**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 25. Drieëntwintigste Zondag door het jaar-B – 8 september 2024.**

**De opbouw van kerkelijke basisgemeenschappen.**

*"Er was deze week een bijeenkomst van de clerus, waarbij de priesters van het hele bisdom uitvoerig aandacht hebben besteed aan de manier waarop kerkelijke basisgemeenschappen kunnen gevormd worden.* ***Beste broeders en zusters, beste leken, wil onze dierbare priesters daar toch ten volle bij ondersteunen, door u aan te sluiten bij deze kleine bezinningsgroepen. Er is niets mis met wat we doen.*** *Wat ons daartoe heeft aangezet, is de reflectie over het Woord van God en over datgene wat dit Woord van de mens vereist in zijn historisch engagement, ook hier op aarde.”*

Zopas, in augustus 2024 herdachten de Kerkelijke Basisgemeenschappen (KBG) in El Salvador Padre Pedro/Piet Declercq naar aanleiding van de negende verjaardag van zijn overlijden (23 augustus 2015). Piet was tot op het einde van zijn leven missionaris in El Salvador, en hij was één van de pioniers en een grote animator van de kerkelijke basisgemeenschappen (KBG) in dat land. Jammer genoeg staan we vandaag ver verwijderd van die kerkelijke originaliteit die destijds in Medellín[[1]](#footnote-1) en Puebla onder de kracht van de Geest geboren werd. Andere modellen van ‘kleine gemeenschappen’ van allerlei aard, vooral dan deze met een meer louter religieuze, devotionele, traditionele, charismatische, emotionele,... benadering werden ondertussen geïntroduceerd en sterk gepromoot. **Het wordt echter hoogtijd dat vanuit de basis van de Katholieke Kerk de vruchten van de Geest die vanuit Medellín en Puebla gegroeid zijn, hernomen worden. Dat niet doen betekent: het beste (het meest evangelische, het meest eigene van de Jezus-ervaring) van de Latijns-Amerikaanse Kerk verraden.**

Vandaag luisteren we naar Monseigneur Romero die enkele fundamentele aspecten van dit kerkmodel, de kerkelijke basisgemeenschappen, met ons deelt.

**(1)** **Het zijn kleine groepen van mannen en vrouwen, volwassenen, jongeren en ouderen.** Want alleen in kleine groep is het mogelijk om leven en geloof écht met elkaar te delen. In grotere groepen neemt niet iedereen altijd actief deel; het zijn er meestal slechts enkelen, namelijk zij die gemakkelijker kunnen spreken en hun gedachten en persoonlijke mening beter kunnen verwoorden. **In de KBG willen we iedereen waarderen, want het leven, de ervaring en de mening van elk lid zijn fundamenteel om ons als groep en als Kerk vooruit te helpen op de wegen van het Evangelie**.

**2)** **Het zijn groepen waar de leden persoonlijk en zelfstandig nadenken.** Met beide voeten in de historische realiteit lezen en overdenken zij het Woord van God, het Evangelie, de Bijbel en de fundamentele documenten van de Kerk. Het is niet zo dat één iemand (een wijze man of vrouw…) uitleg komt geven zodat de anderen op het einde niets anders meer dan ‘Amen’ kunnen zeggen of ‘God zij dank’, of enthousiast ‘Alleluja’ kunnen roepen. Nee, **in de KBG luisteren we allemaal naar het Woord van God en we bidden om de Geest die ons zal verlichten om de boodschap van dat Woord te begrijpen voor hier en vandaag.**

**(3)** **Deze bezinning is altijd gericht naar het ontdekken van de concrete inzet bij wat *“dit Woord van de mens vereist in zijn historisch engagement, ook hier op aarde".*** Het komt er na de bijeenkomsten op aan werk te maken van het verkondigen van het Evangelie, het bezoeken en uitnodigen van anderen, het enthousiast bemoedigen van mensen en gezinnen die nog niet tot onze vertrouwde kring behoorden, om samen gemeenschap te vormen. **Vanuit de basisgemeenschappen groeit ook altijd een sterke dynamiek van dienstverlening aan gezinnen in nood- en crisissituaties. Het gaat in zijn geheel om de actieve deelname aan de georganiseerde volksbeweging in haar strijd voor sociale rechtvaardigheid, voor de verdediging van het recht op water, voor rechtvaardige lonen en pensioenen,...**

Het is opvallend dat Monseigneur Romero in bovenstaand citaat uit zijn homilie vermeldt **dat "*er niets mis is met wat we doen*"**. Ook in die tijd waren er immers al kerkelijke figuren die het kerkmodel van de KBG verdacht maakten en demoniseerden. Zij begrepen niet wat er aan de hand was en vroegen zich vertwijfeld af waar het naartoe ging, wanneer leken vrijuit het woord namen, hun mening gaven, het Evangelie interpreteerden, en zich engageerden in sociale en politieke organisaties. We hebben dit zelf dikwijls genoeg meegemaakt. Nogal wat priesters voelden zich zeer ongemakkelijk (en werden soms zelfs agressief) wanneer KBG-animatoren op het geografische terrein, het territorium van ‘hun parochie’ kwamen (waarvan ze gewend waren het als hun eigendom te beschouwen) om er KBG te vormen. Die vorm van kerk-zijn werd onmiddellijk gezien als een bedreiging. Er circuleerden op de duur een overvloed aan verzonnen beschuldigingen. Zelfs Monseigneur Arturo Rivera y Damas - de opvolger van Mgr. Romero – schreef op een bepaald moment in een brief aan Padre Pedro Declercq en aan mij (ik verbleef toen in Nicaragua) dat hij ons niet langer in het aartsbisdom San Salvador wilde, ‘… omdat ons pastorale werk van vorming en begeleiding van de KBG veel spanningen en verdeeldheid in de Kerk veroorzaakte’. **Het is bij dat alles dus heel goed om te onthouden wat Monseigneur Romero eerder had gezegd: "*Er is niets mis met wat we doen*".**

**Wij willen daar nog aan toevoegen dat mensen in de KBG ook anders leren bidden, en anders leren luisteren naar wat God, Moeder en Vader, tot ons zegt in gebed en bezinning.** Wij leren daar van elkaar en met elkaar dat gemeenschappelijk gebed niet een kwestie is van het lezen van teksten uit een of ander boek, maar dat het er om gaat als gemeenschap eerlijk voor God te staan, met elkaar te luisteren naar Zijn Woord en er ons over te bezinnen. Wij geloven daarbij: ‘De Geest komt ons te hulp in onze zwakheid, omdat wij niet eens weten hoe wij moeten bidden…’ (Rom. 8, 26). **De Geest van Jezus bidt in ons**. De KBG hebben mettertijd ook nieuwe manieren ontwikkeld om de viering van de Eucharistie te beleven, met intense deelname van de gemeenschap, met symbolen van engagement die bij de offergaven samen met het brood en de wijn worden aangebracht, met nieuwe liederen die uitdrukken hoe wij proberen te leven vanuit het geloof, in hoop en met concrete, daad-werkelijke liefde. **Samen leren we zo Jezus te volgen in de realiteit van hier en nu, vandaag. En zo is het goed. We hoeven niet bang te zijn.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog enkele andere reflecties op basis van citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero, uitgesproken op de Drieëntwintigste Zondag door het jaar-B, 9 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:

242 El obispo siempre tiene mucho que aprender de su pueblo: [https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/782349199445454](about:blank)

241 Educación individualista: [https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/529543055521363](about:blank)

240 La opción preferencial por los pobres: [https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1061877197867566](about:blank)

Deze reflectie was oorspronkelijk geschreven voor zondag 5 september 2021, en werd nu herzien voor de Drieëntwintigste Zondag door het jaar-B, 8 september 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Drieëntwintigste Zondag door het jaar-B, 9 september 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 302.

1. De Tweede Algemene Conferentie van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Medellín (Colombia) in september 1968, en de Derde Algemene Conferentie in Puebla (Mexico) in 1979, leidden tot de doorbraak van een nieuw kerkmodel dat tenvolle betrokken en geëngageerd wilde zijn bij de transformatie van de geschiedenis. [↑](#footnote-ref-1)