**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 70 – Negentiende Zondag door het jaar - C – 7 augustus 2022.**

**De missie van de Kerk is: de geschiedenis te heiligen.**

*"De Kerk moet de schaduwen zien van het mysterie van de ongerechtigheid, dat is ‘de zonde’. Want als de profane geschiedenis van haar kant niet samenvalt met de verlossing, en niet strookt met Gods heilsplannen, dan is dat niet de schuld van de geschiedenis; dan is dat omdat wij mensen, wij Salvadoranen, haar zondig hebben gemaakt. Wij hebben de zonde doen heersen in de geschiedenis; en de Kerk, die aan de kant van God staat en niet aan die van de zonde, heeft de opdracht de zonde in de geschiedenis omver te werpen. Daarom moeten er noodzakelijkerwijze momenten zijn van ernstig conflict tussen de Kerk en de geschiedenis, want de Kerk kan de zonde niet verdragen en weet dat het haar opdracht is de geschiedenis te heiligen, haar te bevrijden van alles wat haar tot slaaf van de zonde maakt. Dit is de zending van de Kerk en van ons die de Kerk vormen - niet alleen van de priesters, maar ook van u, beste katholieken*.”

Het is geen ecclesiologische of theologische nieuwigheid van te zeggen dat de Kerk in functie staat van het Koninkrijk Gods, of dat haar raison d'être er in bestaat van ‘teken en instrument van het Koninkrijk Gods’ te zijn. Het lijkt er echter op dat dit toch één van de dimensies is van de Kerk die zo gemakkelijk verloren en vergeten werden in de geschiedenis. Monseigneur Romero neemt precies deze waarheid vaak en met profetische kracht weer op.

Het is niet moeilijk om te zien, niet alleen in El Salvador, dat *"de (profane) geschiedenis niet samenvalt met de verlossing"*. De geschiedenis van de mensheid lijkt vaak zelfs in de verste verte niet op een geschiedenis van verlossing. De Spaanse en Portugese invasie op het Amerikaanse continent bijvoorbeeld was het begin van een heel ander soort geschiedenis van veel lijden, ellende en dood voor de oorspronkelijke volkeren. De VS beschouwt tot op vandaag Midden- en Zuid-Amerika als hun eigen grondgebied waar ze kunnen ingrijpen en opleggen wat ze willen volgens de belangen van de rijke en heersende klasse. De geschiedenis van het ‘kruis’ gaat nog altijd verder door voor de grote meerderheid van de volkeren aldaar. **In dit verband laat Monseigneur Romero met profetische stem doorklinken dat wij mensen het zijn (in werkelijkheid veel meer mannen dan vrouwen) die deze geschiedenis zondig gemaakt hebben. Het is niet Gods wil. Het is geen gril van God, en het is niet dat God ons vergeten is of ons voor iets straft. Het is zondermeer de verantwoordelijkheid van de mens dat er zoveel ellende is in de wereld.** Vandaag weten we meer dan ooit dat er voldoende capaciteit is in de wereld om ons allen te voeden, maar de voortdurende en schrijnende honger van miljoenen mensen is nu eenmaal geen economische prioriteit. Mgr. Romero heeft zo vaak de afgoderij van macht (die uitmondt in corruptie) en rijkdom (met de angstige drang om steeds meer te hebben) aan de kaak gesteld. **Deze lezing van de geschiedenis vanuit de menselijke verantwoordelijkheid is zeer belangrijk, vooral als wij haar van onderaf lezen, vanuit de slachtoffers, vanuit de marge, vanuit de uitgebuiten en de onderdrukten. Wij hebben zondige systemen en structuren opgebouwd die de dodelijke daden in onze geschiedenis nog versterken**. Sommige politieke momenten van hoop die even oplaaiden voor het volk, zijn altijd weer uiteengevallen door dezelfde politieke corruptie, door staatsgrepen of door (politiek-militaire) interventie van buitenaf.

**Daarom heeft de aartsbisschop de moed om te zeggen, in naam van de Kerk die aan de kant staat van God en in dienst staat van Zijn Koninkrijk, dat "*zij de opdracht heeft de zonde van de geschiedenis omver te werpen*".** Het werkwoord dat hij hier gebruikt: ‘afbreken’, ‘omver werpen’, doet ons denken aan het afbreken van muren en het naar beneden halen van standbeelden (opgericht voor valse helden en afgoden). Bij een andere gelegenheid spreekt hij over *"het ontwortelen van het onrechtvaardige systeem".* De Kerk "*kan de zonde niet verdragen",* en zij heeft niet het recht haar ogen en oren te sluiten voor de hulpkreten van de armen. **De Kerk kan niet zwijgen tegenover lijden, marginalisering en uitsluiting, tegenover al die soorten van ‘zonde’. De opdracht van de Kerk is "*de geschiedenis te heiligen, haar te bevrijden van alles wat haar tot een slaaf van de zonde maakt*".** **Daarom is de stem van de Kerk een stem vol hoop in de strijd en de bevrijdingsprocessen van de volkeren.** Mgr. Romero riep de ‘niet-georganiseerden’ op om deel te nemen aan de strijd voor hun rechtvaardige economische, politieke, sociale en culturele eisen. Maar de Kerk zal tegelijkertijd ook altijd een kritische stem moeten zijn die wijst op gevaren, nalatigheden en fouten die kunnen opduiken in deze volksstrijd: wanneer ideologische, organisatorische of partij-afgoden worden vereerd, of wanneer dezelfde zonden uit het verleden nog een keer opnieuw worden begaan. Men hoort vaak de opmerking dat de revolutie haar eigen kinderen opeet. De Kerk zal bij dit alles niet zwijgen, en roept de hele gemeenschap van gelovigen - *"ook jullie, beste katholieken"* – op om het onrechtvaardige systeem omver te werpen, om de onrechtvaardige structuren te ontwortelen. **Iedere christen heeft de opdracht bewust en actief deel te nemen aan deze processen van "*bevrijding van de geschiedenis van alles wat haar tot slaaf van de zonde maakt"* en wat zoveel ellende en lijden veroorzaakt.** Natuurlijk is het niet mogelijk om op elk niveau (mee) te strijden, maar wij ontkomen niet aan de christelijke verantwoordelijkheid om ons ten minste op één duidelijke plaats te engageren, en in één concrete situatie actief deel te nemen aan deze strijd om de ‘zonde’ uit te roeien, om er ons van te bevrijden en ze omver te werpen. Maar dat alleen is nog niet voldoende.

**Monseigneur Romero herinnert ons er aan dat wij er zijn om "*de geschiedenis te heiligen",* om te midden van deze menselijke geschiedenis ruimten van het Koninkrijk te openen.** Paus Franciscus drukte het als volgt uit op 29 juni van dit jaar: “De verkondiging van het Evangelie is niet neutraal, zij laat de dingen niet zoals ze zijn, zij aanvaardt geen compromis met de logica van de wereld, maar ze ontsteekt integendeel het vuur van het Koninkrijk Gods, daar waar de tegengestelde menselijke mechanismen van macht, kwaad, geweld, corruptie, onrechtvaardigheid en marginalisering heersen.” Mgr. Romero spreekt daarbij over "*Gods heilbrengend project*". **De God van Jezus houdt niet op ons uit te nodigen, te roepen en te motiveren om een ‘sacrament’ (teken èn instrument) te zijn van het Koninkrijk.** In onze samenlevingen zijn er veel tekenen van leven te bespeuren, veel aanzetten ook en eerste contouren van Gods reddende plannen. Godzijdank dat Hij hierbij niet alleen op de Kerk rekent, maar op alle mensen die in solidariteit en toewijding hun roeping tot dienstbaarheid ontdekken, opdat anderen leven (in overvloed) zouden hebben (Joh. 10,10). **Dit is de andere beslissende plaats van werken aan bevrijding en heiliging van de geschiedenis, die de vorige aanvult: ingaan tegen de egoïstische levenswijze en de consumptie-mentaliteit van de maatschappij, en bewust kiezen voor hen die in het Evangelie ‘de armen’ worden genoemd.** Creëren van ruimten van samenleven in de wijk waar we wonen; aandacht voor migranten en vluchtelingen[[1]](#footnote-1) (ook die zonder papieren); zorg voor ouderen en voor mensen die hulp en begrip nodig hebben; menselijke aandacht voor zieken; zorg voor mensen in detentie en hun gezinnen; dienst in jeugdbewegingen; zoveel ruimten om vrijwillig dienst te doen in organisaties van de samenleving die willen bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor de meest kwetsbaren en uitgeslotenen… Wij verwijzen ook naar de politieke inspanningen die hoogstnodig zijn om systemische veranderingen die solidariteitsacties al zolang eisen (vanuit de droom van Gods Rijk) om te zetten in nieuwe wetten en structuren. **Een partij met de letter ‘C’ van ‘christelijk’ in haar naam wordt verondersteld model te staan voor dergelijke inspanningen. Christenen in andere partijen worden verondersteld een zuurdesem van verandering te zijn binnen hun partij, en kritisch te staan tegenover elke poging om aan te leunen bij en medeplichtig te worden aan de afgoden van rijkdom en macht.**

**‘Heiliging van de geschiedenis’ – dàt is de missie van de Kerk.** Interne kerkelijke vernieuwingen, veranderingen of aanpassingen… hebben geen enkel nut als het werk van de heiligingsgeschiedenis bij dat alles niet eerst en vooral de voorrang krijgt: afbreken en omverwerpen wat tegen het Koninkrijk ingaat en nieuwe toegangswegen voor het Koninkrijk aanleggen. Het is in deze dynamiek dat ons gebed en ons gemeenschapsleven zich moeten situeren en voeden. **Alle (christelijke) religieuze praktijk moet gesitueerd worden in deze dynamiek van de heiliging van de geschiedenis.**

**In elke parochie moet de Kerk alle gemeenschaps- en solidariteitsinspanningen met en voor mensen in situaties van risico en kwetsbaarheid aanmoedigen en ondersteunen.** Het gaat daarbij over een breed spectrum van situaties van mensen en gezinnen die niet worden omarmd door sociale netwerken, of niet worden opgevangen door de sociale zekerheid en de medische instellingen van de staat. **Elke parochie zou elk jaar een ernstig en kritisch overzicht moeten maken van de resultaten van haar vooruitgang in de verwezenlijking van ‘Gods droom over de mensheid’, en daarbij de tekenen registreren en inventariseren van het Koninkrijk Gods dat al zichtbaar en tastbaar aanwezig is (of op zijn minst al komende is).** Elke eucharistieviering moet een uitnodiging zijn, en sterker nog: een persoonlijke en gemeenschappelijke verbintenis om de meest kwetsbaren in de omgeving (dichtbij en nog verder weg) te gaan dienen. Elke viering van de sacramenten moet het engagement omvatten tot concrete daden van vrijwillige solidariteit in de navolging van Jezus. We hoeven niet bang 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:

18. Dios <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/942143753343487>

17. impunidad <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/898869800818648>

Overdenking voor zondag 7 augustus 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Negentiende Zondag door het Jaar - C, 7 augustus 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.241.

1. Het is een schandaal in onze samenleving dat er zoveel jobs open blijven staan (waarvoor geen Belg gevonden wordt om dat werk te doen), terwijl hier bij ons migranten en vluchtelingen aanwezig zijn, soms al vele jaren, die we maar geen recht op werk geven… [↑](#footnote-ref-1)