**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 32 – zondag 17 oktober 2021**

**Pleidooi voor een gedurfd en creatief christendom.**

*“Onder impuls van de Geest van God en in navolging van hun kerkelijke roeping moeten alle leden van de christelijke gemeenschap - alle leden, dat zijn: jullie allen en ikzelf - binnen de samenleving ambachtslieden zijn van de ontmoeting van mensen onder elkaar, bevorderaars van dialoog, verzoening, sociale gerechtigheid en vrede."*

*“Door de aanwezigheid van christenen in de wereld en door hun getuigenis, vervult de Kerk haar roeping als een bestendig zaad van eenheid, hoop en heil voor de gehele mensheid.”*

*“Op vandaag willen wij geen timide en passieve massachristenen; wij hebben iedere christen nodig om mee te werken aan een vrijmoedige en creatieve vorm van Kerk-zijn in de wereld…”*

Ter gelegenheid van Missiezondag denkt Monseigneur Romero na over de missie van de Kerk. Hij gebruikt als titel van zijn homilie dezelfde titel die hij meegaf aan zijn vierde pastorale brief "Missie van de Kerk te midden van de crisis van het land". We mogen niet vergeten dat enkele dagen eerder (met name op 15 oktober 1979) de militaire staatsgreep in El Salvador had plaatsgevonden, wat het begin werd van de [Salvadoraanse Burgeroorlog](https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvadoraanse_Burgeroorlog&action=edit&redlink=1). Monseigneur Romero geloofde dat het volk een nieuwe kans zou krijgen, maar hij stelde ook de voortzetting van de repressie aan de kaak. Het is in deze context van politieke crisis dat hij uitnodigde tot een bezinning op de zending van de Kerk. Hij verwees daarbij naar verschillende citaten van Paus Johannes Paulus II.

Wanneer we spreken over de zending van de Kerk, moeten we denken aan de uitdagende uitdrukking die de Vlaamse priester-missionaris in El Salvador, wijlen Piet Declercq, ons heeft nagelaten: "Water dat stilstaat, rot…” En **hij roept de kerkelijke basisgemeenschappen op om het evangelie te verkondigen, uit zichzelf te treden, aan te kloppen, anderen te roepen, nieuwe gemeenschappen te vormen, en zo de zending op zich te nemen om "ambachtslieden te zijn van de ontmoeting van mensen onder elkaar, bevorderaars van dialoog, verzoening, sociale gerechtigheid en vrede".** Deze kerkelijke zending is fundamenteel belangrijk in iedere wijk waar een kerkelijke basisgemeenschap aanwezig is, in iedere gemeente waar een kerkelijke gemeenschap bestaat, en in alle Kerken op provinciaal, nationaal en internationaal niveau.

De kerkelijke missie moet, naar het voorbeeld van Jezus' leven, haar roeping als “vaste kiem van eenheid, hoop en heil voor de gehele mensheid" ernstig nemen. Jezus sprak over het Koninkrijk van God. **De gelovige gemeenschap moet de opdracht op zich nemen om het zaad te zijn van de eenheid en ontmoeting, het zaad van de hoop, het zaad van de verlossing en bevrijding, te beginnen in haar eigen buurt, wijk of leefomgeving.** Monseigneur Romero dringt er bij ons op aan: "Wij willen geen schuchtere, passieve massachristenen". Vaak zijn de activiteiten van parochies of kerkelijke verenigingen en organisaties gericht op de Kerk zelf, op degenen die naar de mis gaan en op degenen die hun kinderen willen laten dopen. In de basisgemeenschappen lopen wij al evenzeer hetzelfde risico om stil te blijven staan, zonder beweging, om timide en passief te worden. Andere ‘kerkmensen’ nemen alleen deel aan activiteiten met veel mensen, zoals traditionele processies en traditioneel-religieuze optochten. Monseigneur Romero roept ons op om in onze eigen omgeving voorvechters te zijn van eenheid, ontmoeting, hoop en bevrijding. Zoveel problemen overvallen ons; er is zoveel verdeeldheid (partijpolitiek en religieus); er is zoveel wanhoop bij het besef van noodzakelijke veranderingen die er maar niet komen, zoveel ellende die blijft bestaan door economische uitbuiting, zoveel wonden en kwetsuren die telkens weer door uitsluiting worden veroorzaakt…

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Monseigneur Romero, wanneer hij over de zending van de Kerk spreekt, ons zegt: **"Het is noodzakelijk dat elke christen zijn / haar geloof op een moedige en creatieve manier beleeft”. Zonder vrijmoedigheid en creativiteit zal de zending van de Kerk niet worden vervuld.** Durf en creativiteit zijn dringend nodig in de verschillende dimensies van het kerkelijk leven: in de liturgie, in de diaconie (dienstbaarheid), in de ‘koinonia’ (het gemeenschapsleven), in de oecumene, in het zaaien van zaadjes van eenheid, hoop en bevrijding en verlossing. Het is triest wanneer religieuze mensen alleen maar willen blijven steken in het traditionele, in het oude, in wat beschreven en voorgeschreven wordt in boeken, binnen de veilige grenzen van de religie, zonder het risico te nemen om het Koninkrijk van God op te bouwen, zonder de Kerk van de armen te durven zijn.

De tekst van de homilie heeft het over "een gedurfde en creatieve vorm van Kerk-zijn in de wereld". Wij geloven dat Monseigneur Romero hiermee moedige en creatieve acties wilde bevorderen, altijd trouw in de navolging van Jezus. Historische realiteiten veranderen, en precies dààrom moet de Kerk moedig en creatief zijn. Om haar zending, haar missie te blijven uitvoeren: teken en instrument zijn van het Koninkrijk van God. Laten we niet bang zijn.

Tere en Luis Van de Velde

Overdenking voor zondag 17 oktober 2021. Homilie uit de liturgie van de 29e Zondag door het jaar - B, 21 oktober 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 440,441,443.