**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 66 – Vijftiende Zondag door het jaar - C – 10 juli 2022.**

**In het hart van ieder mens is er een kleine intieme cel, waar God in neerdaalt om daar met de mens alleen te converseren.**

*"De mens is niet groot zolang hij niet naar binnen kijkt... In het hart van ieder mens is er een kleine intieme cel, waar God in neerdaalt om er met de mens alleen te praten. En het is daar dat de mens zijn eigen lotsbestemming bepaalt, zijn persoonlijke rol in de wereld. Als ieder van ons die het momenteel zo moeilijk heeft, deze kleine cel zou binnengaan en van daaruit zou luisteren naar de Stem van de Heer die tot ons spreekt in ons eigen geweten… Hoeveel zou ieder van ons dan kunnen doen om het milieu, de maatschappij, het gezin waarin wij leven… te verbeteren."*

We raken hier een centraal thema aan en een diepe overtuiging van Monseigneur Romero. Meerdere keren verwijst hij naar het geweten waarin God tot ons spreekt.

Vaak hechten we belang aan hoe anderen naar ons kijken, en aan onze buitenkant: wat we dragen, waar we op vakantie gaan, ons curriculum vitae (C.V.), de titels waarmee we genoemd worden, het model van de auto waarmee we rijden,… **Monseigneur Romero vertelt ons dat de ware grootheid van een mens niet aan de buitenkant te zien is, maar ‘aan de binnenkant’.** **Deze menselijke grootheid komt voort uit het eigen geweten, in de ethische zin van het woord: weten hoe ethisch onderscheid kan worden gemaakt tussen goed en kwaad, en de moed hebben om te handelen in de dynamiek van het goede.** Het is immers allereerst in het geweten dat de ethische waarden worden geïnstalleerd die ons vervolgens zullen leiden bij het nemen van beslissingen en bij het handelen en spreken. Natuurlijk is het belangrijk hoe deze waarden in ons geweten geboren worden en groeien. Onze familiale en sociale omgeving, alle machten en krachten die kinderen en jongeren beïnvloeden (sociale netwerken, opvoeding op school en elders), de getuigenissen van het leven van de mensen rondom ons,... - ze dragen allemaal constitutieve elementen bij tot het vastleggen en inprenten van de waarden in ons geweten. En uiteraard is het ook een menselijke kunst van te weten hoe we naar ons geweten moeten luisteren. Vooral op momenten in het leven dat wij moeten kiezen tussen twee of meer mogelijkheden, kan ons geweten ons leiden en zekerheid geven. "*Het is daar dat de mens zijn eigen lotsbestemming bepaalt, zijn persoonlijke rol in de wereld.*"

Monseigneur Romero legt daarenboven een belangrijke extra-dimensie bloot van die menselijke mogelijkheid om zich door het geweten te laten leiden: "*In het hart van iedere mens is er een kleine intieme cel waar God in neerdaalt om er met de mens alleen te praten.”* Hij heeft het hier over **het geweten als klankbord voor wat God zelf tot ieder van ons wil zeggen op een strikt persoonlijke manier.** Natuurlijk vergt het enige training en oefening om deze ‘kleine intieme cel’ binnen te gaan en daar Gods Stem te leren onderscheiden. **Wij geloven dat er minstens drie deuren zijn die toegang geven tot ons bewustzijn, als wij de persoonlijke boodschap die de God van het Leven aan iedere man of vrouw richt, willen horen**:

(1) **Voldoende ‘stilte’ voorzien**: tijd om te stoppen met de normale dingen te doen (hoe dringend, noodzakelijk, aangenaam,... die ook mogen zijn), tijd van innerlijke en uiterlijke beschikbaarheid om te ‘luisteren’. Dat is al niet gemakkelijk. In het dagelijks leven zijn er zoveel dingen te doen, zoveel taken te volbrengen, zoveel verlangens die vragen om iets te doen of om juist even uit te rusten,… Ons hectische leven sluit om duizenden redenen steeds meer mogelijkheden af voor die stilte. **Tijd en ruimte zoeken voor stilte en ‘in stilte zijn’, kan onproductief en onnodig lijken. Toch is het iets goeds, een enorme kans, een geschenk, of (om het in termen van het geloof te zeggen) een goddelijke genade.**

(2) **Het leren onderscheiden** van de gebeurtenissen in onze omgeving, de geluiden uit de natuur, de nieuwsberichten die onthullen wat er werkelijk gebeurt in de wereld dichtbij en veraf, de schreeuw van de planeet aarde, de schreeuw van de miljarden van onze tijdgenoten die in ellende leven en sterven van de honger, de schreeuw van de slachtoffers van alle vormen van geweld, de schreeuw van de systemische onrechtvaardigheid die heerst in onze samenlevingen en in de bondgenootschappen die daarin worden gesmeed; alsook de vreugde van de kleine vriendelijkheid en de kleine stappen die gezet worden op de weg naar een andere en hoopvolle wereld,… **Waarschijnlijk hebben wij elkaar nodig om dit alles met oprechtheid te kunnen begrijpen en onderscheiden, om onze oren te openen zodat we deze kreten horen.** Helemaal alleen en aan onszelf overgeleverd, lopen we te veel risico's dat we deze gebeurtenissen en geluiden niet goed kunnen registreren. Wij kunnen op de duur doof en blind worden voor alle dingen, vooral voor het lijden van anderen, die ons kunnen storen of onze manier van leven op de proef stellen. **De christelijke gemeenschap** (dat wil zeggen: beginnend met de kleinste kerkelijke cel, het gezin, samen met de Kerkelijke Basisgemeenschap, tot en met de netwerken en gemeenschappen in hun nieuwe en/of traditionele kerkelijke vorm en uitdrukking) **speelt een fundamentele rol in dit voortdurende en noodzakelijke proces van onderscheiding.**

3) **De derde deur kan de Bijbel zijn, en dan vo**oral de Evangelies. De getuigenissen van het zoeken naar God bij het Joodse Volk (te midden van risico's, successen en mislukkingen), en van de eerste christengemeenschappen over Jezus, kunnen ons woorden aanreiken die vandaag met een enorme helderheid ‘resoneren’. Velen van ons, christenen, hebben de Bijbel thuis binnen handbereik of op de boekenplank, maar dat Boek wordt zelden of niet gebruikt om geloofservaringen in ons leven te detecteren of op het spoor te komen. De (vaak symbolische) taal die op ons af komt vanuit kosmologieën en culturen die zo verschillend zijn van de onze, maakt deze ontsluiting des te moeilijker**. In dezelfde richting kunnen wij luisteren naar het leven en het woord van authentieke heiligen (die daarom niet noodzakelijk officieel heilig verklaard zijn), omdat hun leven en woord ons kunnen helpen om het leven en het woord van Jezus te vatten.** Monseigneur Romero is in dit opzicht een authentieke en betrouwbare getuige.

**Zo kan ons van jongs af aan gevormde geweten het klankbord zijn voor Gods persoonlijke impuls, gericht naar ieder van ons. Het volstaat om die drie deuren te openen: de ruimte en de tijd voor stilte (intern en extern); het proces van kritisch onderscheidingsvermogen naar onze omgeving toe (dichtbij en veraf), en het ter hand nemen van de Bijbel (de Evangelies in de eerste plaats). Die drie deuren gaan echter niet automatisch open. We moeten daarvoor leren, regelmatig herhalen en blijven oefenen.**

Monseigneur Romero zegt: "*Als ieder van ons, die het momenteel zo moeilijk heeft, deze kleine cel zou binnengaan en van daaruit zou luisteren naar de Stem van de Heer die tot ons spreekt in ons eigen geweten, hoeveel zou ieder van ons dan kunnen doen om het milieu, de maatschappij, het gezin waarin wij leven… te verbeteren".* **Hij is er van overtuigd dat God tot ieder van ons spreekt op een persoonlijke manier. Hij is er ook van overtuigd (en wil ons ertoe motiveren) dat wanneer wij luisteren naar die persoonlijke boodschap van God die weerklinkt in ons geweten, wij in staat zullen zijn zaken te doen waarvan wij eerder nooit hadden durven dromen.** Wij zullen in staat zijn onze persoonlijke werkelijkheid en onze omgeving te veranderen: de kwaliteit van ons gezinsleven te verbeteren, de omgeving waarin wij leven en werken te optimaliseren, de samenleving waarin wij leven beter te maken, de vernietiging van de planeet een halt toe te roepen en de habitat van deze en de toekomstige generaties te herstellen – kortom: **de loop van de geschiedenis te veranderen en de mensheid te ‘vermenselijken’ (naar het beeld van God).**

Laten we luisteren naar Monseigneur Romero. **Laten we afdalen in onszelf tot in die kleine cel waar God tot ons spreekt, en leren te luisteren naar Zijn Stem. Laten wij ons alvast voorbereiden op dit luisteren: door in de stilte te voorzien, om de gebeurtenissen om ons heen te kunnen onderscheiden, om Jezus in de Evangelies te ontmoeten**. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans verstaat, hieronder enkele citaten uit dezelfde preek, met een overdenking erbij, opgenomen in de St Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

10. liefde <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1774362206095223>

9. gelijkenis van de Samaritaan <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1041792239945411>

8. innerlijkheid <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/6764071683663029>

Overdenking voor zondag 10 juli 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Vijftiende Zondag door het Jaar - C, 10 juli 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.178.