**Vijfde Paaszondag – C 15 mei 2022**

**Evangelie: Johannes 13, 31-33a.34-35**

In deze homilie die uitgesproken werd in de liturgie van de Vijfde Paaszondag - C (op 8 mei 1977), reflecteerde Mgr. Romero niet over de evangelietekst van deze zondag. Maar hij deed in die homilie wel **een oproep opdat de “zending van de Kerk” goed zou worden verstaan.** We hernemen drie aspecten van die zending, zoals Mgr. Romero ze in deze homilie heeft uitgedrukt.

*1. "**Solidair zijn met de zorgen, de angst en de hoop van de mensen van onze tijd, vooral van de armsten en zij die lijden."*

*2. Verwijzend naar een tekst van het Vaticaans Concilie zegt hij: "Het is de plicht van de Kerk haar moreel oordeel te geven, ook over zaken die de politieke orde betreffen, wanneer de fundamentele rechten van de persoon of het heil van de zielen dit vereisen." En ook: "We willen trouw blijven aan onze profetische missie om mensen te begeleiden te midden van zoveel verwarring.”*

*3. "Misschien hebben wij in het verleden te veel de nadruk gelegd op de liefde tot God, en gedacht dat wij God liefhadden, terwijl wij onze broeders slecht behandelden."*

Mgr. Romero confronteert ons hier opnieuw met **twee fundamentele opdrachten voor de Kerk. Misschien zijn het wel opdrachten die we gemakkelijk vergeten of die we snel op een zijspoor zetten, omdat we veel meer aandacht geven aan rituelen en doctrines, en daar al onze energie in steken.**

Op de eerste plaats komt het er op aan **solidair te zijn met de zorgen en de angst van de armsten** en de lijdende mensen**.** Het gaat hier om de grote meerderheid van de wereldbevolking die in armoede leeft (als gevolg van de politieke, economische en militaire wereldordening die we opgebouwd hebben). Zij bestaan en leven niet alleen ergens ver weg, maar ze zijn ook dichtbij aanwezig in onze dorpen en misschien vooral in de steden. Het zijn mensen van bij ons met daarbij ook nog een steeds groeiend aantal mensen die van elders komen: gevlucht, opgejaagd en verarmd, omdat ze alles moesten achterlaten. Natuurlijk is er bij hen heel veel leed, pijn en onmacht.

**Maar er zijn ook de lijdende mensen.** Er is zoveel lijden in onze wereld, en uiteraard zijn het niet alleen de armen die lijden. Er is lijden bij het (ernstig) ziek worden, bij hospitalisatie, bij het ouder worden, na een ongeval. Lijden ook als gevolg van uitsluiting en misbruik. Lijden bij burn-out, omdat we het leven niet meer aankunnen en werkelijk helemaal ‘opgebrand’ zijn. Lijden ook achter de tralies, waar mensen in detentie een heel zware tol betalen voor hun begane misdaad en eigenlijk terechtkomen in een voortgaand proces van ontmenselijking. Er is psychisch lijden, en er is eenzaamheid. Ja werkelijk, er is heel veel lijden in onze wereld.

**Bij dit alles zegt Mgr. Romero dat het onze zending als Kerk is om solidair te zijn, ten gronde solidair, met de zorgen en de angst van de armen en van de mensen die lijden.** We kunnen natuurlijk niet alles, en het is niet mogelijk om overal tegelijkertijd solidair zijn, maar **ieder van ons, christenen, moet toch op een prioritaire manier solidair zijn met concrete mensen, hier dichtbij en/of veraf. En als wereldkerk moeten we sowieso overal aanwezig zijn, in solidariteit.** Gelukkig zijn er heel wat concrete voorbeelden en getuigenissen van bekende en vooral minderbekende (zogezegd ‘gewone’) mensen, die dat op een merkwaardige manier doen. Zij mogen ons bemoedigen om het niet op te geven.

**Een van de grote zorgen van Mgr. Romero is altijd geweest: de hoop van zijn volk te versterken, ervoor te zorgen dat het volk de hoop op verbetering van hun situatie en het uitzicht op leven en gerechtigheid toch niet zou verliezen, ondanks de uitbuiting en de repressie**. Daarom roept hij ons op om in onze solidariteit met de armen en zij die lijden, die kleine sprankeltjes hoop te versterken, en zelf teken van hoop te zijn midden de angst en het lijden. Onze trouwe en respectvolle nabijheid zijn zo belangrijk. In ons spreken en zwijgen, in ons doen en laten mogen we ervan getuigen dat het Leven het uiteindelijk toch zal halen, en dat onze hoop gegrond is. **Dat is fundamenteel, als we waarachtig en geloofwaardig Kerk van Jezus willen zijn.**

Bij zijn tweede gedachte neemt Mgr. Romero ons mee naar **de profetische opdracht die we als Kerk hebben**. Voor hem destijds waren het toen echt wel tijden van heel veel verwarring. Zo is het ook voor ons vandaag. De samenleving wordt altijd maar complexer. België is daarbij wel een uniek voorbeeld van samenlevingsstructuren die uiterst ingewikkeld zijn. De digitalisatie maakt het voor oudere mensen nog moeilijker. De sociale en de officiële communicatiemedia overrompelen ons met nieuws, met gegevens, met beelden… en niemand weet eigenlijk nog wat waar is en wat als leugen moet beschouwd worden. Tijden van oorlog staan immers altijd bol van de leugens, omdat (des)informatie en beïnvloeding vanouds een belangrijk deel uitmaken van de oorlogsvoering.

**Mgr. Romero legt nog eens uit aan zijn volk dat het een fundamentele opdracht is van de Kerk om te spreken, om duidelijkheid te brengen, om te onderscheiden, om de verwarring terug te drijven.** **Een Kerk die niet spreekt wordt medeverantwoordelijk wanneer het gaat over schending van mensenrechten.** De Kerk mag uiteraard op geen enkele manier stem geven aan onderdrukkers en uitbuiters - zij moet integendeel **de stem zijn van de onderdrukte en uitgebuite mensen.** Natuurlijk is het zo dat op dit moment de Kerken in Europa heel wat van hun zeggingskracht verloren hebben. Juist daarom moet er op vandaag misschien gezocht worden naar een profetisch optreden en spreken dat meer oecumenisch en interreligieus wordt aangepakt. Hoe dan ook, de opdracht van de Kerk is “*trouw blijven aan haar profetische missie om mensen te begeleiden te midden van zoveel verwarring”.*

En dan tenslotte nog een woord over de derde aanbreng van Mgr. Romero in deze homilie over de zending van de Kerk. **Hij kijkt daarbij kritisch achteruit in de recente geschiedenis, en beseft dat de Kerk te ver heeft afgestaan van de ‘arme en lijdende mensen’. Hij zegt duidelijk dat je niet kan preken dat we God kunnen en mogen liefhebben, terwijl je te gelijker tijd je broeders en zusters slecht behandelt.** Rijke families hebben gedurende vele jaren bevoorrechte plaatsen gekregen in de kerkgebouwen en bij religieuze processies, terwijl in hun bedrijven en in hun omgeving kleine mensen constant werden vernederd en uitgebuit. Wat Kirill, de Patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk, op vandaag zegt in verband met de oorlog in Oekraïne, is een voorbeeld van het tegengestelde van wat Mgr. Romero ons als Kerk vraagt. **Je kan niet spreken van eer brengen aan God, als je dood en vernieling zonder meer goedpraat.**

**Suggestie van vragen voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen:**

1. Op welke manier ben ik vandaag solidair met de zorgen en de angst van arme en lijdende mensen, en hoe versterk ik hun hoop? Welk belang heeft dat engagement voor mij, en welke rol speelt het concreet in mijn leven als christen?
2. Wat doe ik om goed geïnformeerd te zijn over wat in wereld (dichtbij en veraf) gebeurt? En welke bijdrage lever ik om bij mijzelf en bij anderen te zoeken naar waarheid en duidelijkheid in alle verwarring? In welke mate ben ik bereid om heel actief op te komen voor gerechtigheid, en om onrecht aan te klagen? Wat doen we als Kerk op dat gebied?
3. Hoe kan in onze kerkgemeenschap ons bidden en vieren coherent aansluiten bij ons werken aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld? Hoe kunnen die beide polen van ‘mystiek’ en ‘verzet’ elkaar beïnvloeden en versterken in onze kerkgemeenschap?

Ludo Van de Velde

***Ludo Van de Velde*** *(1949), afkomstig uit Oelegem, leefde en werkte sinds 1977 in Centraal Amerika.  Hij was gedurende 9 jaren fidei donumpriester in Guatemala, El Salvador en Nicaragua.  Hij is gehuwd en vader van twee dochters.  Wonend in El Salvador was hij gedurende 25 jaren eerst ngo coöperant en nadien regiocoördinator van Volens. Dank zij de diepe inspiratie van Mgr. Romero en de roep van arme mensen in kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van San Salvador, kon hij, samen met zijn vrouw Tere, de laatste 10 jaren met hen weer verder optrekken  Zo werd hij opnieuw wie hij altijd geweest was: priester in dienst van de armen en in dienst van het Evangelie. Sinds eind februari 2021 wonen ze in Brugge, dicht bij hun (klein-) kinderen, op zoek naar nieuwe uitdagingen.*