­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 112. Dertiende Zondag door het jaar-A – 2 juli 2023.**

**Verbreek de ketenen die het hart en de ziel van de mensen binden.**

In de homilie van deze zondag stond Monseigneur Romero stil bij de rol van de Paus, en tegelijk van elke pastor in de Kerk en van elke gelovige zondermeer. Hij eindigde zijn homilie met deze woorden:

*"Beste broeders en zusters, moge deze hulde aan de Heilige Vader uitmonden in een vast besluit tot trouw aan ons doopsel, alsook in een soort gezamenlijke ‘resolutie van heiligheid’. We nemen ons ten stelligste voor dat we niet zullen strijden voor louter tijdelijke vormen van bevrijding, maar dat we ons ten volle zullen inzetten voor de ware vrijheid van de kinderen Gods, ten einde de ketenen te verbreken die het hart en de ziel van de mensen binden, om zo van ieder van ons een vaardig instrument te maken dat mee kan helpen om een nieuwe wereld te scheppen. En verder willen we blijven beseffen dat het geen zin heeft om nieuwe structuren uit te bouwen en goede wetten te maken, als er geen nieuwe mensen zijn die, met een in Christus vernieuwd hart, weten hoe ze van het vaderland een wèrkelijk nieuwe samenleving kunnen maken."*

Hoewel Monseigneur Romero wilde dat zijn eerste homilie na zijn ad-liminabezoek in Rome ‘*een hulde aan de Heilige Vader’* zou zijn, **leidt hij ons op de eerste zondag na zijn thuiskomst in zijn homilie in werkelijkheid toch vooral naar een beter begrip van de rol van elke pastor in de Kerk, en zelfs van elk lid van de kerkgemeenschap.** Hij vraagt daarbij dat we met zijn allen zouden komen tot:

* **Een vast besluit tot trouw aan ons doopsel**. Hij herinnert ons aan de theologische, christologische en kerkelijke betekenis van het doopsel die een leven lang blijft gelden, ook al hebben wij dat doopsel bijna allemaal ontvangen toen we nog heel klein waren. Monseigneur Romero roept op tot trouw aan ons doopsel en herinnert ons aan het doel van de heiligheid die we van daaruit willen betrachten. Hoe belangrijk en urgent de (louter tijdelijke) vrijheidsstrijd in de geschiedenis van de volkeren ook mag zijn, **we mogen niet vergeten dat we geroepen zijn om te leven als ‘kinderen van God’, en *"…om te werken aan de ware vrijheid van de kinderen Gods".*** Hier ligt de kern van onze bezinning van vandaag: "*het is de bedoeling om de ketenen te verbreken die het hart en de ziel van de mensen binden".*
* **Het besef dat de transformatie van de samenleving enkel en alleen zal voortkomen uit de verandering van hart en ziel**, **uit het verbreken van de ketenen die ons tot slaaf maken.** De consumptiegerichte mentaliteit die tegenwoordig alom heerst, en de commerciële propaganda die ons zonder ophouden het totale geluk aanbiedt als we dit product maar kopen, als we maar op zo'n (exotische) reis inschrijven, als we ons maar ‘volledig’ uitleven op dit of dat muziekfestival,… heeft ons in werkelijkheid vastgeketend, hopeloos blind gemaakt en totaal verlamd. Politieke machten en hun ideologieën leggen ons haast onontkoombaar hun eigen particuliere onderscheidingscriteria op: waarheid is wat de machthebbers zeggen, en leugens zijn alles wat dit in twijfel zou kunnen trekken. **De macht heeft een enorm vermogen om de bevolking blind en doof te maken: zij schendt onbeschaamd de waarheid en velen applaudisseren daar uitbundig voor.** Maar hetzelfde gebeurt ook vaak vanuit de hoek van de politieke oppositie die alleen maar de macht (terug) wil in handen krijgen, die voor het gemak haar eigen falen en nalatigheid uit het verleden even vergeet, die de huidige problemen niet in hun context plaatst, die alleen maar kritiek levert, die zwakheden en fouten van het huidige bestel uitvergroot om de aandacht van de bevolking af te leiden van de geleverde prestaties en de vooruitgang (die er ook zijn). Het is een grote verleiding om zich te laten omkopen met geld, met macht, met invloed, met eretitels, met diploma's van (politieke) erkenning. **Het zijn de ideologische mechanismen en de slimme strategieën van hun communicatiemedia, zowel in de reguliere media als - steeds meer - in de massamedia, die ons binden met *“echte ketenen die het hart en de ziel van de mensen binden”.*** We moeten ons bevrijden van de richtlijnen en consignes die van bovenuit op ons worden neergelaten en die enkel voortkomen vanuit de heersende (economische, politieke, militaire, sociale) macht.

**De Kerk kan (en moet) een belangrijke rol spelen in de samenleving. Monseigneur Romero zegt dat wij geroepen zijn om *"…van ieder van ons een vaardig instrument te laten maken dat mee kan helpen om een nieuwe wereld te scheppen"*.** Dit werk begint allereerst met de transformatie van het eigen leven. Wie gewend is te profiteren van kleine daden van corruptie in zijn eigen leven, zal onmogelijk kunnen bijdragen aan de strijd tegen corruptie op een breed niveau. Wie niet voor de helderheid en het scherpe zicht van zijn eigen ogen zorgt, wie het kleine vuil in zijn eigen oog niet verwijdert, zal niet mee kunnen uitkijken naar de grotere doelen, en zal de complexiteit van de historische waarheid nooit kunnen onderscheiden. **Onze opdracht is "…*een vaardig instrument te zijn dat mee kan helpen om een nieuwe wereld te scheppen"*: een wereld bekleed met en geïnspireerd vanuit de waarden van het Koninkrijk Gods.** Laten we ze niet vergeten, al die belangrijke waarden: rechtvaardigheid, broederschap, vrijheid, waarheid, barmhartigheid, solidariteit,… Dit begint in onze eigen omgeving, in ons eigen leven, in onze familie en buurt, bij onze collega's op het werk,... **Wedergeboren worden is: nieuwe vrouwen en mannen worden, die in staat zijn om tegen de stroom in te gaan en die dat doen in het licht van de waarheid, zonder dubbele agenda, met geen andere belangen op het oog dan het welzijn van anderen.** Op straat voor of tegen iets schreeuwen kan een stap zijn in het bevrijdingsproces, maar als we geen radicale veranderingen in ons eigen leven aanbrengen, zal het ons en de maatschappij geen goed doen. De geschiedenis is vol van duizenden en miljoenen goedmenende mensen die hun bloed vergoten hebben in de strijd tussen volkeren onderling of binnen het eigen volk, om dan vervolgens na korte tijd weer in dezelfde valkuilen van het vorige systeem te vervallen en degenen die het lef hebben om tegen te spreken of zich te verzetten op hun beurt te onderdrukken en uit de weg proberen te ruimen.

**Zo kunnen en moeten we de herhaalde oproepen van Monseigneur Romero interpreteren om ons als Kerk niet te identificeren met mensen en groepen die "*…strijden voor louter tijdelijke vormen van bevrijding".* De Kerk mag zich niet identificeren met enig historisch systeem en moet oppassen om geen enkel systeem te rechtvaardigen.** De Kerk, die haar ogen gericht heeft op de horizon van het Rijk Gods, zal daarentegen altijd licht brengen ter onderscheiding, zodat haar leden in werkelijkheid meewerken aan wat écht goed is (ook al is het niet volmaakt) en in staat zijn vraagtekens te zetten bij wat slecht is. En om, waar het kan, ook bij te dragen aan mogelijke alternatieven. Op alle gebieden van het leven van een volk zijn moeten er leden van de Kerk aanwezig zijn die, voorzien van technische kennis en professionele vaardigheden, en daar bovenop versterkt met het gezag van de levenservaring, in staat zijn nieuwe wegen uit te stippelen en waar nodig correcties aan te brengen. **Maar bij dit alles zijn wij als Kerk geroepen om altijd de horizon van het leven voor ogen te houden, en dat is: het Koninkrijk van God**.

*"Het heeft geen zin nieuwe structuren uit te bouwen en goede wetten te maken, als er geen nieuwe mensen zijn…*" **Als wij onszelf niet voortdurend vernieuwen, zullen de nieuwe structuren spoedig weer vervallen tot structuren van onderdrukking, van uitbuiting, van leugens, van beestachtigheid… in plaats van uit te groeien tot instrumenten van menselijkheid en barmhartigheid**. De geschiedenis van alle revoluties laat dit duidelijk zien. **De Kerk moet een kweekplaats zijn en een oefenterrein voor deze vernieuwing van de menselijkheid van haar leden, een ruimte voor persoonlijke groei waar wonden kunnen worden geheeld en waar de wil herboren wordt om te leven en "*van het vaderland een wèrkelijk nieuwe samenleving te maken"*.** Monseigneur Romero spreekt in dat verband van "…*mensen met* *een in Christus vernieuwd hart*".

Ja werkelijk, hoe moeilijk is het voor ons om ons te laten vernieuwen in en door Christus! We vieren dit gegeven wel telkens weer in de liturgie, maar hoeveel van dit alles wordt daarna ook geconcretiseerd in de dagelijkse praktijk? Al in het leven van Jezus was er de reactie van de verschillende machtsbekleders en -instituten, die Hem belasterden, vals beschuldigden en die Hem zelfs fysiek hebben uitgeschakeld. **Een Kerk waarvan de leden écht werken aan deze innerlijke vernieuwing in Christus zal altijd botsen met de machten van de wereld.** Wanneer we het alleen nog maar over Midden-Amerika hebben: in Guatemala hebben ze een bisschop vermoord, in El Salvador hebben ze twee bisschoppen vermoord, in Nicaragua hebben ze een bisschop gevangen gezet en verschillende priesters en vrouwelijke religieuzen uitgewezen, in alle Midden-Amerikaanse landen zijn er tientallen priesters, religieuzen, animatoren en catechisten… die vermoord werden. De machthebbers in Nicaragua beroemen er zich op dit moment op van katholiek te zijn, terwijl zij hun aanvallen op de Kerk steeds meer verharden, zelfs processies en het opstellen van kruiswegstaties in de straten verbieden, ook voortdurend bisschoppen en priesters aanvallen… En ondertussen beschouwen ze zichzelf toch als dé stem van het katholicisme. **Zorgen voor "*een in Christus vernieuwd hart*" – dat is een permanente taak, een levenslang leerproces, een voortdurende uitdaging ook tot bekering.** Maar alleen vanuit zo'n vernieuwd hart zullen we in staat zijn de geschiedenis evangelisch te onderscheiden, de te bewandelen paden te (her)ontdekken, en het kruis (van de vervolging) onder ogen te zien als onvermijdelijk gevolg van het navolgen van Jezus. **We hoeven niet bang te zijn om de zending van de Kerk die aan ons gegeven is, ook daadwerkelijk te vervullen.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag nog een citaat uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Dertiende 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:

102 Yo también recibo la predicación: <https://www.facebook.com/watch?v=675826110180825>

101 Hacer sangre y vida, verdad e historia: <https://www.facebook.com/watch?v=655085345714957>

Overdenking voor zondag 2 juli 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Dertiende Zondag door het jaar, cyclus A, 2 juli 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 72.