**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 102. Paaszondag-A – 9 april 2023.**

**Zijn als Christus is werkelijk vrij zijn, met ware bevrijding.**

*"De dingen die van boven zijn ten volle beleven - het vertaalt zich op deze Paasmorgen in: rechtvaardigheid, vrede, liefde, mensenrechten, respect voor anderen. Oprecht en ten volle beleven wat van boven is, betekent dat het nieuwe Leven van de Verrezene reeds op deze aarde moet geleefd worden. Het betekent niet: onbezorgd zijn over de dingen van de aarde, maar integendeel: de dingen van de aarde behandelen en behartigen met de criteria van de hemelse rechtvaardigheid.*

*...Broeders en zusters, de Kerk kan niet doof of stom blijven voor de roep van miljoenen mensen die om bevrijding roepen, die onderdrukt worden door duizend slavernijen. Maar zij moet hen vertellen wat de ware vrijheid is die gezocht moet worden: deze welke Christus reeds op deze aarde heeft ingehuldigd door op te staan uit de dood en de ketenen van de zonde, de dood en de hel te verbreken. Zijn als Christus, vrij van zonde, dat is: is werkelijk vrij zijn met ware verlossing en bevrijding. En alleen wie vanuit dit geloof in de Verrezene werkt aan een meer rechtvaardige wereld; wie protesteert en opkomt tegen het onrecht van het huidige systeem, tegen de wandaden van een onrechtmatig gezag, tegen het misbruik van macht, tegen de wanorde van mensen die mensen uitbuiten; wie strijdt vanuit de verrijzenis van de Grote Bevrijder - alleen die persoon is een echte christen. Daarom moet het geloof in de Opstanding de mens moed geven en integriteit schenken. Verre van zich in lafheid te verschuilen, moet de christen, net als Christus, klaar staan en bereid zijn om zijn gezicht te laten zien tegenover Pontius Pilatus, tegenover Herodes, tegenover zijn vervolgers. En ook om af te dalen in het graf van zijn martelaarschap, met de kalmte van een lam dat naar de slachtbank wordt geleid, om daar te wachten op het uur waarin God hem zal verheerlijken."*

**In zijn preek op Paaszondag 1978 stelt Monseigneur Romero de grote uitdagingen aan de orde die het geloof in de verrijzenis van Jezus met zich meebrengt.** Hoe centraal de viering van Pasen ook staat in een liturgisch jaar (en zelfs in elke eucharistieviering), **doorslaggevend voor de authenticiteit van ons paasgeloof is toch in de eerste plaats het beleven van dat geloof in de dagelijkse en historische werkelijkheid. Het heeft geen zin deel te nemen aan de plechtige paasliturgie als we achteraf niet handelen naar dat geloof.** In bovenstaand citaat uit zijn paashomilie geeft Mgr. Romero ons daarvoor enkele aanwijzingen die we concreet moeten maken in elke historische situatie, of die nu persoonlijk is, nationaal of internationaal…

*"De dingen die van boven zijn ten volle beleven - het vertaalt zich op deze Paasmorgen in: rechtvaardigheid, vrede, liefde, mensenrechten, respect voor anderen. Oprecht en ten volle beleven wat van boven is, betekent dat het nieuwe Leven van de Verrezene reeds op deze aarde moet geleefd worden.”*

Men kan zich afvragen: hoe kan de wereld het zien en waaraan is het te merken dat er op deze aarde meer dan 2,4 miljard christelijke gelovigen zijn (dat is: 30 % van de wereldbevolking), die beweren te geloven in de Opstanding van Degene die ‘het goede deed’ en Die op bevel van de (religieuze en politieke) machthebbers werd gekruisigd? Zou men niet kunnen veronderstellen dat de wereld er beter aan toe zou moeten zijn met zoveel navolgers van Hem? **Geloven in de Verrezene betekent dat we voorvechters zijn van rechtvaardigheid, vrede, liefde, mensenrechten, respect,… Als het waar is dat wij geloven in de Verrezene, en als wij jaarlijks Zijn verrijzenis vieren, dan moeten wij ook het leven van de Verrezene op deze aarde en in deze, onze mensengeschiedenis be-leven.** Het is aan ons om hier en nu al licht van de Paasnacht te zijn en zuurdesem van Opstanding. En voor het geval we nog niet overtuigd zouden zijn, voegt Mgr. Romero er aan toe: “*Het betekent niet: onbezorgd zijn over de dingen van de aarde, maar integendeel: de dingen van de aarde behandelen en behartigen met de criteria van de hemelse rechtvaardigheid.”***Geloven in Jezus, in Zijn menswording, Zijn leven van zelfgave en dienstbaarheid, Zijn opstanding na Zijn dood, betekent:** **"*omgaan met de dingen op aarde"* met de criteria van Jezus; handelen zoals Hij deed, spreken zoals Hij deed, dat wil zeggen: *"ze behandelen en behartigen met de criteria van goddelijke rechtvaardigheid*", waaronder vergeving en barmhartigheid**. Hoe anders zou de wereld zijn als christenen zo zouden leven in de politiek, in hun bedrijven, in het openbaar bestuur, in de diensten die zij aanbieden op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, in het leger, in vakbonden en coöperaties, in maatschappelijke organisaties, in de media, in het rechtsstelsel, enz...!

*"Zijn als Christus, vrij van zonde, is werkelijk vrij zijn, met ware bevrijding."* Natuurlijk horen we dag na dag de roep van degenen die vrijheid eisen, vrijheid van uitbuiting en van onderdrukking. En **vanuit het geloof in de Verrezene moeten wij vanzelfsprekend deel uitmaken van de voorhoede in de strijd tegen de zonde en de dood van miljoenen mensen.** Maar er is ondertussen ook de ‘verhulde slavernij’ waarin we zelf leven, afhankelijk als we zijn van economische en ideologische propaganda. In de huidige wereld zijn we waard wat we ‘consumeren’, en dat zullen we steeds meer moeten doen. Vandaar dat onze brievenbussen gevuld worden met commerciële propaganda, en het internet in de eerste plaats een ruimte geworden is van economische en ideologische bombardementen. Wij zijn slaven, wij leven en worden geleefd als slaven. **Het geloof in de opstanding van Jezus daagt ons uit om "*werkelijk vrij te zijn*”, om overtuigde activisten te zijn voor werkelijke bevrijding.** Echt vrije gelovigen zullen indien nodig bestaande tradities (ook Bijbelse en kerkelijke) kunnen en durven (her)interpreteren in dienst van het ware geluk van het volk. Jezus zelf was een duidelijk voorbeeld van zulke trouw aan de Vader terwijl Hij toch de traditionele ketenen verbrak. **Eerbied voor ‘de sabbat’ staat niet boven ‘de plicht om zieken te genezen’; geen enkele verplichting mag de plicht in de weg staan om te dienen en goed te doen.** Wij denken dat er in de Kerk op vandaag nog veel angst bestaat om aan historisch gegroeide tradities en aan extreme orthodoxie te tornen, hoewel die soms elke evangelische inspanning om vrij te zijn in dienst van het Koninkrijk van God bedreigen en doden.

***“En******alleen wie met en vanuit dit geloof in de Verrezene werkt aan een meer rechtvaardige wereld; wie protesteert en opkomt tegen het onrecht van het huidige systeem, tegen de wandaden van een onrechtmatig gezag, tegen het misbruik van macht, tegen de wanorde van mensen die mensen uitbuiten; wie strijdt vanuit de verrijzenis van de Grote Bevrijder - alleen die persoon is een echte christen.”***

Op het feest van Pasen, de verrijzenis van Jezus, stelt Monseigneur Romero ons voor de uitdaging van de christelijke authenticiteit. Er zijn (veel te) veel halfbakken christenen, maat-christenen (die leven en handelen in functie van andere, zogenaamd ‘hogere’ belangen), ritualistische of bedevaart-christenen, christenen met vooral charismatische religieuze gevoelens, christenen ook die verbitterd zijn door het ‘verlies van kerkelijke tradities’, zondags-christenen, christenen van alleen maar sociale evenementen, enz...

**Monseigneur Romero houdt ons vandaag nog maar eens de spiegel voor van de christelijke authenticiteit. Dat ‘écht-en-waarachtig-zijn’ heeft te maken met onze bijdrage aan de strijd voor een andere wereld waarin vrede schittert, als vrucht van gerechtigheid.** Dit vereist dat we onze comfortzones verlaten en onze ideologische blinddoeken afnemen, om te strijden voor de ontmanteling van onrechtvaardige systemen en te ijveren voor het aan de kaak stellen van machtsmisbruik in bedrijven en regeringen. **Vanuit ons geloof in de Opstanding van Jezus, *"de Grote Bevrijder*", moeten wij zelf ook bevrijders zijn.** Wij moeten het vermogen blijven vormen en er ons bestendig blijven in oefenen om het goede, het juiste, het rechtvaardige dat al wordt gedaan te onderscheiden, maar ook om de nalatigheid en het verzuim, om de tekortkomingen en mislukkingen klaar te blijven zien. Dit geldt allereerst voor het persoonlijke leven en voor wat zich in de maatschappij afspeelt, maar het geldt ook op het niveau van de Kerk zelf. **Dat wij authentieke christenen zouden zijn, levend vanuit het geloof in de Verrijzenis, vraagt van ons ook een dynamiek in de Kerk die zo sterk is en zo levend, dat ze zelfs voor haar eigen zwakheden en fouten de ogen niet sluit.** In opvolging van de "*Grote Bevrijder*" is het aan ons om zelf ook bevrijders te zijn, ook binnen in de Kerk zelf - want helaas weerspiegelen wij in ons doen en laten niet zelden de ondeugden van de maatschappij een stuk meer dan de grote waarden van het Koninkrijk Gods.

***"Daarom moet het geloof in de Opstanding de mens moed en integriteit geven. Verre van zich in lafheid te verschuilen, moet de christen net als Christus klaar staan en bereid zijn om zich te verzetten tegen alle vormen van macht (politiek, religieus, economisch, ideologisch, cultureel,...)”*** Het geloof in de verrijzenis van deze Jezus, Die zo heeft geleefd, Die zo’n radicaal getuigenis heeft gegeven van de aanwezigheid van God zelf onder ons, zal ons de moed en de kracht geven om de verplichting om Hem te volgen ten volle op ons te nemen. Daartoe moeten wij ons gezicht laten zien tegenover de grote machten en ...bereid zijn de prijs daarvoor te betalen. Monseigneur Romero wist heel goed waar hij het over had, want hij beleefde het zelf in zijn eigen vlees en in zijn bestaan als ‘profeet’, totdat hij werd vermoord omdat hij (veel té) ‘christelijk’ leefde en sprak. Hij zegt ons in dit citaat uit zijn homilie van Pasen **dat wij moeten handelen *"…met de kalmte van een lam dat naar de slachtbank wordt geleid, om daar, ook in het graf van het martelaarschap, te wachten op het uur waarin God ons zal verheerlijken.*"** Ook op die manier heeft Jezus ons het voorbeeld gegeven. In de liturgische kalender wordt bijna dagelijks verwezen naar heiligen-martelaren, die deze spiritualiteit vanaf het begin van het christendom totterdood hebben beleefd en belichaamd. **Het gaat dan bij dat martelaarschap niet om het zoeken van het ideaal van de dood, maar veeleer om het aanvaarden van de consequenties van een leven dat gewijd is aan God, aan Zijn Koninkrijk en aan de weg die Jezus ons heeft gewezen.** Met Mgr. Romero kunnen we zeggen dat we misschien niet de palm van het martelaarschap moeten verdienen, maar **dat hoe dan ook het geloof in de Verrijzenis in alle situaties van ons leven en samenleven moet vertaald worden in moed, kracht, energie en toewijding aan de opbouw van een andere wereld.** Laten we niet bang zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag nog een ander citaat uit dezelfde homilie van Paaszondag 1978 van Mgr. Romero met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

75 La iglesia no puede ser sordo muda:

<https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1136301753650496>

Overdenking voor zondag 9 april 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op Paaszondag, cyclus A, 26 maart 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.376 en 377.