**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 71 – Twintigste Zondag door het jaar - C – 14 augustus 2022.**

**De Kerk moet zich bevragen omtrent haar eigen zonden.**

*“Wij hebben gezegd dat de aanklacht tegen de zonde ook de priesters omvat. Ook wij hebben onze zonden en moeten God om vergeving vragen. In mijn pastorale brief zeg ik dat als de Kerk de wereld beter is gaan begrijpen, zij dan logischerwijze de wereld over haar zonden moet ondervragen, maar dat zij, de Kerk, ook zichzelf moet bevragen over haar eigen kerkelijke zonden. Wij zijn immers ook (maar) mensen en wij kunnen dus zondigen en moeten ons bekeren. Maar als Kerk beroepen wij ons niet alleen op de mensen, maar ook op God, en dus moeten wij ons ook bekeren tot God. Het is immers het plan van God dat wij, als bisschoppen en priesters, kunnen dwarsbomen en verhinderen. Dit is een universele correctie die het Rijk Gods vraagt van Zijn Kerk en Zijn wereld.”*

Aartsbisschop Romero was zich ervan bewust dat wie de zonde van anderen aan de kaak stelt, ook moet aanvaarden zelf aan de kaak gesteld te worden. Hij is niet bang om in krachtige bewoordingen te erkennen dat priesters en bisschoppen "*Gods plan kunnen verhinderen*". Hij erkent dat de Kerk en haar leden "*behoefte hebben aan bekering en universele correctie".*

De laatste pausen hebben belangrijke stappen gezet door vergiffenis te vragen voor misbruiken die door leden van de clerus en religieuze organisaties begaan zijn, waaronder de zonde van het door de vingers zien en beschermen van wie misbruik pleegde. In de loop van de geschiedenis zijn er naast het authentieke christelijke getuigenis op de weg van het Evangelie ter verdediging van de armen, ook altijd grote afwijkingen geweest op dat vlak. **De zonde van de wereld is ook aanwezig geweest in de Kerk zelf, en in de kerkgemeenschappen. Wij geven en zijn altijd ‘menselijke’ antwoorden op de roep van de God van Jezus, en daarom is elk van onze antwoorden altijd halfslachtig, met daarbij inbegrepen mislukkingen en zelfs verraad van het Evangelie zelf.** Vandaar de oproep van Monseigneur Romero tot bekering voor priesters en bisschoppen, en voor ons allen die deel uitmaken van de Kerk.

Wij lopen het gevaar in de val te lopen van lege oppervlakkigheid, door zo dikwijls achteloos de liturgische formules van het vragen om vergeving te citeren, zoals: ‘Ik belijd…’; ‘Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld…’; door het zingen van het ‘Heer ontferm U’; het vragen aan het Lam Gods om de zonde van de wereld weg te nemen of het al te gemakkelijk herhalen van ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt…’ voor de communie, zonder daarbij werkelijk en diep onze zonde te erkennen en zonder het besluit om onze koers te veranderen…

**Het gebeurt geregeld dat we niet in staat zijn (of niet bereid zijn) om de geschiedenis en de actualiteit van de mensheid te onderscheiden en te beoordelen in het licht van het Evangelie.** Veel ernstige dwalingen in de Kerk zijn ontstaan en ontwikkeld doordat men niet luisterde naar de nieuwheid en de creativiteit van de Geest, Die aanwezig was en tot op vandaag aan het werk is in de geschiedenis en in de Kerk zelf. Het autoritaire klerikalisme doofde deze nieuwheid en creativiteit uit en verblindde het kerkvolk. Andere ernstige dwalingen van de Kerk ontstonden en ontwikkelden zich als gevolg van haar bondgenootschap met politieke, militaire en economische machten. Een Kerk waarvan de priesters en bisschoppen de macht en de rijkdom van de heersende klasse deelden, nam haast automatisch ‘de zonde van de wereld’ in zich op. **Een Kerk die zich niet laat ondervragen door ‘de armen’, door hen die lijden onder uitbuiting en geweld, is niet in staat te leven volgens het Evangelie, geeft een tegengetuigenis en leeft in zonde**. Daarvan kunnen vele voorbeelden worden gegeven uit de geschiedenis van de Kerk en de kerkgemeenschappen. Een Kerk die gebukt gaat onder oude West-Europese cultuuruitingen in haar taal, haar eredienst, haar structuur, haar wetgeving, haar functioneren en haar denken, heeft geen wortel kunnen schieten in de rijkdom van de culturele verscheidenheid van onze planeet en zal dat ook nooit kunnen. Op deze manier wordt verhinderd dat het Evangelie van Jezus kan ‘aarden’ en groeien in andere culturen, "*waardoor Gods plan wordt gedwarsboomd en verhinderd*". In de verslagen van niet weinig diocesane raadplegingen naar aanleiding van het synodale proces dat op dit moment in de Kerk loopt, wordt de noodzaak geuit om het priesterschap open te stellen voor gehuwde vrouwen en mannen, en om de liturgische en catechetische taal te vernieuwen. Dat is goed, natuurlijk - maar **misschien gaat het in de eerste plaats vooral om de rol en de plaats van de leken in de Kerk: een Kerk als volk van God, waar het prioritair de armen zijn die de genezende aanwezigheid van Christus mogen ontdekken en in de praktijk kunnen ervaren**.

Dan is er ook de grote zonde van het verzuim: niet doen wat gedaan moet worden op de weg van het Evangelie. **Wij denken dat misschien wel de grootste verleiding en tekortkoming van de Kerk er in bestaat van te vergeten dat zij in dienst staat van het Koninkrijk van God, over het hoofd te zien dat zij een zichtbaar teken van dat Koninkrijk moet zijn én een instrument in Gods handen om dat Koninkrijk te bevorderen en op te bouwen.** Vaak wordt veel, om niet te zeggen ‘tè veel’, energie besteed aan binnenkerkelijke kwesties en problemen. Niet dat die niet belangrijk zijn, maar ze kunnen en mogen nooit een prioriteit zijn. In het evangelie van Mattheüs zegt Jezus ons zelf waar Hij aanwezig zal zijn en vanuit welke hoek de Geest ons zal oproepen: Degenen die honger[[1]](#footnote-1) en dorst hebben, de zieken, de ‘naakten’ (daklozen en kwetsbaren), de mensen in de gevangenissen, migranten, vluchtelingen,... Hoe belangrijk de uitspraak van de Belgische Bisschoppenconferentie ook is omtrent mensen zonder papieren en onze collectieve verantwoordelijkheid om op een menselijke manier voor hen te zorgen – wij merken niet direct dat zij dit besproken hebben met priesters, diakens en congregaties van religieuzen, en ook niet of zij enige moeite hebben gedaan om de gelovige mensen te helpen zich rekenschap te geven van dit grote probleem in onze samenleving. Alleen maar een publieke uitspraak doen, zonder de bewuste en actieve instemming van de kerkelijke achterban en de medewerkers aan de basis, zal weinig effect hebben. Waarom de mensen er niet (meer) bij betrekken?

De statistieken spreken van honderden miljoenen mensen die in honger en extreme armoede leven. Inflatie treft altijd het eerst en het meest de gezinnen met het laagste inkomen. **Al deze kwetsbare en gekwetste groepen van mensen maken de Stem uit van de Geest die ons op vandaag roept om Kerk te zijn, teken en instrument van het Koninkrijk Gods.** Men moet zich blijven herinneren dat Jahweh tot Mozes zei: ‘Als jij je in de bevrijding engageert, zal Ik aanwezig zijn!’ **Het stilzwijgen van de Kerk ten aanzien van deze zeer ernstige problemen waarbij zondermeer de ‘menselijkheid’ in het geding is, is een grote zonde. De verlamming van de Kerk (het niet doeltreffend optreden) ten aanzien van deze ernstige menselijke wonden en dit lijden (dichtbij en veraf) is een zeer ernstige zonde. Door deze zonde van verzuim verliest de Kerk haar geloofwaardigheid. De toewijding aan het Koninkrijk van God en de keuze voor de zwaksten daarentegen, geeft haar stem zeggingskracht.** De diaconie en de keuze voor de armen, de blinden, de doven, de zieken,... maakt naar het voorbeeld van Jezus de meest authentieke dimensie uit van de Kerk. De diakens staan dus op de voorgrond, niet omwille van hun liturgische functie, maar omwille van hun reële inzet voor zoveel mensen, gezinnen en groepen van ‘gewonden’. Dit kunnen en mogen ze niet vergeten.

Monseigneur Romero is het voorbeeld van een profeet die (in de lijn van de Bijbelse profeten) de afgoderij van de macht, de rijkdom, de ideologie, de organisatie (van de partij, van de leider,...) aan de kaak stelt. **De zonde van de nalatigheid van de Kerk ligt ook in haar stilzwijgen tegenover de wreedheid van het neoliberale kapitalistische systeem, de dodelijke wetten van de markt, de mechanismen die enkele mensen en enkele bedrijven in staat stellen om enorme rijkdommen te vergaren. Hetzelfde geldt voor de nalatigheid om profetisch op te treden tegenover de productie en de (zeer winstgevende) handel in wapens die alleen dienen voor oorlogen.** Een Kerk die zich opsluit in een religieuze ruimte, zonder de dimensie van het Koninkrijk Gods in het oog te houden én in de praktijk te brengen, is als een stomme hond die naar de bedreigingen van de mensheid en de vernietiging van het leven kijkt, maar die niet gromt, niet blaft, het onrecht niet aan de kaak stelt. Misschien vreest de Kerk door te spreken nog meer privileges te verliezen, of bekritiseerd te worden door machtige mensen en instanties – maar dat kan en mag nooit een reden zijn om haar profetische roeping niet te beleven.

Deze bezinning op onze zondigheid als Kerk, vanuit welke positie wij ons ook in die Kerk bevinden, is uiteraard niet bedoeld om de wonderbaarlijke inzet te verhullen of te minimaliseren van zoveel individuen, groepen en gemeenschappen van gelovigen, die, samen met veel andere niet-christelijke maar heel bewust levende mensen, werkelijk een verschil maken in de praktijk. Mogen wij bekeerd worden tot nauwere banden in deze gemeenschappelijke verbintenissen en engagementen.

We sluiten af met een citaat van paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag[[2]](#footnote-2) van de Armen (13 november): *"Geconfronteerd met de armen houden we ons niet bezig met* *retoriek, maar gaan we aan de slag en brengen we ons geloof in praktijk door direct betrokken te geraken, zonder het aan iemand anders te delegeren".* Hij dringt aan op *"de oprechte en edelmoedige aandacht die het mogelijk maakt een arme te benaderen als een broeder en zuster die zijn of haar hand uitsteekt om mij te doen ontwaken uit de lethargie waarin ik ben gevallen"*. **In deze boodschap neemt de paus zijn hele sociale traditie mee op, in een hartstochtelijk pleidooi om veranderingen ‘van onderaf’ te overwegen in plaats van enkel maar hulp aan te bieden die riekt naar make-up. Dit is een echte oproep aan het Volk van God, de Kerk, om zich werkelijk te bekeren.** We hoeven niet bang te 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:

20. el profeta <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1254060161750929>

19. sanción social <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1254060161750929>

Overdenking voor zondag 14 augustus 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Twintigste Zondag door het Jaar - C, 14 augustus 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.259.

1. Zij die honger en dorst lijden (meer dan 10% van de wereldbevolking), zij die ziek zijn, zij die dakloos zijn (zij die op straat moeten leven, zij die zelfs geen betaalbare huurwoning kunnen vinden), zij die in de gevangenis zitten (ongeveer 25 miljoen wereldwijd, in overbevolkte gevangenissen en onmenselijke gevangenissystemen), vreemdelingen (280 miljoen vluchtelingen in de wereld, 150.000 mensen zonder papieren alleen al in België,...)

   https://misionerosmaryknoll.org/2022/06/mensaje-jornada-mundial-de-los-pobres-2022/ [↑](#footnote-ref-1)
2. In deze boodschap klinkt de oproep tot meer solidariteit en inzet in de strijd tegen armoede in de wereld even luid als helder. En we mogen ons daarbij niet beperken tot mooie woorden, maar we moeten de mouwen opstropen en overgaan tot de concrete praktijk. Onrecht, uitbuiting, geweld en de oneerlijke verdeling van middelen vormen nog altijd de belangrijkste oorzaken van armoede. De kerkleider herhaalt in deze boodschap zijn kritiek op de wegwerpmaatschappij en illustreert aan de hand van de oorlog in Oekraïne hoe gewapende conflicten armoede aanwakkeren.

   (<https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/boodschap-van-de-paus-voor-de-werelddag-van-de-armen>) [↑](#footnote-ref-2)