**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 38 – zondag 28 november 2021.**

**De Bijbel is geen boek voor in de boekenkast.**

*"Christus verlicht de realiteiten van El Salvador en van onze families, alsook de intieme realiteiten van ieder van ons. Wij kunnen het Woord van God niet losmaken van de historische werkelijkheid waarin het wordt uitgesproken, want dan zou het niet meer het Woord van God zijn, doch enkel maar een geschiedenis die voorbij is, een vroom boek wellicht, een Bijbel die in onze bibliotheken staat... Maar dit Boek wordt het Woord van God omdat het aanmoedigt, verlicht, contrasteert, afwijst en prijst wat vandaag in deze maatschappij al of niet wordt gedaan. Dit zijn slechts voorbeelden - ieder van u heeft nog duizend andere dingen die hier kunnen opgesomd worden, en het is goed dat u ze laat belichten door het Woord van deze zondag". (1e zondag van de Advent 1977 – cyclus A)*

*Di*t is een citaat dat tot ons spreekt over de Bijbel als zijnde het Woord van God dat alle dimensies van onze werkelijkheid belicht en verlicht. Laten we er even bij stilstaan in hoeverre en hoe de Bijbel onze werkelijkheid belicht en tegelijk één van de manieren is waarop God ons bemoedigt in geloof, hoop en liefde.

Vanaf het begin van de Reformatie (16e eeuw) hebben de Protestantse Kerken de Bijbel in de handen van het gelovige volk gelegd en hen geholpen om die in hun eigen taal te leren lezen en verstaan. De Katholieke Kerk liet de Bijbel opgesloten in het Latijn, en hield die weg van de gelovigen tot aan het Tweede Vaticaans Concilie - einde jaren 1960. Ook op vandaag zien we hoe protestanten en evangelische christenen rondwandelen met hun Bijbel in de handen, en tijdens de eredienst houden ze die Bijbel bestendig open. Het is natuurlijk niet genoeg die woorden en teksten te lezen. Het is niet genoeg bijbelcitaten uit het hoofd te leren en ‘van buiten’ te kennen. Bovendien worden er ernstige leesfouten gemaakt wanneer de Bijbel verkeerdelijk beschouwd wordt als een boek van natuur- of historische wetenschappen, alsook bij een fundamentalistische lezing of bij het opstapelen van geïsoleerde citaten. **Meer en meer hebben op vandaag ook katholieke gezinnen een Bijbel in huis, en dat is goed. Maar laten we ons met Monseigneur Romero afvragen of we die Bijbel dan alleen maar in een doos of op een hoge boekenplank bewaren, dan wel of dat Boek werkelijk een dagelijkse en voortdurende bron van inspiratie is die dient om de verschillende dimensies van ons leven te verlichten.** Laten we het nu vooral over de Evangelies hebben.

In het citaat waar wij ons bij deze reflectie door laten leiden, zegt Monseigneur Romero dat Christus onze werkelijkheid wil belichten en verlichten. En hij noemt daarbij drie dimensies van die werkelijkheid: ten eerste de politieke, economische en sociale werkelijkheid waarin wij leven; ten tweede onze familiale werkelijkheid; en tenslotte ook de intieme werkelijkheid van ieder van ons persoonlijk. In het lied "Lectura comunitaria de la biblia" dat in El Salvador wordt gezongen, zeggen wij **dat er zoveel dingen in de Bijbel staan die we vroeger niet begrepen, maar dat het in de gemeenschap was dat we het Woord van God hebben gevoeld als een kracht om door te gaan**. Voor sommige mensen klinken bepaalde teksten in de evangelies "(over)bekend" en dus hechten zij er geen belang meer aan. Voor anderen zijn het allemaal teksten uit een verre cultuur en traditie die ons niet veel meer zeggen of die niet raken aan het leven van vandaag. In werkelijkheid is het een zeer ernstige nalatigheid dat wij in het verleden in de Kerk geen prioritair belang gegeven hebben aan de adequate vorming van gelovigen om de Evangelies goed te leren lezen en begrijpen. Dat er homilieën gehouden worden in de liturgische vieringen, is niet genoeg. De meesten van ons zijn vanuit zichzelf niet gemotiveerd om zich te verdiepen in bijbelstudie en -bezinning. De Evangelies zijn voor de meeste katholieken tot op vandaag nog gesloten boeken, en onze Bijbel (als we die al hebben) ligt ergens diep verborgen onder het stof in een of andere lade of kast. In bovengenoemd lied wordt ook gezegd: "Ik moet de teksten lezen in mijn groep; met iemand die ons begeleidt in geloof, en ons wegwijs maakt in de geschiedenis en de tradities". **Hoe kan Christus onze werkelijkheid belichten en verlichten, als wij Hem daarin niet tegemoet treden door de Evangelies samen te lezen, te beluisteren en te overdenken?**

Monseigneur Romero herinnert er ons aan dat het Woord van God "bezielt, verlicht, contrasteert, afkeurt en prijst wat wij vandaag doen of niet doen": heel onze werkelijkheid (als volk, als familie, en als individuele persoon). Voorwaarde daarvoor is dat we in de (basis)gemeenschap teksten uit het Evangelie lezen en overdenken; dat we tijd maken om de taal, de symbolen, gelijkenissen, begrippen... die daarin voorkomen te leren begrijpen. Het is niet voldoende stil te staan bij een of andere mooie tekst van een dichter of een gelovige schrijver. Het volstaat niet om een of ander verslag te lezen of een aanklacht te aanhoren omtrent sociale of milieuproblemen, hoe belangrijk en motiverend dat allemaal ook moge zijn. **Jezus zal nooit het licht van ons leven worden noch het kompas voor onze levensreis, als wij er niet naar streven om Hem in de Evangelies te ontmoeten.**

**Laten we dus zoeken naar mogelijkheden om elkaar "als groep", in gemeenschap, te helpen bij het lezen van de Evangelies.** Een manier die mij persoonlijk daarbij helpt is: mijzelf te vereenzelvigen met de personages die Jezus ontmoet, mijn naam in te vullen waar een persoon vermeld wordt die Jezus zoekt en die door Jezus geroepen, aangeraakt, genezen, gezonden... wordt. **Want het is altijd tot mij (en tot ons als “groep”, als gemeenschap) dat Jezus vandaag spreekt.** We kunnen verder ook rekenen op de lezing die Monseigneur Romero ons van de Evangelies aanbiedt, als een betrouwbaar kompas. Laten we niet bang zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 28 november 2021. Er is nergens melding gemaakt van een preek van Monseigneur Romero op de eerste zondag van de Advent - cyclus - C, 2 december 1979. Het citaat van vandaag is genomen uit een preek van Mgr. Romero op de eerste zondag van de Advent in het jaar 1977 – cyclus A: Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I. Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.27.