**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 60 – ‘Hemelvaartszondag’- C - 29 mei 2022.**

**Laten we het geloof niet in de hoek van het privéleven drijven.**

Voor de Zevende Paaszondag - C. is er geen preek van Monseigneur Romero beschikbaar. In El Salvador wordt Hemelvaart liturgisch altijd gevierd op de zondag daarna. Er is dus nooit een Zevende Paaszondag, maar wel een soort ‘Hemelvaartszondag’. In de homilie voor deze zondag (22 mei 1977), verwijst Monseigneur Romero echter niet naar het gelezen evangelie (Lc. 24,46-53), maar hij concentreert zich helemaal op de inhoud en het belang van de toen pas gepubliceerde **‘Boodschap van de Bisschoppelijke Conferentie van El Salvador aan het Salvadoraanse volk, tegenover de golf van geweld die het land teistert’.**

In het citaat dat volgt geeft hij commentaar op een deel van die Boodschap:

***"De Boodschap van de bisschoppen veroordeelt de valse en fundamenteel verkeerde opvatting van de traditie, op grond waarvan men een Kerk wil vooropstellen die louter spiritualistisch is van aard, een Kerk van sacramenten, van gebeden, maar zonder sociale engagementen en zonder verbintenissen ten aanzien van de geschiedenis.*** *De bisschoppen zeggen: ‘Wij zouden onze zending als herders verraden als wij de evangelisatie zouden willen reduceren tot alleen maar praktijken van individualistische vroomheid, en tot een sacramentalisme dat niet geïncarneerd is. De evangelisatie zou niet volledig zijn – zo zegt het Paus Paulus VI - als zij geen rekening zou houden met de wederkerige interpellatie die in de loop der tijden telkens weer tot stand komt tussen enerzijds het evangelie en anderzijds het concrete, persoonlijke en sociale leven van de mens.’ Het wordt dus tijd, broeders en zusters, om er over te waken dat ons geloof niet zomaar ingeperkt wordt, niet versmald wordt en niet versmacht, doordat het naar het privéleven wordt verbannen, waardoor vervolgens in het openbaar wordt verder geleefd alsof we geen geloof zouden hebben.* ***Deze scheiding tussen geloof en praktisch leven is één van de grote dwalingen van onze tijd, aldus het Concilie.*"**

In zijn homilie verduidelijkt Monseigneur Romero aan zijn volk dat de Boodschap van de Bisschoppenconferentie zowel het communisme als het kapitalisme sterk bekritiseert. Hij wijst erop dat het allebei uitdrukkingen zijn van een ideologie die naar de dood leidt, en hij waarschuwt de mensen voor het gevaar en de dodelijke valstrikken van zowel de ideologische stromingen zelf als de economische dynamiek die er van uitgaat. We herinneren eraan dat Paus Johannes Paulus II Monseigneur Romero ernstig waarschuwde voor het enorme gevaar van het communisme in El Salvador, en van mening was dat Romero’s preken de neiging hadden de communistische verwachtingen te voeden. **Romero antwoordde hierop dat hét grote probleem in El Salvador niet het communisme was, maar het wilde kapitalisme dat zoveel levens vernielt.**

Dan komt het citaat dat wij voor deze overdenking hebben opgenomen. Gezien het feit dat de Kerk bekritiseerd wordt wanneer zij onrechtvaardige structuren aan de kaak stelt en wijst op communistische toekomstdromen van de strijdorganisaties, **wil de Bisschoppenconferentie in de gepubliceerde Boodschap vooral haar identiteit en positie als Kerk verduidelijken.**

In de eerste plaats veroordelen de bisschoppen de valse manier van Kerk beleven die de bedoeling heeft een vorm van traditionalisme in stand te willen houden, te bevorderen en te verdedigen. **De Kerk wil niet "*een louter spiritualistische Kerk zijn, een Kerk van sacramenten, van gebeden, maar zonder sociale engagementen, zonder verbintenissen ten aanzien van de geschiedenis".*** Praktijken van individualistische vroomheid en wereldvreemd ‘sacramentalisme’ worden binnen de Kerk aan de kaak gesteld. Dat wil zeggen: **een Kerk van aanbidding en toewijding (individueel en collectief) zonder serieuze inzet voor de transformatie van de geschiedenis, houdt op de Kerk van Jezus te zijn, en staat buiten de authentieke traditie van de Kerk.** Met alleen maar het organiseren en vieren van doopsels, eerste communies, vormsels, huwelijken… zonder een werkelijke en volgehouden inzet voor veranderingsprocessen in de samenleving, zetten mensen zichzelf eigenlijk buiten de Kerk, buiten de gemeenschap van de volgelingen van Jezus. **De bisschoppen spreken daaromtrent in hun Boodschap van een "*wereldvreemd sacramentalisme dat niet geïncarneerd is*":** het gaat dan namelijk om sacramenten die geïsoleerd zijn van de sociale, economische en politieke realiteit van het land en de tijd waarin wij leven. Zowel in de historische Kerken als in de grote verscheidenheid aan onafhankelijke en evangelische Kerken van meer recente datum, zijn daar veel concrete voorbeelden van te vinden. Elke Kerk of sekte heeft zo een beetje zijn eigen tradities van *‘individualistische vroomheidspraktijken en riten die niet met de concrete geschiedenis verbonden zijn’*.

Monseigneur Romero dringt er sterk op aan dat wij ons geloof niet in de privésfeer van het leven zouden laten verstrikken: ‘ik en mezelf en mijn kleine god… **Christelijk geloof dat geen sterke sociaal-politieke dimensie heeft, is simpelweg geen christelijk geloof.** De particuliere en zelfs collectieve verering van heiligen zonder betrokkenheid bij het werkelijke en historische leven werkt marginaliserend en sluit zichzelf uit van de Kerk. Bovendien speelt dit fenomeen altijd weer in de kaart van de machtigen en rijken, omdat het heel erg in hun belang is dat de Kerk zich beperkt tot persoonlijke zaken, individuele of gezinsdevoties, gebeden tot de heiligen, enz. **Zo'n Kerk stelt het onrechtvaardige systeem dat de machtigen en rijken zoveel voordelen en rijkdom bezorgt, niet ter discussie. Zo'n Kerk predikt helemaal niet de horizon van het Koninkrijk van God.** In werkelijkheid is het een Kerk die wel nog het kerkelijk gewaad draagt, maar niet langer de gemeenschap is van Jezus' volgelingen.

Vervolgens herinnert bisschop Romero, met een citaat van Paus Paulus VI, aan de noodzakelijke "*wederkerige interpellatie die in de loop der tijden telkens weer tot stand komt tussen het evangelie en het concrete, persoonlijke en sociale leven van de mens".* Evangeliseren is niet het uitleggen aan de volgende generatie van de eeuwig voort bestaande riten, noch het onderwijzen van de verschillende (en al even eeuwigdurende) leerstukken van de Kerk. **Het concrete leven is veranderlijk, van het begin tot het einde.** Onze familie verandert gedurende het leven. Onze behoeften veranderen. We leren steeds nieuwe levenslessen. Onze economische, sociale, politieke en culturele omgeving verandert. We krijgen al levende te maken met historische en natuurlijke gebeurtenissen die ons leven en onze toekomst gedeeltelijk of volledig veranderen… Welnu, **Monseigneur Romero zegt ons dat er op elk moment of in elke periode van het leven een wederzijdse interpellatie is tussen het Evangelie en het concrete leven (persoonlijk, in het gezin, de gemeenschap, de sociale context) van elke persoon, elke gemeenschap en elk volk. Evangelisatie bestaat precies in het streven om in het licht van de Geest deze wederzijdse interpellatie voortdurend te laten plaatsvinden.** In elke tijd en in elke levenssituatie zal dit proces telkens weer andere deuren voor ons openen om het Evangelie te overdenken en te beleven. En tegelijkertijd zal ditzelfde Evangelie ons in elke levensperiode en in elke nieuwe levenssituatie voor nieuwe uitdagingen plaatsen. **Deze wederzijdse interpellatie is van fundamenteel belang om de evangelisatie in dienst te stellen van het Rijk Gods.**

**Tenslotte wijst Monseigneur Romero erop dat de scheiding tussen enerzijds het beleven van het geloof en anderzijds het concrete leven (dat permanent verandert in tijd en ruimte) één van de grove fouten is van onze tijd. Zelfs op vandaag. "*Laten we dus het geloof niet in de hoek van het privéleven drijven".* Het gezins- en gemeenschapsleven, het leven op het werk, het leven op straat, dat wil zeggen het ‘openbaar leven’, het leven in al zijn dimensies – het is dààr dat ons geloof op het spel staat en écht ter zake doet.** Laten we niet bang zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 29 mei 2022. Voor de overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op ‘Hemelvaartszondag’ - C, 22 mei 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.101.