­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 111. Tiende Zondag door het jaar-A – 11 juni 2023.**

**De zending van de Kerk.**

In de tweede van drie gedachten die Monseigneur Romero in zijn homilie voor deze zondag uitwerkte, ging hij dieper in op de drie disposities die we nodig hebben om genade en rechtvaardiging te kunnen ontvangen: geloof, bekering en barmhartigheid. Hij zei verder:

*“Wat is de missie van de Kerk? Wat is de missie van de profeten? We kunnen het vandaag horen bij Hosea in de eerste lezing; we krijgen er zicht op bij Christus zelf, die zich in het evangelie zoals zo vaak ophoudt te midden van zondaars; en we vernemen het in de tweede lezing van Sint Paulus die ons het voorbeeld van Abraham voor ogen houdt. De opdracht van de Kerk bestaat erin de wonderen van Gods barmhartigheid te verkondigen. Dit is haar eerste opdracht; maar daarnaast is er nog een andere: de mensen oproepen tot geloof, tot bekering en barmhartigheid. En ten derde: de Kerk moet de zonde aanklagen die indruist tegen die relatie met God, tegen dat geloof, tegen die waarheid, tegen die barmhartigheid, tegen alles wat ons ervan weerhoudt om klaar te zijn voor de komst van God in onze wereld."*

**‘Meevoelen met de Kerk’ - dat was het bisschoppelijke leuze van Mgr. Romero. Zo heeft hij gedurende de drie jaar van zijn dienst als aartsbisschop op allerlei manieren in zijn preken geprobeerd om de zending van de Kerk, het werk van de Kerk en de reden waarom hij daaraan wil meedoen, uit te leggen.** Dat blijkt ook uit zijn pastorale brieven. Op 16 oktober 1977 zei hij: *"Ik heb ze (de aartsbisschoppelijke Kerk) ooit ‘de Kerk van de dromen’ genoemd, en waarom precies ‘de Kerk van de dromen’? Omdat ik hier in dit aartsbisdom een Kerk heb gevonden die haar kracht gevestigd heeft in de kracht van God, in het verlangen om een authentieke Kerk te zijn, in de moed om zich los te maken van die dingen die haar vroeger misschien wel machtig maakten, maar die helemaal niet de kracht van God waren"*. Armando Márquez Ochoa koos dan ook niet toevallig de titel ‘Gedroomde Kerk’ voor het boek dat hij publiceerde met de catechese van aartsbisschop Romero over de Kerk, waarin hij diens gesystematiseerde denken rond het thema van de ‘ecclesiologie’ aan zijn lezers wilde presenteren.

**In de overdenking van deze week gaan we in op drie profetische aspecten van de zending van de Kerk waarvan Mgr. Romero droomde.**

1. **De wonderen van Gods barmhartigheid verkondigen.**

In het Eerste Testament vinden we verschillende en soms heel tegenstrijdige beelden van God. Naast het liefdevolle beeld van God krijgen we bij momenten ook van alles te horen over God als de Heer der heerscharen, en over een (ver-)oordelende en wraakzuchtige soort van despoot. Het beeld dat de Kerk daar vaak heeft uit overgenomen is dat van de almachtige God. Precies dit beeld komt nogal choquerend over wanneer we het vandaag de dag nog steeds horen weerklinken in de officiële liturgische gebeden. **Aartsbisschop Romero vertelt ons dat het de opdracht van de Kerk is om in de eerste plaats de wonderen van Gods barmhartigheid te verkondigen. Die barmhartige God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Dat wil zeggen dat daar waar wij ons barmhartig gedragen, God ook aanwezig is.** Zelfs te midden van grote moeilijkheden kunnen we op Hem vertrouwen: Hij veroordeelt ons niet, Hij wijst ons niet af, Hij verwelkomt ons en behandelt ons altijd en steeds weer met barmhartigheid. En het evangelie leert ons: Jezus was het echte beeld van Gods barmhartigheid. Hij maakte ons de barmhartige God bekend en beleefde Die concreet in zijn ontmoeting met mensen.

**De Kerk heeft de opdracht om getuige te zijn van deze barmhartigheid. De woorden die ze spreekt en de werken die ze verricht moeten daarom altijd kunnen herkend worden als ervaringen van barmhartigheid voor allen wier leven verkeerd is gelopen. Tegelijkertijd moet zij elk getuigenis van barmhartigheid dat van mensen uitgaat, ondersteunen en versterken - ongeacht of zij lid zijn van de Kerk of niet.** Natuurlijk is barmhartigheid niet het privé-eigendom van de Kerk. Juist omwille van de manier waarop de wereld in elkaar zit, en omdat de verschillende maatschappelijke systemen waarin wij leven meestal eerder het tegenovergestelde van barmhartigheid laten zien en ervaren, is het aan de Kerken om te getuigen van dat unieke wonder: God is onvoorwaardelijke barmhartigheid. Tijdens mijn bezoeken aan een bejaardentehuis vertelde een dame mij dat zij niet meer kon geloven in een God die almachtig is en die desondanks toch zoveel ongeluk en miserie in haar leven toeliet. ‘Nee, dat kan niet!’, zei ze. ‘Dat valt niet met elkaar te rijmen…’ Toen ze merkte dat ik naar haar luisterde, en toen ze hoorde dat ik haar vertelde hoe ik zelf ook dit beeld van een almachtige God heb moeten loslaten, om de God te kunnen ontdekken die dichtbij is, trouw en barmhartig, begonnen haar ogen te stralen. ‘Waarom heeft niemand ooit zo tegen mij over God gesproken?’, vroeg ze mij met grote verwondering in haar blik…

1. **Mensen oproepen tot geloof, bekering en barmhartigheid.**

**De opdracht van de Kerk is mensen uit te nodigen en op te roepen tot geloof.** We mogen niet vergeten dat Abraham de ‘vader van het geloof’ genoemd wordt (en dat zowel in het christendom, het jodendom, en de islam). **‘Oproepen tot geloof’ betekent dus dat we altijd eerst en vooral naar Abraham moeten kijken en naar zijn levens- en geloofsverhaal moeten luisteren, om te weten wat ‘geloven’ eigenlijk is**. Zonder alles te begrijpen, voelde Abraham dat de situatie van onrecht die de mensen om hem heen ondergingen (in zijn thuisland ‘Ur van Chaldea’), niet de weg kon zijn die naar Gods komst in de wereld zou leiden, en dat de ingesteldheid en de ‘heidense’ praktijken die er heersten de gedroomde toekomst van de mensheid niet zouden verzekeren. **Hij riskeerde dus een andere weg en vertrok naar een andere toekomst, door het besluit te nemen ‘Ur van Chaldea’ te verlaten, dat wil zeggen: het land van het onrecht achter zich te laten, in de hoop de eerste stappen te kunnen zetten naar een land waar mensen zouden kunnen leven in vrede, als vrucht van gerechtigheid.** Het Eerste Testament vertelt dat Abraham en zijn vrouw Sara leefden in het besef dat ze onvruchtbaar zouden blijven als echtpaar, omdat ze reeds op hun oude dag gekomen waren, en dat ze derhalve de hoop op een kind dat uit hun wederzijdse liefde zou geboren worden reeds lang hadden opgegeven. **Het zich niet kunnen neerleggen bij en het zich niet kunnen verzoenen met die ‘levenloze situatie’ opende voor Abraham de weg naar het vertrouwen, en naar het geloof in de God van het leven.** Beetje bij beetje, letterlijk gaan-de-weg, werd hij een ‘Vriend van God’ – zo staat het geboekstaafd in Jakobus 2,23. Het is niet verwonderlijk dat hij zodoende het basismodel werd (de ‘vader van het geloof’, zoals de Bijbel dit dan noemt) voor de drie grote geloofsstromen die zich in de loop der tijden ontwikkelden vanuit zijn gedurfde besluit om naar een ander land op weg te gaan. Welnu, **naar het voorbeeld van Abraham heeft de Kerk de opdracht om die menselijke non-conformiteit, dat verzet tegen de omgeving van onrecht, ongelijkheid, uitbuiting, geweld, armoede,… te bevestigen en te allen tijde te ondersteunen en te voeden. Men zou die opdracht kunnen benoemen als ‘het oproepen tot primaire opstandigheid’. En verder nodigt de Kerk ons uit, eenmaal we op weg zijn gegaan, al lerend van Abraham, van Mozes, van de profeten en vooral van het leven van Jezus… om het risico te nemen deze geloofswegen in vertrouwen te durven ‘volgen’.**

Natuurlijk brengt deze oproep tot rebellie die als een tweede natuur voor de Kerk en voor de christenen zou moeten worden, ook de **oproep tot bekering** met zich mee. Wanneer wij ons bewust worden van de realiteit van de dood (in al zijn vormen en dimensies), nodigt God ons telkens weer uit om daar uit weg te trekken, om ons te bekeren, om niet langer zelf medeplichtig te zijn aan zoveel onrecht en mensonwaardig leven. Monseigneur Romero zegt ons: "*God is leven, God is evolutie, God is nieuwheid… God wandelt mee in de geschiedenis van de mensen. En mensen die in God geloven moeten zich niet vastklampen aan tradities of gebruiken, vooral niet wanneer die het ware Evangelie van onze Heer en Redder, Jezus Christus, aantasten of negeren. Zij moeten altijd aandacht blijven hebben voor de Stem van de Geest…"* **Wie een nieuwe toekomst wil riskeren, moet zich eerst en vooral blijvend bekeren tot deze altijddurende, eeuwige nieuwheid van God.**

Naast geloof en bekering moet de Kerk mannen en vrouwen ook **oproepen tot barmhartigheid,** zoals God zelf barmhartig is voor elk van ons. Het geloof in die God, zoals Hij verscheen in de door Jezus beleefde en belichaamde barmhartigheid, kan slechts authentiek zijn in de mate wij zelf barmhartige getuigen zijn van Gods barmhartigheid. Het is uit onze daden dat ons geloof zal blijken, en uit niets anders.

1. **De zonde aanklagen die indruist tegen die relatie met God, tegen dat geloof, tegen die waarheid, tegen die barmhartigheid, tegen alles wat ons ervan weerhoudt om klaar te zijn voor de komst van God in onze wereld.**

Het derde aspect van de zending van de Kerk dat door Monseigneur Romero vandaag wordt beklemtoond en verduidelijkt, is **het aanklagen van de zonde**. In deze context doelt hij op **de zonde die het geloof, de waarheid, de barmhartigheid van God en in Zijn spoor van mannen en vrouwen tegenspreekt, vernietigt of belemmert**. Hij vat zijn gedachten daaromtrent samen door te zeggen dat de Kerk alles aan de kaak moet stellen wat verhindert dat het Koninkrijk van God zich onder ons openbaart en dat het verder groeit. Dit zal een permanente taak zijn voor de Kerk, een soort van ‘bestendige opdracht’ als het ware. **In elke historische situatie moet de Kerk onder het licht van de Heilige Geest en in geweten opnieuw onderscheiden wat wijst naar de horizon van het Koninkrijk van God, en wat de komst van dat Koninkrijk belemmert.** Monseigneur Romero heeft zelf ervaren dat deze opdracht van ‘aanklager’ te zijn geen gemakkelijke taak is. In zijn tijd was de Kerk in El Salvador zeer verdeeld. Alleen Mgr. Romero en Mgr. Rivera dachten vanuit dezelfde toekomstrichting en liepen in dezelfde pas. Andere bisschoppen veroordeelden hen zelfs publiekelijk. Hetzelfde gebeurde onder de priesters en de religieuzen. Soortgelijke situaties doen zich vandaag nog altijd voor, bijvoorbeeld in El Salvador en in Nicaragua. **Het is een bijzonder moeilijke profetische opdracht die Mgr. Romero ons hier vanuit het evangelie van deze zondag toevertrouwt. Maar we hoeven niet bang te zijn om er actief aan mee te werken.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag nog een aantal citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Tiende 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:

100 A nadie le cuesta tanto: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/525779098983780>

99 No me agrada tu plegaria:

<https://www.facebook.com/watch?v=383783350259272>

98 Dios va caminando con la historia del pueblo: <https://www.facebook.com/watch?v=505781031108630>

97 Idolatría:

<https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/544930490266724>

Overdenking voor zondag 11 juni 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Tiende Zondag door het jaar, cyclus A, 11 juni 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 51.