**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 100. Vierde Zondag in de Veertigdagentijd-A – 19 maart 2023.**

**De Kerk als kritisch geweten van de samenleving.**

*“We mogen niet vergeten dat het één van de doelen is van de Kerk, op politiek gebied, van het ‘kritisch geweten’ te zijn van de samenleving. De Kerk eist geen politieke macht op, en zij baseert haar pastoraal handelen niet op politieke macht. Zij speelt niet het spel mee van de verschillende politieke partijen, en identificeert zich niet met één bepaalde politieke partij. Maar toch moet de Kerk haar gezaghebbend woord ook uitspreken over problemen die verband houden met de openbare orde ‘wanneer de fundamentele rechten van de mens of het heil van de zielen dat vereisen’. Dit alles komt ons als opdracht toe vanuit het Tweede Vaticaans Concilie. De Kerk verdedigt daarom de mensenrechten van alle burgers, en moet met voorkeur de armsten, de zwaksten en de meest gemarginaliseerden steunen. Zij moet de ontwikkeling van de menselijke persoon bevorderen alsook het christelijke geweten van de gelovigen vormen. Verder moet zij het kritische geweten van de samenleving zijn en zich inzetten voor gerechtigheid en vrede. Een Kerk die deze doelstellingen niet duidelijk vervult, is niet de ware Kerk van het Evangelie."*

**De Kerk van de christenheid, die eeuwenlang de meerderheidskerk was in de gekerstende continenten, had zich volledig geïdentificeerd met het heersende economische, sociale en politieke systeem. Heel lange tijd is dat zo gebleven.** Toch zijn er altijd kritische stemmen geweest, maar die droegen niet het gewicht van ‘dé Stem van de Kerk’. De Kerk bevorderde in het algemeen eerder de houding van gehoorzaamheid en nederigheid vanwege de burgers, hield voor dat er een antwoord op alle vragen en problemen zou komen in het hiernamaals, pleitte voor aanvaarding van de (opgelegde) levensvoorwaarden, enz... (Wij herhalen dat dit over het algemeen zo was, ondanks het feit dat er ook belangrijke uitzonderingen waren op deze manier van denken en doen.)

Vandaag herhaalt Monseigneur Romero voor ons **dat één van de fundamentele doelstellingen van de Kerk en van haar zending in de geschiedenis er in bestaat "*haar gezaghebbend woord te spreken, ook over problemen die verband houden met de openbare orde, wanneer de fundamentele rechten van de mens of het heil van de zielen dat vereisen. Dit alles komt ons als opdracht toe vanuit het Tweede Vaticaans Concilie”.*** Het gaat hier om de verdediging van de mensenrechten in al hun dimensies, te beginnen "*met een voorkeur voor de armsten, de zwaksten en de meest gemarginaliseerden*". De Kerk heeft de historische verantwoordelijkheid om het kritische geweten van de samenleving te zijn. Zij is uiteraard niet de enige kritische stem, maar de Kerk kan niet anders dan ook op deze domeinen en in deze sectoren een beslissende bijdrage leveren. **Daartoe neemt de Kerk het op voor het realiseren van menswaardige levensomstandigheden voor de armen en ver(arm)den, de uitgeslotenen,** **de onrechtvaardig behandelden,** de mensen van wie ‘renta’ wordt geëist, zij die hun huis moeten verlaten omdat hun leven wordt bedreigd, zij die niet eens een minimumloon hebben, enz... En vertrekkende vanuit deze onmenselijke, beneden-menselijke toestanden heeft de Kerk de opdracht om zich daar luid over uit te spreken en zo het nationale geweten, het geweten van alle sectoren van de samenleving wakker te maken en te ‘triggeren’.

We mogen niet vergeten wat we lezen in de Brief aan de Filippenzen 2,7: ‘…dat Christus Jezus de gestalte van een slaaf[[1]](#footnote-1) heeft aangenomen en mens werd…’ Het is dus precies door de bestaansconditie van de slaven aan te nemen dat Jezus mens is geworden. **Dit is ook de weg die de Kerk moet gaan vandaag: de levensomstandigheden van de armen (‘zij die tot slaven gemaakt zijn’, is misschien nog de beste samenvatting van deze grote groep mensen) aannemen, de menswaardigheid van deze mensen bevorderen, en hun mens-zijn (her)opbouwen.** Een kritische stem zijn binnen de samenleving, in het licht van het Evangelie, is alleen mogelijk als men vertrekt vanuit de harde realiteit van mensen (gezinnen, gemeenschappen) die ‘tot slaven gemaakt worden’: vernederd, vernietigd, uitgesloten, uitgehongerd,… zijn. Deze kritische stem heeft te maken met de missie om de ‘stem van de stemlozen" te zijn, de opdracht om stem te geven aan hen die tot zwijgen zijn gebracht. **De Kerk moet beseffen dat zij de fundamentele taak heeft om het levende geweten van het volk te zijn, het profetische geweten dat de wonden aanwijst, de oorzaken van het kwaad en onrecht blootlegt, de hoop op verandering versterkt en alle nieuwe stappen die gezet worden, aanmoedigt.**

***"De Kerk moet (...) ook het christelijk geweten van de gelovigen vormen."* Dit is een ander aspect van haar missie, nu eerder binnenkerkelijk.** Wetende dat de Kerk eeuwenlang aan de kant van de uitbuiters en onderdrukkers heeft gestaan - uitzonderingen daargelaten – hoeft het niet te verwonderen dat zij niet in staat is geweest om in de samenleving een echte evangelische zuurdesem te zijn van meer menselijkheid. **Daarom** **doet Monseigneur Romero** **hier een herhaalde en dringende oproep om nieuwe processen van christelijke gewetensvorming bij de leden van de Kerk zelf te bevorderen.** Het slotdocument van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie van Medellin (1968) speelde een zeer belangrijke rol in dit gebeuren. In de kerkelijke basisgemeenschappen in El Salvador klonk het commentaar steevast: "…en Medellín zegt dit, en Medellín zegt dat…"[[2]](#footnote-2). Het leidde telkens weer tot het openen van ogen en oren, en het gaf een nieuwe stem aan het geweten. Het zorgde voor hoop en profetische kracht. En binnen de Kerk (Salvadoraans en Latijns-Amerikaans) werd werkelijk een nieuw christelijk geweten geboren. Het leidde tot de ervaring van basis-kerkelijke gemeenschappen, van een andere catechese en bevrijdingstheologie, van nieuwe liederen, van volks-politiek engagement en zelfs van martelaarschap. Toen kwam - helaas - wat sommigen ‘een kerkelijke winter’ hebben genoemd, die beetje bij beetje het christelijk bewustzijn bevroor en de charismatische religiositeit in haar verschillende vormen en toonaarden herstelde en bevorderde.

**Daarom** **is de oproep van Monseigneur Romero om "*ook het christelijk geweten van de gelovigen te vormen"* nog steeds zeer dringend.** Onze eerste en grootste bekommernis zou er niet moeten in bestaan dat wij binnen de Kerk met steeds minder actieve gelovigen zijn in een wereld waarin een voortschrijdend proces van secularisatie aan de gang is, maar **wat ons vooral zou moeten bezighouden is de vraag: wat betekenen wij in deze wereld in transformatie (of is het: in vernietiging)?** Wat betekenen wij als Kerk in een wereld die gedomineerd wordt door de neoliberale mentaliteit? Wat betekent de Kerk in een wereld met telkens nieuwe (en groeiende) oorlogsuitbarstingen? Welke boodschap hebben wij te verkondigen in politieke processen die de duidelijke neiging hebben van autoritair te zijn? Wie zijn wij en waar zijn wij aanwezig als Kerk in landen die duizenden miljarden investeren in bewapening, terwijl miljoenen van onze broeders en zusters honger lijden? **Dit alles, en dit in de eerste plaats, heeft te maken met het christelijk geweten van de leden van de Kerk zelf. Moeten we niet elke dag meer en meer een ruimte van hoop zijn in een wereld die zo anders en soms zo ‘hope-loos’ denkt en handelt?** Geloven is bij uitstek de plaats waar wij de hoop koesteren dat datgene wat God is begonnen in de schepping[[3]](#footnote-3) (de planeet), in ons als gemeenschap en in ieder van ons afzonderlijk - dat Hij dat zal voltooien, dat Hij het zal blijven vervolmaken, dat Hij het tot volle wasdom zal brengen. In de mate wij er in slagen deze hoop te beleven en voor te leven, zullen wij ons ook vormen en versterken in het derde aspect dat Monseigneur Romero vernoemt als deel van de fundamentele zending van de Kerk.

*“De Kerk moet (...) werken voor de zaak van rechtvaardigheid en vrede."* Een nieuw christelijk geweten creëren binnen de Kerk is heel goed, maar het is niet voldoende om de rol van kritisch geweten in de samenleving op zich te nemen. Want **dit alles hangt nauw samen met** **het zware en voortdurende werk "*voor de zaak van rechtvaardigheid en vrede*". Deze belangrijke opdracht in de praktijk ter harte nemen zal de waarheid van ons christelijk geweten aan het licht brengen en het complement, het sluitstuk vormen op de missie die wij als Kerk hebben als kritisch geweten onder de mensen.** Er zijn in dat domein kleine taken te vervullen, op lokaal of gemeenschapsniveau, maar er liggen ook grotere (politieke en economische) taken op ons te wachten. Hopelijk zijn er vanuit de Kerk ook mensen die, toegerust met dit heldere christelijke geweten, hun economische en politieke vaardigheden in dienst stellen van de veranderingsprocessen, waarbij onrechtvaardige structuren worden ontworteld en nieuwe eerlijke en rechtvaardige processen worden opgebouwd, die kunnen leiden tot de oogst van de vrede.

We eindigen deze overdenking met de laatste zin van het hoger aangehaalde citaat van aartsbisschop Romero: **"*Een Kerk die deze doelstellingen niet duidelijk vervult, is niet de ware Kerk van het Evangelie"*.** Alleen een ware evangelisch-geïnspireerde profeet als Mgr. Romero kan en mag dit zeggen, iemand die deze opdracht zelf in de dagdagelijkse praktijk van zijn doen en laten heeft vervuld, trouw tot op het punt van het martelaarschap. Dit doel, deze missie van de Kerk mag niet op onze agenda ontbreken en we mogen er toch niet veel in falen. Vandaag zien we dit nog duidelijker dan tevoren, en we pleiten met meer nadruk dan ooit voor het opnemen van onze verantwoordelijkheid. **Het is de taak van ieder van ons, zonder uitzondering. Ieder van ons moet zijn of haar plaats opzoeken in een concrete ruimte waar onmenselijkheid heerst, om daar dan concreet hoop en voedingsbodem te zijn voor meer menselijkheid, meer solidariteit, meer broederschap. Het is ook de taak van de Kerk als geheel, op haar verschillende niveaus en in haar diverse structuren. We mogen daar niet in falen, anders ‘*zijn we niet de ware Kerk van het Evangelie’*.** We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 19 maart 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Vierde Zondag in de Veertigdagentijd - A, 5 maart 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.304 -305.

1. In sommige vertalingen lezen we het woord ‘dienaar’, maar we vermoeden dat in de oorspronkelijk tekst toch wel ‘slaaf’ wordt gezegd en bedoeld. Die term is duidelijker en laat minder aan de vrije interpretatie over… [↑](#footnote-ref-1)
2. In de parochie van Zacamil, in de jaren 70 van vorige eeuw, werd het slotdocument van Medellín zonder ophouden gelezen, bestudeerd en besproken. Zodanig zelfs dat de politie en de ‘guardias’ op speurtocht gingen naar dat fameuze ‘Medellín’: wie is ‘Medellín’? Waar bevindt zich toch diegene die al dergelijke dingen zegt..? [↑](#footnote-ref-2)
3. Zie de Brief aan de Filippenzen 1,6 . [↑](#footnote-ref-3)