­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 121. Tweeëntwintigste zondag door het jaar-A – 3 september 2023.**

**De gedachten van de mensen veranderen in de gedachten van God.**

Mgr. Romero zegt in zijn homilie van deze zondag:

*"Tenslotte is het leven zonder het kruis een mislukking. Maar wat betekent het voor een mens om het kruis te omarmen? En waarin bestaat dan de mislukking van het leven zonder kruis? Paulus vertelt ons vandaag in de tweede lezing dat we niet gelijkvormig moeten zijn aan deze wereld. Dat wil zeggen dat we het kruis niet mogen weggooien, om ons aan te passen aan deze wereld, en om te gaan leven volgens de wereld en niet volgens het Evangelie. De wereld zegt bijvoorbeeld dat geld geluk brengt – en daartegenover zegt Christus: ‘Zalig zijn de armen van geest’. Christus zegt ons dat we moeten vergeven, en de wereld hanteert daartegenover het heidense adagium: 'Oog om oog en tand om tand', waarmee wraak, geweld en haat worden gepredikt. Voldoe dus niet aan de manier van denken van de wereld. Want zo kunnen we tot in het oneindige twee lijnen ontdekken in onze manier van leven, die zich steeds verder van elkaar verwijderen naarmate de tijd vordert: enerzijds is er de lijn van conformiteit aan Gods wil, en anderzijds de lijn van de gedweeë aanpassing aan de wil van deze wereld.*

*Het zijn sukkelaars die elke dag meer en meer hun denken en de criteria die ze bij hun doen hanteren, laten verzinken in de manier van denken van de wereld. Er is het genot van het vlees, de ondeugd; er zijn drugs, prostitutie, geld, diefstal, ontvoering… - dit zijn allemaal manieren waarop de wereld bezig is. Pas dus je leven niet aan deze denkwijze van de wereld aan, zegt Paulus. En Christus verwoordt hetzelfde op een andere manier, wanneer Hij tegen Petrus zegt: 'Jullie denken zoals de mensen doen, en jullie denken niet zoals God'.* ***Dit is de grote taak van de evangelisatie: het denken van de mensen veranderen in het denken van God.*** *En juist daarom zijn voor mij deze zondagochtend en dit moment hier in de kathedraal zo kostbaar, want dat is wat ik hier steeds weer probeer te doen: de mentaliteit van mijn mensen veranderen in Gods manier van denken."*

In zijn homilie van vandaag herinnert aartsbisschop Romero ons aan een fundamentele dimensie van de evangelisatie en van de verkondiging van het Evangelie. Het gaat daarbij zondermeer om de centrale missie van de Kerk. **Evangeliseren is mensen helpen om zich bewust te worden van de "*gedachten van de wereld*" en de schadelijke gevolgen daarvan, en tegelijk ook het aan hen bekendmaken van "*de gedachten van God*" die de weg is die leidt naar leven en verlossing.** En daarbij dan ook mensen aanmoedigen tot bekering, hen oproepen om voortdurend nieuwe keuzes te maken en daarin met hen meegaan. (Met betrekking tot de "*gedachten van de wereld*" verwijst de bisschop naar verschillende aspecten daarvan: *"De wereld zegt dat geld geluk brengt.” "De wereld hanteert het heidense adagium: 'Oog om oog en tand om tand', waarmee wraak, geweld en haat worden gepredikt." "Er is het genot van het vlees, de ondeugd; er zijn drugs, prostitutie, geld, diefstal, ontvoering…"* Dit zijn dan weer allemaal **‘producten’ en afgeleiden van de drie afgoden – de valse goden - die zo vaak door de aartsbisschop aan de kaak worden gesteld: rijkdom, macht, genot - waarbij rijkdom en macht meestal hand in hand gaan en elkaar versterken. Het zijn goden van de dood, ze lokken de dood uit en ze vragen van hun aanbidders dodelijke offers.**

Een eerste stap in alle evangelisatiedynamiek is het openen van wegen tot inzicht en het bevorderen van de bewustwording, opdat mensen een reëel besef zouden krijgen van de mechanismen van ‘de wereld’: hoe ze werken, welke aantrekkings- en verleidingskracht er van uitgaat, de methoden die ze hanteren en de invloed die ze uitoefenen (op bewust en onbewust vlak, rationeel en emotioneel). **Ze zijn actief in alle vormen van diefstal, corruptie, bedrog en leugens, moord, onderdrukking en repressie, uitsluiting,... Maar ze zijn ook - en op een niet minder agressieve wijze - onderhuids werkzaam in heel wat zaken die moderne (neoliberale kapitalistische) samenlevingen als ’normaal’ beschouwen**. Bij dat laatste denken we bijvoorbeeld aan een aantal zaken die we heden ten dage steeds meer zien gebeuren: voorrang geven aan privé-vervoer boven het collectief; de grote kloof in stand houden of zelfs doen toenemen tussen enerzijds torenhoge lonen (en pensioenen), en anderzijds de grote meerderheid van mensen die het moeten redden met een inkomen waarmee ze met moeite kunnen overleven, of zelfs dat niet; de vernietiging van de natuur ten voordele van de verstedelijking en ten dienste van de industrie; het misbruik van drinkbaar en beschikbaar water; het voorrang geven aan de productie van voedsel voor dieren en niet voor mensen; de afwezigheid van hoge belastingen op luxegoederen en diensten of op het bezit van meer dan één huis; de wereldwijde economische structuren die alleen de rijke landen ten goede komen; de vanzelfsprekendheid van de militaire industrie en de voortdurend toenemende investeringen die van daaruit gebeuren in (steeds meer geavanceerde) bewapening, enz… **De evangeliserende gemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om de menselijke rampspoed die deze afgoden van rijkdom, macht en genot veroorzaken zichtbaar, hoorbaar en tastbaar te maken. De evangeliserende Kerk heeft de enorme profetische verantwoordelijkheid om telkens weer te wijzen op dit al te ‘menselijk denken en doen’ (in de zin van: gelijk geven aan ‘de gedachten van de wereld’).** Ze moet daarbij natuurlijk al even kritisch zijn voor wat betreft haar eigen gedachten en gedrag. De geschiedenis leert ons voldoende dat deze ‘wereldse gedachten’ vaak ook al helemaal zijn doorgedrongen tot binnen in de structuur en het functioneren van de Kerk zelf.

**Van minstens even groot belang bij het evangeliseren is de vereiste om de ‘gedachten van God’ aan de mensen bekend te maken, dat wil zeggen: hen de dynamiek te openbaren en toe te lichten van het Koninkrijk van God – een dynamiek die de omkering teweegbrengt van alle zogenaamde ‘waarden van de wereld’.** Evangeliseren is Jezus bekend maken, Die de menselijke aanwezigheid van God zelf is in onze geschiedenis. Evangeliseren is getuigen van de aanwezigheid van de Geest in het leven van de gelovigen en in de kerkgemeenschap, en mensen begeleiden in het proces van het open maken van hun ogen, hun oren en hun harten voor deze Geest. **Het geloof in God de Vader moet niet in de eerste plaats zichtbaar worden in de cultus, maar in het leven van broederlijkheid en solidariteit.** De Kerk moet dit Woord van God verkondigen, maar ze moet daarbij heel voorzichtig te werk gaan, om haar eigen woord niet boven het Nieuwe van Gods Woord te stellen. De weg van evangelisatie begint altijd met het goed luisteren. Want Christus is reeds tussen en in de mensen aanwezig, lang voordat de Kerk individuen of volkeren benadert. En het zijn vooral de ‘angsten en verwachtingen’ van de mensen waar de Kerk moet naar luisteren en die ze moet leren aanvoelen. Want daar en zo is het dat de Heer op de deuren van de mensenharten klopt. Meer specifiek nog: **het is onmogelijk te evangeliseren zonder zich eerst zelf door de armen te laten evangeliseren, met name door de hongerigen en dorstigen, de zieken, de daklozen, de vluchtelingen, asielzoekers en migranten, de mensen in detentie, de slachtoffers van alle vormen van misbruik,... Waar er ‘kruisen’ geplant zijn in het leven van individuen en volkeren, daar is ook het kruis van Christus aanwezig. En dat zijn de plaatsen waar de evangeliserende Kerk moet zijn.** En daar mogen we dan bidden om verlossing en nieuw leven, en er ook aan meewerken waar het kan.

Tenslotte ook nog dit: **het is niet genoeg om alleen maar ‘*de gedachten van de wereld*’ aan te klagen. En het is ook niet genoeg om alleen maar ‘*de gedachten van God*’ te verkondigen. De Kerk zal slechts moreel gezag hebben als ze metterdaad getuigt van wat ze zegt, van wat ze viert in de rituelen, van wat ze bidt en zegt en zingt in de liturgie.** Monseigneur Romero kende maar al te goed de verleidingen en de valkuilen die er zijn voor de gelovigen en voor de herders in de Kerk. In de paragraaf van zijn homilie van waaruit we in deze reflectie nadenken, zegt hij ons met de woorden van Paulus: "*Pas je leven niet aan de denkwijze van de wereld aan." "Word niet gewoon aan de manier van denken van de wereld." "Gooi het kruis niet weg." “Leef niet volgens de wereld." “Laat je denken en de normen die je hanteert niet verzinken in de manier van denken van de wereld."* Dit zijn stuk voor stuk sterke oproepen aan de gehele Kerk, aan alle gelovigen, aan alle diakens, priesters en bisschoppen, aan alle religieuzen. Het is nogal tegenstrijdig om (dagelijks en in elke eucharistieviering) in het ‘Onze Vader’ te bidden: ‘Moge Uw Koninkrijk komen…’, en ‘Moge Uw Wil geschieden…’, wanneer wij als Kerk zelf geen of onvoldoende teken noch instrument zijn van dat Koninkrijk en van die Wil. **Het einde van de christenheid dat we op dit moment in onze contreien lijken te beleven, kan een heilshistorische kans zijn om de oorspronkelijke zending van de leerlingen van Jezus opnieuw te beseffen en op ons te nemen.**

Monseigneur Romero vraagt ons om "*de gedachten van de mensen te veranderen in de gedachten van God*". Laten we elkaar helpen en begeleiden om nu al te leven volgens de gedachten van de God van het Evangelie. Vanuit ons getuigenis van het leven volgens de weg van Jezus zullen we de moed hebben om profetisch te gaan spreken, door het denken en doen van ‘de wereld’ aan de kaak te stellen en aan de mensen het Koninkrijk van God creatief aan te kondigen en er ten volle aan mee te werken. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

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

132 Es triste tener que dejar la patria: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1062915344296802>

131 Sin la cruz la vida es un fracaso: <https://www.facebook.com/watch?v=4974316952656299>

130 Dios y el sufrimiento: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/664736791488243>

129 La piedra de toque:

<https://www.facebook.com/watch?v=537455597869293>

128 Las presiones:

<https://www.facebook.com/watch?v=225026386508663>

127 La Falsa prudencia:

<https://www.facebook.com/watch?v=718562585966793>

126 La voluntad de Dios:

<https://www.facebook.com/watch?v=1196705360735526>

Overdenking voor zondag 3 september 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Tweeëntwintigste Zondag door het jaar, cyclus A, 3 september 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 219-220.