**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 142. Eerste Zondag in de Veertigdagentijd-B – 18 februari 2024.**

**Christus volgen in de geest van een authentiek-evangelische Kerk.**

*"In het liturgische jaar is deze periode, die begint op Aswoensdag, de belangrijkste van allemaal. Ik zou jullie willen smeken om dit ‘seizoen’ te beleven met het verlangen om Christus te volgen in de geest van een authentiek-evangelische Kerk. De essentie van de vastentijd is: dat het een voorbereidingstijd is op het vieren van Pasen. En het paasmysterie betreft de dood en de verrijzenis van Christus. (...) Om deelgenoot te worden aan de verdiensten van het kruis en aan het leven van de verrijzenis, is het nodig om onze menselijke ingesteldheid daartoe voor te bereiden, om bekeerd te worden, zoals Christus zegt in het evangeliefragment van vandaag: ‘Bekeert u en gelooft in de goede boodschap.’ (Mc 1,15)*

*Daarom is de vastentijd een tijd van bekering en van geloof in het evangelie. Het Paasfeest is geen feest van Christus alleen, maar van Christus als het Hoofd van ons allen die de mensheid vormen. Tegen het komende Paasfeest van 1979 moeten we het Lichaam van Christus geworden zijn: Zijn vlees, Zijn leven in onze concrete situatie. Het gedoopte volk van El Salvador moet zijn als de incarnatie van de Christus Die levend en glorieus verschijnt op Pasen. Laten we eer bewijzen aan onze Verlosser, in Wie we geloven en op Wie hopen. Laten we ons voorbereiden om geen dode cel te zijn in het levende organisme van Christus, maar om eer te bewijzen aan alle cellen die bekleed zijn met een nieuwe lentegloed, met een grote hoop, met een goddelijk leven."*

De titel van deze overdenking drukt al meteen duidelijk een fundamentele eis uit voor wat betreft het leven van degenen die er voor kiezen om christen te zijn. Misschien is een eerste vraag die we onszelf in deze veertigdagentijd moeten stellen deze: **hoe staat het met ons verlangen om Jezus te volgen? Waar verlangen we ècht naar? Hoe komt dit verlangen tot uitdrukking?** Nadat we hier iets over hebben opgemerkt en er ons van bewust zijn geworden, worden we uitgedaagd om Jezus te volgen ‘in de geest van een authentiek-evangelische Kerk’. Volgen deze woorden van Aartsbisschop Romero misschien uit het feit dat hij zich realiseert dat we soms vervallen in een soort van ‘Kerk-light’, een ‘Kerk-zero’, een manier van Kerk-zijn die zich voornamelijk uitdrukt in religieus-culturele praktijken, in het volgen van allerlei tradities en het beoefenen van devoties, zonder de ware geest van het Evangelie van Jezus te beleven?

**De Braziliaanse aartsbisschop Helder Camara sprak altijd weer over ‘Abrahamitische minderheden’. Hij bedoelde daarmee een Kerk van kleine gemeenschappen van mensen die erkennen dat het zo niet verder kan of moet, die de weg naar een nieuwe horizon durven inslaan, die hun ogen op Jezus gericht hebben en die individueel, in gezin en gemeenschap een sacrament (teken en instrument) willen zijn van het Koninkrijk van God, zoals Jezus het heeft aangekondigd en heeft beleefd.** Zonder deze levende gemeenschappen aan de basis kan de Kerk (op haar verschillende niveaus) niet ‘authentiek-evangelisch’ leven, vond hij. Grotere (kerkelijke) structuren hechten als vanzelf meer belang aan de wet (wettigheid), aan gezag (macht), aan het uiterlijke (rijkdom),… De theoloog Victor Godina schreef een boek met als titel: ‘De Geest van de Heer werkt van onderaf’.

Wij geloven dat, om Jezus te volgen, het nodig is om naar de Geest te luisteren in de stem van de mensen, voornamelijk in die van de armen, en in de christelijke gemeenschappen (die altijd Abrahamitisch zullen zijn). **Van onderaf kunnen we Gods handelen in de geschiedenis begrijpen. Van onderaf – daar waar de Geest van de Heer waait - zullen we een Kerk kunnen zijn die aandacht heeft voor de kreten van de kwetsbaren in de geschiedenis.** **Diegenen onder ons die de roeping en zending hebben om de Stem van de Geest van Jezus te zijn, moeten een echte aanwezigheid beleven dicht bij de armen onder de mensen en in de Kerk.** Zij die hogerop staan in de hiërarchie en in de structuren van de Kerk zullen zich in het vervolg meer moeten inspannen om voortdurend naar beneden te gaan, naar de basis, naar ‘de wonden’ en naar ‘de gewonden’. Alleen daar zullen ze de adem van de Geest van de Heer kunnen ervaren en Zijn inspiratie kunnen opvangen.

Aartsbisschop Romero merkt op dat er kerkelijke eenheden zijn die meer zijn als “… *dode cellen in het levende organisme van Christus”* en veel minder als "… *cellen die bekleed zijn met een nieuwe lentegloed, met een grote hoop, met een goddelijk leven."* Hij waarschuwt ons en roept ons op om onze rol in de Kerk te herzien. Het is een zeer sterke uitdrukking die hij daarvoor gebruikt: we moeten ons dringend bekeren om "… *geen dode cel te zijn".* Let wel: we horen hier de stem van een bisschop die spreekt tot de gemeenschap van gelovigen die aanwezig is in zijn kathedraal en tot degenen die naar hem luisteren op de radio. **Deze tijd van bekering nodigt ons uit, ja verplicht ons om ons ook op vandaag af te vragen waar onze kerkelijke cel van leeft, waar ze zich mee voedt en wat haar resultaten zijn, wat ze oogst.**

Aartsbisschop Romero somt drie beelden op van die oogst die stuk voor stuk een geweldige missie uitdrukken:

**(1) *“Een kerkelijke cel zijn die gekleed is in een nieuwe lentegloed.”***Na wat veel theologen ‘de kerkelijke winter’ hebben genoemd, een seizoen in de recente kerkgeschiedenis dat gekenmerkt was door stagnatie en achteruitgang, zijn er nu gelukkig nieuwe lentewinden te bespeuren in de Kerk. De tien jaren van het pontificaat van Paus Franciscus en de impact ervan op de Kerk als geheel openen nieuwe perspectieven. Maar **het zijn de kleine kerkelijke cellen, de gemeenschapsbasis van de Kerk - daar waar de Geest van de Heer waait - die geroepen zijn om deze nieuwe lente, dit ontwaken, deze wedergeboorte te beleven en concreet gestalte te geven.**

**(2) “*Een kerkelijke cel zijn gekleed in grote hoop*.”** De wereld zoals we die nu beleven bevindt zich in verschillende processen van zelfvernietiging. Het neoliberale kapitalisme is ondertussen geglobaliseerd en miljarden mensen worden in de marge en in de ellende gedreven. De afgoden van macht en rijkdom lijken in veel landen te zegevieren. De natuur bereikt een kritiek niveau van ‘no return’, door de manier waarop we ermee omgaan. **Hoe zullen we dan ‘cellen van hoop’ zijn, kerkelijke gemeenschappen die hoop uitstralen, ondanks alles en tegen alle wanhoop in?** Hoe zullen we echte hoop betekenen voor migranten, voor hen die niet worden opgevangen door solidariteitsnetwerken, voor daklozen, voor kinderen en jongeren, voor zovelen…? En wat betekent het om concreet hoop uit te stralen voor anderen?

**(3) *“Een kerkelijke cel zijn die bekleed is met een goddelijk leven****.”* Dit heeft te maken met **een leven als zijnde kinderen van God, als mensen naar Zijn beeld. Het heeft te maken met transparant zijn, zodat in ons spreken en handelen de God van Jezus, Moeder-Vader van de mensheid, zichtbaar en voelbaar is.** De ‘zorg’ voor het leven in al zijn aspecten en voor iedereen, is fundamenteel voor ons opdat wij zouden kunnen handelen en spreken zoals Jezus ons heeft geleerd door zijn daden. In Hem zien we God als mens. Door zo te leven bekleden we ons met een goddelijk leven.

**De sterke oproep tot bekering vraagt van ons als eerste stap om lid te worden van een kerkelijke gemeenschap, een kerkelijke cel, een ‘Abrahamitische gemeenschap’. Geloof in Jezus is geen individuele zaak. Het kan alleen authentiek-evangelisch zijn als het in gemeenschap wordt beleefd.** Wel kunnen er vele vormen en uitdrukkingen van die gemeenschap zijn, elk met zijn eigen accent, ieder met zijn eigen bijzondere mystiek. Maar zonder binnen één van deze kerkelijke cellen te vertoeven, zijn we verloren. En dan hebben die verscheidene gemeenschappen zelf ook nog vele verschillende taken. In deze overdenking hebben we er drie opgenomen.

**Deze bekering zal ons er toe brengen *"het Lichaam van Christus te zijn"* in de geschiedenis, in onze omgeving, in de omstandigheden waarin we ons bewegen.** Als we in de Eucharistie gevoed worden met Zijn leven, *“Zijn lichaam en zijn bloed"*, nemen we de verantwoordelijkheid op ons om ook daadwerkelijk Zijn Lichaam te zijn, om zijn Woord concreet gestalte te geven. Bij de communie kunnen we dan terecht zeggen: "Neem, eet en wees het Lichaam van Christus". Laten we gemeenschappen zijn die onze naam ‘christen’ waardig zijn. Kunnen mensen waarachtig in ons het gezicht van Christus zien? 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 Eerste Zondag in de Veertigdagentijd-B van 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:

184 Iglesia de los pobres:

<https://www.facebook.com/watch?v=385188413676145>

183 La sociedad de consumo:

<https://www.facebook.com/watch?v=1413974755789321>

182 La misa dominical:

[https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1405905369883614](about:blank)

Overdenking voor zondag 18 februari 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Eerste Zondag in de Veertigdagentijd-B, 4 maart 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo IV, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 243-244.