­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 115. Zestiende Zondag door het jaar-A – 23 juli 2023.**

**Het mysterie van het kwaad is ook aan het werk binnen in de Kerk.**

Monseigneur Romero zegt ons vandaag: "*We moeten het mysterie van het kwaad goed begrijpen en we moeten weten dat het ook in de Kerk werkzaam is; dat de Kerk niet altijd bezig is met het zaaien van alleen maar Gods zaaigoed. De bisschoppen, de priesters, de religieuzen, de leken, de echtparen, de jongeren, de katholieke scholen,… zouden zij niet allemaal heiligen moeten zijn? Natuurlijk wel. En zijn ze dat ook effectief? Helaas moeten we nee zeggen. Is de Kerk dan vals en onbetrouwbaar? Nee, dat is ze niet. Als er een Kerk zou zijn die er zich wil op beroemen dat al haar leden heilig zijn, dan is het zeker niet de ware Kerk! Want Christus heeft gezegd dat Zijn Kerk gelijkt op de akker waar zowel koren als onkruid tezamen opgroeien en tegelijkertijd vrucht dragen. Zolang wij in deze pelgrimerende Kerk leven, zal er zowel koren als onkruid zijn; maar dat is dan niet gezegd met de bedoeling dat wij allen verloren zouden gaan in het onkruid, maar opdat het onkruid mettertijd koren zou worden en, wanneer de tijd gekomen is, wij allen burgers kunnen zijn van het Koninkrijk van God, en wij allen als licht kunnen schijnen in het Koninkrijk van de Vader. Zolang we geen goede christenen zijn, zullen we echter niet veel meer zijn dan onkruid, ook als we regelmatig in de tempel van God vertoeven en zelfs als we daar ook godvruchtig de mis vieren. Zolang we niet zijn wat we zouden moeten zijn, beantwoorden we niet aan Gods ideaal. Maar God heeft geduld en Hij wacht op ons. Dit is wat de authentieke stem van het Evangelie ons vandaag zegt. Het gaat niet op ons met elkaar te vergelijken en te zeggen: "De één is beter dan de ander…", maar het komt er op aan dat we iedereen en ook onszelf bestendig oproepen tot bekering. Bekering - dat is het blijven zoeken naar God. Het Boek van de Openbaring herinnert er ons aan dat niet alleen zondaars uit hun zonde moeten verlost worden om heiligen te worden, maar het voegt er met nadruk dit veeleisende woord aan toe: ‘Wie heilig is, laat hij zichzelf meer heiligen; wie rechtvaardig is, laat hij zichzelf meer rechtvaardigen…’ (Openb. 22,11b). En wie weet welke graad van heiligheid God van mij en van ieder van u zal vragen wanneer wij voor Zijn aanschijn moeten verschijnen..!”*

**Niet weinigen onder ons die ooit betrokken waren of momenteel nog zijn bij het werk van de Kerk, bij haar structuren en haar activiteiten, zijn gebotst op dit mysterie van het kwaad dat ook binnen de Kerk werkzaam is**. Houdingen en levenswijzen van bepaalde bisschoppen of priesters, het onderhouden van nauwe banden met mensen uit de invloedrijke sfeer van macht en rijkdom, beleidsmensen die weinig luisteren en veel opleggen van bovenaf, misbruiken die reeds lang bestonden en blijven bestaan op verschillende niveaus, het feit dat er gezwegen wordt wanneer men zou moeten spreken en gesproken wordt wanneer men eigenlijk zou moeten zwijgen, gevallen van corruptie, doofpotoperaties en slinkse vormen van onderlinge bescherming, gebrek aan transparantie… **Het botst allemaal met hen die, soms met grote nederigheid, proberen zich door het Evangelie te laten inspireren en desondanks de Kerk proberen lief te hebben.** Bisschoppen voor wie de kerkelijke wetten heiliger zijn dan het leven, of voor wie het trouw blijven aan de kerkelijke traditie (in de zin van vasthouden aan gebruiken en riten, taal en liederen,...) belangrijker is dan het luisteren naar de Heilige Geest Die nochtans bestendig alles vernieuwt, ook in de Kerk. Als we zien hoe de bevrijdingstheologie indertijd vanuit Rome is veroordeeld, als we niet kunnen begrijpen waarom het verplichte celibaat een absolute kerkelijke wet blijft of waarom de categorieke weigering van de wijding van vrouwen tot diaken of priester zo hardnekkig gehandhaafd wordt, als we zien hoe het aansprekende en van onderuit gegroeide model van de kerkelijke basisgemeenschappen gemarginaliseerd werd, als we zien hoe in veel bisdommen institutionele remmen worden gezet op het synodale perspectief, als we niet begrijpen waarom er zoveel terughoudendheid is en er soms zelfs onderlinge naijver en afgunst heerst bij het zetten van mogelijke stappen in de oecumene,… Ja, dan is het moeilijk om bij momenten niet zwaar teleurgesteld te zijn. **Wanneer men vaststelt dat mensen van de Kerk, met institutionele functies binnen die Kerk, niet getuigen van een evangelisch leven, geen taal spreken die voortkomt uit en beantwoordt aan het concrete leven van de mensen (vooral dat van de armen en uitgeslotenen), of wanneer men voelt dat de verkondigde boodschap of de traditionele liturgische teksten nergens toe oproepen, niet motiveren en niet inspireren,… dan is het niet verwonderlijk dat er gelovigen zijn die ontmoedigd geraken en zich stilletjes uit heel het kerkelijk gebeuren terugtrekken.**

Monseigneur Romero lijkt heel goed te weten dat dit mysterie van het kwaad niet alleen in de wereld, maar ook binnen in de Kerk aanwezig is en daar aan het werk is. En hij is ook niet bang om het probleem te benoemen. Hij verwijst daarbij naar de gelijkenis van de tarwe en het onkruid die in het evangelie van deze zondag door Jezus wordt verteld. **Zoveel is zeker: in de pelgrimerende Kerk zal er naast het koren ook altijd onkruid aanwezig zijn.** Wanneer we uitgaan van een geïdealiseerd beeld van de historische instelling die de Kerk is en van haar leiders (op alle niveaus), dan kan het niet anders of we zullen vroeg of laat teleurgesteld worden. *"Zolang we geen goede christenen zijn, zullen we niet meer zijn dan onkruid, ook als we regelmatig in de tempel van God vertoeven en zelfs als we daar ook godvruchtig de mis vieren."* Dit rechtvaardigt niet degenen die het kwaad omarmd hebben – natuurlijk niet. Maar **feit is dat de Kerk altijd moet oproepen tot bekering, allereerst voor en bij zichzelf. Het heeft geen zin de wereld op te roepen tot evangelische bekering als de Kerk zelf niet getuigt van deze bekering die steeds noodzakelijk is en blijft.**

Mgr. Romero spoort ons aan om onszelf niet met anderen te vergelijken, ten einde te zien wie de betere christenen zijn en wie de mindere, of wie er misschien helemaal verloren is gelopen in het kwaad. **Wij zijn allemaal geroepen om het evangelie van Jezus te beleven op de manier zoals Jezus het ons heeft voorgedaan, en ons daarbij te laten leiden door de Geest van Jezus.** De verwijzing naar de tekst van Openbaring: *‘Wie heilig is, laat hij zichzelf meer heiligen; wie rechtvaardig is, laat hij zichzelf meer rechtvaardigen…’ (Openb. 22,11b*) maakt duidelijk dat iedereen een enorme verantwoordelijkheid heeft in dat alles. Het ‘onkruid’ dat hardnekkig aanwezig is en blijft tot in de Kerk zelf kan ons misschien doen kiezen om haar te verlaten, om ons ervan los te maken. **Monseigneur Romero vindt echter dat ieder van ons zich in de eerste plaats moet afvragen hoe ver ons eigen getuigenis reikt, in hoeverre we zelf coherent en consequent zijn in het maken van de verbinding tussen het Evangelie en onze eigen levenspraxis**. Waarschijnlijk loopt het mysterie van het kwaad tot op zekere hoogte ook wel door ons eigen leven heen. “*Wie weet welke graad van heiligheid God van mij en van ieder van u zal vragen wanneer wij voor Zijn aanschijn moeten verschijnen..!”*

*"Zolang we niet zijn wat we zouden moeten zijn, beantwoorden we niet aan Gods ideaal. Maar God heeft geduld en Hij wacht op ons."* Dit geldt voor de Kerk als geheel, alsook voor hen die er institutionele verantwoordelijkheid in dragen en voor hen die gewoon maar lid zijn van de Kerk. **God is geduldig (zoals de goede Vader dat is in de bekende parabel) en Hij weet hoe Hij moet wachten.** Wij echter vertrouwen en verdragen dat geduld soms niet. Wij vinden het maar lastig en moeilijk, al dat onkruid tussen de tarwe; we rebelleren ertegen en soms stappen we er liever uit: ‘Zo is het wel genoeg geweest…’ We kunnen mensen die deze beslissingen nemen best begrijpen, want al dat kwaad tot in de structuur van de Kerk toe kan veel wonden veroorzaakt hebben en veel teleurstelling; het kan zelfs zondermeer aangevoeld zijn als verraad aan het Evangelie, zodat men ten einde raad besluit om de Kerk te verlaten.

**Het is goed te bedenken dat wij er gelukkig altijd mogen blijven van uitgaan dat God, Moeder-Vader ook vandaag ‘op ons wacht’.** HijDie ons in Jezus geroepen heeft om sacrament (teken en instrument) te zijn van het Koninkrijk van God en Die we - jarenlang - met enthousiasme en overtuiging hebben gevolgd op de meest eerlijke manier en ondanks onze eigen beperkingen. **In Jezus hebben wij mogen ontdekken dat God trouw is en ons uitnodigt om wederkerig vertrouwen te hebben in Hem.** Hij heeft ons in het verleden nooit in de steek gelaten en zal dat ook in de toekomst niet doen.

**Wij delen tenslotte nog enkele sporen die ons vanuit de Schrift worden aangereikt – wegen van hoop die we wellicht mogen herontdekken en die we kunnen volgen.** **Ze zullen ons helpen om ons engagement vol te houden, ondanks het mysterie van kwaad en ongerechtigheid dat ook binnen de Kerk niet uit te roeien is.**

* De profeet Micha zegt (Mi. 6,8): ‘U is gezegd, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt: alleen **dat u gerechtigheid beoefent, dat u teder liefhebt en u nederig gedraagt tegenover uw God’** (in de vertaling van La Biblia Latinoamericana), of ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Nieuwe Bijbelvertaling NBV21); ‘Wat vraagt de Ene anders dan recht doen, vriendschap liefhebben en naarstig wandelen met je God.’ (Naardense Bijbel). Hoe dan ook: **de profeet Micha citeert hier een duidelijke drievoudige missie om een gelovige te zijn naar Gods hart.**
* Het is de moeite waard **er over te waken dat wij ons niet laten ontmoedigen in de zoektocht naar Jezus die ons jaren geleden al geroepen heeft**. We kunnen Hem telkens opnieuw ontmoeten in hen die honger en dorst hebben, in de zieken (bejaarden, stervenden), in de vreemdelingen (migranten, asielzoekers, vluchtelingen), in de mensen in detentie en hun gezinnen, in zij die dakloos zijn en op straat slapen, in zij die vervolgd worden…, kortom in ‘de armen’ die dicht bij ons wonen (Mt. 25,31 e.v.). **Wij kunnen uiteraard niet overal zijn, maar** **wij kunnen toch wel altijd weer onze weg vinden om te dienen, om te steunen en te versterken, om te troosten en te bemoedigen, om te begeleiden, en dit in een omgeving die verder reikt dan onze eigen familie.**
* Vanuit deze ontmoetingen kunnen we de evangelies, met daarin het getuigenis van de eerste gemeenschappen van Jezus' volgelingen, lezen en bemediteren. **Dagelijks een moment van stilte voorzien, om te luisteren naar Zijn stem in ons eigen geweten, om te bidden (wat altijd begint met luisteren), om uit te zoeken hoe we onze dankbaarheid kunnen uitdrukken voor het geschenk van het leven en van onze roeping!** Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, het ‘Onze Vader’, goed begrepen en overdacht, helpt ons keer op keer om ons engagement te ondersteunen, ook in moeilijke tijden.
* **Deze weg van (her)ontmoeting met Jezus kunnen en mogen we niet alleen bewandelen**. We hebben elkaar nodig om onze ervaringen te delen, om uit te wisselen wat we beleven, om elkaar te bemoedigen in het geloof, om na te denken en te onderscheiden wat goed is en wat minder is, om onrecht te kunnen verdragen en weerstand te blijven bieden aan onmacht en frustratie. Zodat we niet vervallen in de verleidingen van het egocentrisme, van de drang naar machtsuitoefening, van het wegzakken in de gemakkelijkheid of het willen schuilen in de veilige comfortzone van ons eigen leventje. **Terugkeren naar Jezus en Zijn boodschap is geen weg die je alleen kunt afleggen. Enige gemeenschapservaring zal altijd nodig zijn bij het volgen van Jezus**: twee aan twee zoals in het Emmaüsverhaal, of mee stappend in een kleine of grotere groep. Sommige gelovigen zullen die bondgenoten nog altijd blijven vinden binnen de gegeven structurele ruimten van de Kerk,; anderen zullen het (al of niet noodgedwongen) gaan zoeken in de marge ervan. Maar **één ding is zeker: de Geest zal nooit ophouden met blazen en zal ons blijven aansporen om het Evangelie ten volle te beleven.** Net als de eerste christelijke gemeenschappen dat deden, kunnen ook wij ons verzamelen rond ‘brood en wijn’, het breken en delen van het leven in Zijn Aanwezigheid, samen eten en drinken om gaandeweg Zijn Lichaam te worden. Maar ook in de ‘nieuwe’ gelovige gemeenschappen moeten we oppassen dat toch na korte tijd niet hetzelfde onkruid uit de gelijkenis van deze zondag opnieuw begint op te schieten tussen het koren. **Hoe dan ook:** **op je eentje en in volslagen isolement is het moeilijk om de weg van het Evangelie te blijven volgen**. Laten we niet bang zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 23 juli 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Zestiende Zondag door het jaar, cyclus A, 16 juli 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 118-119.