**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 72 – Eenentwintigste Zondag door het jaar - C – 21 augustus 2022.**

**Geen evangelisatie zonder menselijke promotie.**

*"Wij proberen ons op één lijn te stellen met de Kerk van vandaag, want de lijn die wij in het aartsbisdom volgen is geen bevlieging, noch is het een poging tot hersenspoeling, zoals velen zeggen. Het is er ons alleen maar om te doen ons aan te sluiten bij Vaticanum II en de apostolische exhortatie van Paus Paulus VI: ‘Evangelii Nuntiandi’, waarin sprake is van een evangelisatie van de wereld die niet los kan worden gezien van de promotie van de mens. En deze lijn is, God zij dank, al lange tijd kenmerkend voor het aartsbisdom. Zij is trouwens de oorzaak geweest van haar moeilijkheden en de conflicten die ze beleefde. Maar wie deze lijn volgt kan geen andere weg gaan dan de mens te bevorderen, zijn waardigheid en zijn rechten te verdedigen, een Evangelie te verkondigen dat de wereld niet de rug toekeert, maar dat in de wereld wordt binnen gebracht, niet om zelf werelds te worden, maar om de wereld te heiligen."*

Monseigneur Romero legt in dit citaat nog een keer uit hoe de pastorale dynamiek van het aartsbisdom niets anders doet dan het opnemen en implementeren van de kerkelijke vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie en de apostolische exhortatie van Paus Paulus VI (‘Evangelii Nuntiandi’). Met **als centraal uitgangspunt: evangelisatie moet nauw verbonden zijn met de bevordering en promotie van de mens. Evangelisatie kan de wereld niet de rug toekeren. Evangelisatie moet de Kerk juist in de wereld plaatsen om haar te heiligen**. Waarom zou Monseigneur Romero zo erg aandringen op deze benadering van de evangelisatie?

‘Evangelisatie’ werd lange tijd verstaan als ‘het Evangelie brengen aan niet-christelijke volkeren’ (die vroeger ‘heidenen’ werden genoemd). **We mogen echter** **niet vergeten dat elke nieuwe generatie ons voor nieuwe evangelisatie-uitdagingen stelt. Bovendien zal het Evangelie in de loop van het leven van een mens en vanuit verschillende levenservaringen telkens weer nieuwe betekenissen krijgen en nieuwe uitdagingen zien opduiken.** Wat kinderen over het Evangelie kunnen ontdekken, komt hen niet van pas wanneer zij even later tieners zijn of jongeren of jongvolwassenen. Het begrip van Jezus en zijn boodschap, het beeld van God, de openheid om naar Jezus te luisteren,… kunnen niet in het kinderstadium van de mensen blijven steken. **Evangelisatie moet een voortdurend en permanent proces zijn binnen de gelovige gemeenschap.** Natuurlijk gaat het daarbij niet om het onderwijzen van leerstellingen die anderen dan uit het hoofd moeten leren. Het gaat om ervaringen: levenservaringen van de aanwezigheid van de God van Jezus en van de weg van Jezus, met de bedoeling Hem vandaag te leren ontmoeten in de verschillende stadia en omstandigheden van het leven. **En dit is altijd en per definitie ook een gemeenschapservaring. Het is in de gemeenschap, in de dialoog en in het delen, dat mensen kunnen groeien in geloof en zich kunnen laten evangeliseren.** Het gaat erom telkens opnieuw de Blijde Boodschap - Goed Nieuws van God voor ons vandaag - te ontdekken. Gelovigen die bij hun eerste ontmoetingen met de Bijbel zijn blijven steken, en bij het beeld dat ze van God hadden als kind, zullen nauwelijks of nooit volwassen gelovigen worden.

Wat dan de evangelisatie naar niet-christenen betreft: het licht en de kracht van de Geest maken onze geesten en harten open om allereerst de weg te kiezen van de ‘interreligieuze dialoog’. Dit betekent dat wij uitgaan van de overtuiging en het vertrouwen dat de God van Jezus actief aanwezig is in àlle culturen en religies. God zij dank dat Hij Zijn openbaring niet heeft beperkt tot de christelijke Kerken alleen. In deze dialoog moeten wij leren respect op te brengen, te luisteren en de kracht van God ook in andere godsdiensten leren te onderscheiden. Het is toch ondenkbaar dat wij nog langer zouden trachten andere godsdiensten de grond in te boren of er de draak mee zouden steken, opdat de mensen zich toch maar tot het christendom zouden bekeren. **Alleen het getuigenis van ons concrete leven, onze echtheid, onze geloofwaardigheid, onze radicale liefde… zal de weg zijn om anderen de weg van Jezus te ‘leren’. Radicale toewijding en dienstbaarheid, tot het punt waarop we ons leven geven, kunnen de Stem van Jezus zijn die anderen aanspreekt en roept*.***

In het Amerikaanse continent, dat nog grotendeels ‘christelijk’ is (in al zijn kleuren, met zijn licht- en schaduwkanten), betekent evangeliseren vanuit onze Kerk niet dat andere Kerken of andere christelijke manieren van het geloof te beleven in twijfel zouden worden getrokken of worden vernederd. **Evangelisatie moet uitgaan van een authentieke oecumene, gebaseerd op de overtuiging dat wij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben om een teken en instrument te zijn van het Koninkrijk Gods in onze geschiedenis** (die tot dusver zo bloedig en triest is!). **Het zijn niet onze leerstellige teksten, noch onze erediensten, noch onze religieuze tradities die kanalen van Evangelisatie zullen openen, maar het is wel het radicalisme in de ‘promotie van de mens’ dat de ogen kan doen opengaan, ook van andersgelovige of niet-gelovige broeders en zusters**. En alleen samen kunnen de Kerken een geloofwaardig getuigenis afleggen van het Koninkrijk Gods.

**Wij, leden van een christelijke gemeenschap, zouden in onze eigen buurt of woonwijk het zuurdesem van de menselijke promotie moeten zijn, animatoren van gemeenschapsdynamiek en solidariteit, altijd bewust van de grote noden van de hele buurt.** Daarom zijn het bezoeken van mensen en het luisteren naar hen zo fundamenteel. Ons engageren in de gemeenschap (woonkern, wijk,...) waar we wonen, dat is de weg naar authentieke Evangelisatie. We doen het eerst en vooral om gewoon vriendelijk te zijn tegen onze buren. Om te praten met elkaar en om te luisteren. Om behoeften en noden te ontdekken (die vaak verborgen zijn). De vroege Kerk getuigde ervan dat Jezus rondging om goed te doen, om wonden te genezen, om leven te geven, te breken en te delen en ook de zwaksten te waarderen. **Dit is het bevorderen van alles wat menselijk is, de promotie van volledige menselijkheid in ons midden. Dit is waarachtige Evangelisatie, via daden van humanitaire dienstverlening.** Actief deelnemen aan wijkraden, steuncomités en gemeenschaps-vergaderingen zijn concrete manieren om van onze dienstbaarheid te getuigen. Vroeg of laat vraagt men zich af: waarom ‘slooft’ iemand zich zo uit ten gunste van de gemeenschap en de menselijke promotie in de straat of de wijk? Laten we het hen vragen… En als anderen ons die vraag stellen, laten wij dan zeggen dat wij christenen zijn, leerlingen van Jezus die ons vandaag oproept om Hem te volgen. Laten we een reden geven voor ons doen en laten en een verantwoording voor ons geloof. En wanneer niemand het ons vraagt? Dan zullen wij moeten nagaan in hoeverre wij werkelijk volgelingen van Jezus zijn, en hoe ver onze inzet wel gaat in de dienst aan de gemeenschap waarin wij leven. **Het is niet genoeg van samen te komen om na te denken over de Bijbel, om te bidden, te vieren, te gedenken. Onze evangeliserende stem zal meer en meer klinken vanuit de radicaliteit van onze navolging van Jezus: goed doen, gemeenschap bevorderen, delen in solidariteit, ten dienste staan van vooral de zwaksten, delen in pijn en lijden, bevorderen van inclusie, versterken van de gemeenschap,...**

Zou het ook niet zo zijn in een steeds meer seculiere samenleving, waar het christendom wordt gereduceerd tot het privéleven en tot wat sociaal-culturele activiteiten, of gewoonweg verlaten wordt omdat het in de concrete realiteit niets ter zake doet? **Monseigneur Romero zegt ons dat het kanaal van de Evangelisatie bestaat uit "*het bevorderen van de mens, het verdedigen van zijn waardigheid en zijn rechten*". En dit is natuurlijk alleen mogelijk wanneer het vertrekt van bij en vanuit de ‘armen’ (in de brede zin van het woord: zij die vergeten zijn, uitgesloten, lijdend, ziek,...) Deze promotie geschiedt zowel in het stellen van concrete daden van dienstbaarheid, als in het verheffen van de profetische stem van aanklacht en oproep tot handelen.** Laten we even herinneren aan de recente verklaring van het Belgische episcopaat dat we de mensen zonder papieren niet mogen vergeten. Zo te spreken, dat is de profetische rol van de Kerk. Maar als deze oproep niet wordt gedeeld en in praktijk wordt gebracht door de basis van de kerkgemeenschappen, dan zal het geen gist van Evangelisatie worden. Paus Franciscus zei op 29 juni van dit jaar: *“Samen kunnen en moeten wij gebaren stellen van zorg voor het menselijk leven, voor de bescherming van de schepping, voor de waardigheid van de arbeid, voor de problemen van de gezinnen, voor de situatie van de bejaarden en zij die in de steek gelaten worden, de verworpen en verachte personen.”*

Tenslotte nog iets over **de taal die wij in de Evangelisatie gebruiken**. Ik deel even een paragraaf uit de synthese[[1]](#footnote-1) van het synodale proces van het bisdom Antwerpen: *"Dagelijks botsen we op onze onmacht om het Evangelie te verkondigen. Er is een breed gedeeld aanvoelen dat de boodschap van de Kerk niet aansluit bij het leven van mensen in onze samenleving vandaag. Dat uit zich onder meer in de taal. Voor mensen die buiten het christelijke geloof staan, slagen we er nauwelijks in op een inspirerende manier getuigenis af te leggen van wat ons drijft. Voor wie toenadering zoekt, vallen we terug op verkondiging en catechese die niet aanstekelijk genoeg is en dus niet werft. Voor wie mee komt vieren, gebruiken we liturgische taal die vervreemdend werkt. We moeten werk maken van vertaling en vertolking van de Blijde Boodschap voor de concrete context van onze samenleving".* En we kunnen daaraan toevoegen **dat we noch voor kinderen, noch voor jongeren, noch voor jongvolwassenen over een adequate taal beschikken, die werkelijk doordrongen is van de Geest van het Evangelie en die werkelijk vleesgeworden is in de historische en culturele realiteit van vandaag, voor elke generatie.**

**Enkel met een humaniserende en bevrijdende praxis als prioriteit, gevoed vanuit de gemeenschap van gelovigen en met een totaal vernieuwde taal, ingebed in het oecumenisch proces en in oprechte dialoog met andere godsdiensten, zullen wij in staat zijn om van het Evangelie te getuigen.** **Waar wij handelen samen met Jezus en zijn ‘menselijk’ radicalisme, zal de Geest in ons werkzaam zijn en alles vernieuwen.** We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

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

22. conversión <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/983501739243854>

21. mi vida no me pertenece a mi <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1282192192283106>

Overdenking voor zondag 21 augustus 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Eenentwintigste Zondag door het Jaar - C, 21 augustus 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.268.

1. https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/informatie/het-synodaal-proces-bisdom-antwerpen-syntheserapport?microsite=203 [↑](#footnote-ref-1)