**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 85. Vierendertigste Zondag door het jaar-C. Christus, Koning van het Heelal – 20 november 2022.**

**Het is noodzakelijk om in het hart van de Kerk te staan.**

*"Ik zeg niet dat alleen zij die in de Kerk zijn, gered zullen worden. In de eucharistieviering wordt het heel mooi gezegd: ‘O God die Uw barmhartige hand hebt uitgestrekt opdat allen die U zoeken, hem zullen vinden…’ Ik heb u reeds bij een andere gelegenheid uitgelegd dat er heidense godsdiensten bestaan, die niet christelijk zijn.* ***Zij hebben Christus niet gekend, maar hun mensen leven met een onberispelijke moraal, beter dan die van vele christenen.*** *Want het is niet genoeg van opgenomen te zijn in het lichaam van de Kerk, dat het Koninkrijk van Christus is – velen immers verblijven alleen maar schijnbaar in dat lichaam, maar ze leven tegelijk in de zonde. Nee,* ***men moet in het hart van de Kerk zijn****. En zij die zich buiten de geografische of zichtbare, hiërarchische grenzen van de Kerk bevinden* *maar die in feite wel de Wet van God vervullen door de verlichting van Christus die op mysterieuze wijze tot hen komt - zij zijn waarachtig in het hart van die Kerk van Christus, meer en beter dan velen die misschien wel in de Kerk leven, maar ze niet echt ‘beleven’."*

In de context waarin wij vandaag leven, zijn er steeds meer mensen die, hoewel ingeschreven in het doopregister van de Kerk, in feite afstand hebben genomen van de Kerk, en haar alleen opzoeken in crisissituaties of haar enkel bezoeken op bepaalde tijdstippen die verband houden met sociale activiteiten, of die haar helemaal hebben verlaten. Nu, op deze laatste zondag van het liturgisch jaar, **daagt Monseigneur Romero iedereen uit die beweert lid te zijn van de Kerk, degenen dus die zichzelf als leden van de Kerk beschouwen, zij die ‘in de Kerk leven’.**

**Zijn referentiepunt is niet de deelname aan religieuze of liturgische activiteiten, maar hun moraal, hun ethisch gedrag, dat wil zeggen hun manier van omgaan met anderen en met de natuur.** Hoe leven wij die ons als leden van de Kerk beschouwen? Hoe identificeren wij ons als dusdanig? **De waarde en de betekenis van ons Kerk-zijn wordt ‘gewogen’ in de weegschaal van de actie, bijvoorbeeld zoals aangegeven door de basiswet van het Hebreeuwse volk, de 10 geboden.** Monseigneur Romero vergelijkt het ethisch gedrag van mensen binnen het lichaam van de Kerk met dat van mensen buiten de Kerk. Hij wijst er op dat mannen en vrouwen van "*onberispelijke moraal*" werkelijk de kern van de Kerk vormen. Laten we dan maar proberen om wat meer concrete inhoud[[1]](#footnote-1) te geven aan dat begrip ‘onberispelijke moraal’.

In de wereld kunnen wij genoeg produceren om in de behoeften van allen te voorzien, maar niet om te voldoen aan allerlei onverzadigbare en grillige zelfzuchtige verlangens. In midden- en hoge-inkomenslanden, en voor de gegoede klassen in arme landen, **is het absoluut noodzakelijk minder te consumeren en deze verlangens (die zo gestimuleerd worden door de Markt) sterk te beheersen.**

**Een ‘onberispelijke moraal’ vereist van ons de discipline om geen valse getuigenissen af te leggen**, geen vals nieuws te verspreiden, rekening te houden met de resultaten van de wetenschap, altijd de waarheid te zoeken, zonder persoonlijke, syndicale of nationale belangen voorop te stellen, en de werkelijkheid te onderscheiden vanuit het perspectief van de armen, van alle kwetsbare mensen.

**Een ‘onberispelijke moraal’ eist dat we van niemand stelen.** Dit geldt op het persoonlijke en familiale vlak, maar nog meer op het niveau van eigendom en bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Een hoge morele standaard is absoluut nodig voor degenen die betrokken zijn bij de economie. Bij handelsbetrekkingen moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over eerlijke en rechtvaardige praktijken. Wij in de rijke landen kunnen niet langer doorgaan met het stelen van grondstoffen uit de landen van het Zuiden, noch met het dumpen van ons afval aldaar.

**Een ‘onberispelijke moraal’ vereist het opbouwen van menselijke relaties in wederzijds respect en loyaliteit, vanuit solidariteit, zonder discriminatie op grond van ras, huidskleur, gender, godsdienst of wat dan ook.** Ieder mens heeft het recht om gewaardeerd te worden.

**Een ‘onberispelijke moraal’ verplicht ons te zoeken naar alternatieve oplossingen voor conflicten waar zo gemakkelijk gekozen wordt om de te andere(n) te doden.** Miljoenen mensen komen om door honger en gebrek aan medische zorg, door wapens (die enorme winsten opleveren voor de producenten ervan). Woorden kunnen ook doden. Wij doden de natuur en beschadigen haar fataal op vele plaatsen op de planeet.

**Een ‘onberispelijke moraal’ vereist solidariteit tussen de generaties**: zorg voor de oudere generatie en het garanderen van het leven van de toekomstige generatie. Het vraagt van ons verantwoordelijke relaties van respect en nabijheid te hanteren tegenover onze ouderen. Het vereist van ons dat wij voor de aarde zorgen, zodat zij nog vele eeuwen leven kan geven.

**Een ‘onberispelijke moraal’ vereist ook dat wij tijd nemen voor rust, genieten van momenten van kalmte, om te vermijden dat wij ‘opgevreten en uitgeput’ worden door de druk van het werk of het verlangen naar steeds meer.** Dit is nodig om rust uit te stralen, om diep te kunnen ademen en onszelf zuurstof te kunnen geven, ook gevoed vanuit de Adem van het Leven.

**Een ‘onberispelijke moraal’ heeft ook te maken met de echtheid van ons getuigenis**. De praktijk van het leven weerspiegelt of wij in het Leven geloven of niet, of wij het Leven eerbiedigen of niet. Onze daden en onze woorden liegen niet over ons hart.

**Een ‘onberispelijke moraal’ is alleen mogelijk als wij de valse goden niet aanbidden, de afgoden van macht, rijkdom, zelfbeeld, losbandigheid en ongebreideld plezier,…** Deze goden maken ons tot slaven en ze ontmenselijken ons.

Welnu, Monseigneur Romero zegt ons dat zij die de wet van God naleven, die een leven leiden van gerechtigheid en onberispelijke moraliteit - christen of niet – hoogstaand zijn "*in het hart van de Kerk*". Daarom roept hij de gedoopten, zij die actief lid van de Kerk willen zijn, op om een voorbeeld en getuige te zijn in het onderhouden van die basiswet van God en zo een onberispelijk moreel leven te leiden. **Het is niet voldoende van formeel deel uit te maken van de Kerk (ingeschreven te staan in het register van doopsels of vormsels, bijvoorbeeld). Het is niet genoeg om formeel binnen in het lichaam van de Kerk te zijn. “*Het is noodzakelijk om in het hart van de Kerk te staan”*,** daar waar het leven van de mensheid en van de natuur (dichtbij en veraf), waar Gods schepping op het spel staat. ***We moeten "de Kerk ‘beleven’****".* **Voor zover haar leden niet alleen ‘in’ de Kerk zijn, maar haar ook werkelijk beleven, door hun getuigenis ter verdediging en bescherming van het leven, met een ‘onberispelijke moraal’, zullen zij ook in staat zijn het Evangelie te verkondigen van Jezus, de mens geworden God, de onuitputtelijke Bron van het Leven.** We hoeven niet bang te zijn om anders te gaan leven en zo werkelijk in het hart van de Kerk te staan.

Tere en Ludo Van de Velde

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

48. el diálogo <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1555280378198828>

Overdenking voor zondag 20 november 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Vierendertigste Zondag door het Jaar-C – Christus, Koning van het Heelal - 20 november 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p. 479.

1. We lieten ons inspireren door een artikel van Prof. dr. Govert Buijs, gevonden op <https://www.kerknet.be/netwerk-rechtvaardigheid-en-vrede-nrv/inspiratie/10-groene> geboden-voor-een-goed-leven. [↑](#footnote-ref-1)