­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 3. Tweede Paaszondag – Beloken Pasen-B – 7 april 2024.**

**De zending van de Kerk is geen andere dan die van Christus.**

*“Het woord dat we vandaag in de liturgie horen is het Woord van God, dat ik alleen wat probeer te commentariëren en toe te passen op de werkelijkheid van vandaag.* ***… Ik zou graag willen dat het grootste deel van mijn prediking verstaan wordt als catechese, als prediking van het Woord van God. … Het hoofddoel van mijn prediking is de aankondiging van het mysterie van het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus.*** *(…) De missie die de Kerk naar de wereld, in alle eeuwen, zal uitdragen, zal niets anders zijn dan die van Christus, Die dood is en verrezen. De Kerk viert haar liturgie en predikt haar woord alleen daarvoor: om mensen te redden van de zonde, om mensen te redden van de slavernij, om de afgoderijen te vernietigen, en om de enige God te verkondigen Die van ons houdt.* ***Dit zal steeds weer de moeilijke taak van de Kerk zijn en blijven. En om deze reden weet ze bij het vervullen van deze missie, die Christus een kruis opleverde alsook een aantal vernederingen, dat ze zelf ook bereid zal moeten zijn om die boodschap niet te verraden en, indien nodig, net als Hij, het martelaarschap, het kruis, de vernedering en de vervolging te ondergaan.”***

Als wij ons even in herinnering brengen hoe de minst jongeren onder ons ‘catechese’ (catechismusles, heette dat toen) hebben gekregen… Dat bestond haast alleen maar uit het overbrengen en ‘inpompen’ van doctrines, dogma’s, geloofsbelijdenissen, gebeden, liturgische normen, religieus-culturele tradities,… Maar **zou het in de catechese niet in de eerste plaats moeten gaan over hoe we kunnen en moeten leven zoals Jezus, hoe we kunnen spreken zoals Jezus en een leven aannemen zoals dat van Jezus?** De sacramentencatechese moet altijd fundamenteel en in de eerste plaats gaan over het beter leren kennen van Jezus en het dynamische mysterie van Zijn leven, de moord die op Hem werd gepleegd en Zijn wederopstanding, precies om van daaruit te leren hoe we moeten handelen zoals Hij. Wanneer een kind of een jongere voorbereid wordt op zijn/haar eerste communie of vormsel, dan moet het welslagen van dat initiatieproces achteraf niet zozeer worden afgemeten aan zijn/haar leerstellige of liturgische kennis (na het afleggen van een soort examen, dus…), maar aan de manier waarop zijn/haar dagelijks leven getuigt van wat er in de catechese gehoord is en ‘geleerd’. **Hebben zij die de catechese meemaakten al een beetje leren leven, spreken en handelen zoals Jezus? Hoe namen hun vader en moeder deel aan het christelijke vormingsproces? Wie of wat is hun tot voorbeeld gesteld, met wie of wat proberen zij zich te identificeren?**

Het doel van de catechese, van de liturgie en van de prediking is: *“… mensen te* *redden van de zonde, hen te redden van de slavernij, het vernietigen van de afgoderijen”,* met als uiteindelijke bedoeling: “… *het verkondigen van de enige God Die van ons houdt.”* **Omdat we nu eenmaal in de historische realiteit leven die is zoals ze is, en deel uitmaken van de misvormingen die de samenleving kenmerken, moeten we verlost worden van de zonde, van de slavernij en van alle afgoderij.** Meer dan 500 jaar christendom in Latijns-Amerika is er niet in geslaagd om de structurele zonde, de economische slavernij en de aanbidding van allerlei afgoden (van macht, rijkdom, organisatie, genot…) uit te bannen. En bovendien vinden wij het niet leuk dat de Profeet uit Nazareth ons vraagt om ​​ons ervan bewust te worden hoe wij zelf ook slachtoffers zijn van die zonde, die slavernij en afgoderij. Sommigen willen niet eens meer naar die Profeet luisteren, ze zijn niet geïnteresseerd in Jezus, noch in de horizon van het Koninkrijk van God die Hij de mensen aanbiedt. Anderen geven de voorkeur aan het getrouw en vroom verder doen met hun kerkelijke religieuze tradities, en zijn van mening dat het Evangelie hun gemoedsrust alleen maar verstoort. **Uiteraard (en gelukkig) zijn er ook een aantal ‘Abrahamitische minderheden’ – de ‘anawim’ van het Eerste Testament – ​​die zich wèl voortdurend willen laten verlossen van de structurele zonden, om getuigenis af te leggen van het Evangelie in de strijd tegen alle vormen van slavernij en afgoderij waarmee ze geconfronteerd worden in de realiteit van vandaag.**

Aartsbisschop Romero herinnert er ons aan dat de “*moeilijke taak van de Kerk”* precies deze is en blijft: mensen er toe oproepen om deel uit te maken van die dynamische minderheden die consequent zijn met het Evangelie van Jezus, zij van wie de manier van leven - persoonlijk en in gemeenschap - de aandacht vestigt op hun opstandige en bevrijdende praxis, en die zodoende dienstbaar zijn zodat er meer leven is voor anderen om hen heen. **Redden van zonde gebeurt niet door middel van religieuze doctrines of rituelen, noch door gebeden. Redden van zonde gebeurt door te strijden om het onrechtvaardige systeem waarin we leven uit te roeien.** Die grote en permanente strijd, nationaal, continentaal en mondiaal, zal alleen overwinningen boeken en vooruitgang realiseren als die wortels heeft en aangrijpingspunten in de dagelijkse ‘kleine’ strijd: in het eigen gezin, in de gemeenschap, in de buurt, op het werk, met studiecollega’s, in de vakbond, in de coöperatieve,… Het heeft geen zin om te doen alsof je schreeuwt als een profeet, terwijl je niet eens met je voeten op de eigen grond blijkt te staan. **Het bestrijden van corruptie en onvoldoende transparantie vereist altijd dat we die strijd allereerst in onze eigen leefomgeving aangaan.** In ons land zijn er velen die staan te schreeuwen of mooie teksten en grote slogans publiceren, maar die niet in hun eigen omgeving vechten – integendeel: die in hun eigen familie of organisatie heel erg autoritair zijn, en daar ‘vreemde’ dingen doen die de waarheid verbergen. De strijd om mensen ‘van de zonde te redden’ is pure lucht als ze niet geworteld is in de dagelijkse realiteit. **Als mensen niet kunnen ‘opmerken’ dat we in het dagelijkse leven anders leven (meer behulpzaam, inclusief, eerlijk, transparant, betrokken,…) dan anderen, zullen we geen christenen zijn en geen volgelingen van Jezus, en zullen we niet in staat zijn om bij te dragen aan het ‘redden van de zonde’.**

Een laatste gedachte die we in deze reflectie willen meegeven betreft het volgen van Jezus. **Bij het vervullen van de missie die Jezus haar heeft toevertrouwd, moet de Kerk weten dat zij daarbij onvermijdelijk dezelfde gewelddadige gevolgen zal ervaren als deze die Jezus heeft geleden.** De Kerk *“… zal zelf ook bereid moeten zijn om die boodschap niet te verraden en, indien nodig, net als Hij, het martelaarschap, het kruis, de vernedering en de vervolging te ondergaan.”* In Nicaragua zien we vandaag de dag drie wegen die de Kerk bewandelt als reactie op het politieke regime dat daar momenteel heerst. **Er is ten eerste de profetische stem van de Kerk,** die door de regering niet wordt verdragen (zoals daar verder ook geen enkele andere dissidente stem mogelijk is of wordt getolereerd). Wanneer bisschoppen en priesters deze missie op zich nemen, worden ze aangevallen, beschuldigd, gevangen gezet en geëxpatrieerd, terwijl alle publieke religieuze uitingen nauwkeurig gecontroleerd worden. Hun nationaliteit wordt hen afhandig gemaakt en hun bankrekeningen worden geblokkeerd, teneinde de parochiewerken te belemmeren. Er zijn veel sterke getuigenissen voorhanden van die vervolgde profetische stem. **De tweede weg die de Kerk in deze omstandigheden kan kiezen is: om zich stil houden, geen aandacht te schenken aan de door het regime opgelegde informatieblokkade, in de tempels en de sacristieën te blijven en regelmatig wat in de lucht te prediken**, boodschappen mee te geven die niets zeggen over de historische realiteit of die de regering alleen maar behagen, **en verder alle evangelisatieactiviteiten op te schorten.** In Nicaragua is er vandaag de dag ook **een derde weg van bisschoppen, priesters en leken (met hun gemeenschappen) die de taal van de overheidsinstanties luidop herhalen**, en die niet erkennen dat er vervolging van de Kerk plaatsvindt, omdat ze zich hebben aangesloten bij de ideologische en politieke verdediging van een regime dat alle (echte en mogelijke) dissonante stemmen stelselmatig elimineert.

**De Kerk moet spreken, vieren, bidden en werken *“… om mensen te redden van de zonde, om hen te redden van de slavernij, om de afgoderijen te vernietigen, en om de enige God te verkondigen Die van ons houdt.”* Dit zal te allen tijde de moeilijke taak van de Kerk zijn**. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Luis Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog enkele andere citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Tweede Paaszondag – Beloken Pasen-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:

196 Predicación y conflicto:

<https://www.facebook.com/watch?v=361252489366910>

Overdenking voor zondag 7 april 2024 *(aangepaste tekst van de oorspronkelijk geschreven reflectie voor zondag 11 april 2021*). Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Tweede Paaszondag – Beloken Pasen-B, 22 april 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo IV, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p.414.415.417.