkelijke realiteit waarin we ons op vandaag bevinden. **Precies daarom is dit een tijd om onze identiteit en onze rol opnieuw te definiëren: hoe kunnen we de God van Jezus uitstralen in een wereld die zowel niet-godsdienstig is (maar heel dikwijls gedomineerd wordt door de afgoden van macht, rijkdom en losbandigheid) als multicultureel en multireligieus?** Het tijdperk van de vanzelfsprekende en alles dominerende christenheid ligt definitief achter ons, zoveel is zeker. Nostalgie naar ‘de tijd van toen’, waarin de christelijke religie dé verenigende kracht was van de (westerse) samenleving, een tijd van overvolle tempels en van grote openbare processies en manifestaties – zo een houding en ingesteldheid van ‘met heimwee achterom kijken naar het ‘Rijke Roomse Leven’ heeft niet de minste zin.

We eindigen met een citaat van [Tomáš Halík](https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur/tomas-halik-0320945e)[[2]](#footnote-2): ‘Ik herhaal: **als wij een maatstaf zoeken voor de authenticiteit van het geloof, laten wij die dan niet zoeken in wat mensen met de mond belijden, maar in de mate waarin hun geloof in hun hart is doorgedrongen en hun bestaan heeft veranderd. Laten we die maatstaf zoeken in de manier waarop zij zichzelf verstaan, in hun geleefde relatie met de wereld, met de natuur en de mensen, met het leven en de dood.** Mensen belijden het geloof in de Schepper niet door wat ze over de oorsprong van de wereld *denken,* maar door hoe ze met de natuur *omgaan;* het geloof in een gemeenschappelijke Vader belijden ze door andere mensen als broeders en zusters te aanvaarden; het geloof in het eeuwig leven belijden ze door de manier waarop ze hun eigen eindigheid aanvaarden.’

We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog enkele andere citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Negentiende 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:

115 Jerarquía de la Iglesia:

<https://www.facebook.com/watch?v=261870252820754>

114 Cristo desborda la Iglesia: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/3232487887031907>

113 La Oración: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1393782611074790>

Overdenking voor zondag 13 augustus 2023. Voor deze overdenking hebben wij enkele citaten genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Negentiende Zondag door het jaar, cyclus A, 13 augustus 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 166-168.

1. Taizé: <https://www.youtube.com/watch?v=MYfyoRi3t8I>,

 <https://www.facebook.com/watch/?v=562347158369253> [↑](#footnote-ref-1)
2. ‘De namiddag van het christendom. Op weg naar een nieuw tijdperk’. Nederlandse vertaling 2023, Kokboekencentrum Uitgevers, Utrecht, p. 30 en 31. [↑](#footnote-ref-2)