**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 61 – Pinksteren- C – 5 juni 2022.**

**De leken moeten hun rol in de Kerk op zich nemen.**

"*Jullie in de wereld moeten degenen zijn die het leven van Christus' Koninkrijk incarneren in de structuren en in het concrete leven van het gezin, de werkplaats, de winkel, de politiek, de landbouw… Jullie katholieken (...) zijn priesters in jullie eigen huis, jullie moeten jullie eigen ambt heiligen. En de noodzaak van dit ontwaken van de leken valt ons des te meer op, nu we vijftien[[1]](#footnote-1) priesters missen die ons zijn ontnomen en die niet langer met ons kunnen samenwerken. Aan jullie, leken, wordt daarmee de plaats open gelaten om jullie rol in de Kerk op jullie te nemen, in deze tijd waarin alle krachten nodig zijn voor de uitbouw van het Rijk Gods*".

Deze oproep van Monseigneur Romero op de dag van Pinksteren is van grote betekenis. Hij roept de leken op om hun verantwoordelijkheid en “*hun rol als Kerk ten volle op zich te nemen"*. Het gaat er daarbij echter niet om dat zij alleen maar een soort ‘hulp’ zouden zijn voor de priesters (iets wat we als omschrijving van de taak en de opdracht van de leken toch in het verleden af en toe toch wel gehoord hebben!). **In dit citaat beklemtoont Monseigneur Romero dat de leken in hun eigen huis en op de plaats waar ze staan priester moeten zijn en hun eigen ambt moeten heiligen.** Hij had al een aansporing van het "*ontwaken van de leken*" gezien, bijvoorbeeld in de ‘Commissie van de leken’ die de verschillende vicariaten van het aartsbisdom vertegenwoordigt. In dezelfde preek zei hij dat hij "*met vreugde gezien had dat de leken vergaderden om een communiqué voor te bereiden, dat op het ogenblik wordt verspreid".* Op andere momenten verwees hij naar de verantwoordelijkheid van de leken in de kerkelijke basisgemeenschappen, in dit nieuwe model van Kerk-zijn.

In sommige Latijns-Amerikaanse landen, waar nog steeds een meerderheid van de gelovigen zich als katholiek bekent, is de wens om priester te worden verbonden met de hoop op sociale verbetering. In El Salvador zijn veel priesters afkomstig uit arme gezinnen op het platteland. In de tijd van Monseigneur Romero was er een groot aantal seminaristen, ondanks de toenemende repressie tegen de Kerk. Verscheidene religieuze congregaties stonden (en staan op vandaag nog) ten dienste van het pastorale werk. Dat God arme mensen roept... is nog steeds de waarheid van het Evangelie. **Het door de bisschop genoemde ‘tekort aan priesters’ werd in de eerste plaats veroorzaakt door vervolging. Vandaar zijn oproep aan de leken om "*hun rol in de Kerk op zich te nemen". Zo is* onder de kracht en in het licht van de Geest het tekort aan priesters haast als vanzelf omgevormd tot "*het ontwaken van de leken*". Bisschop Romero verheugt zich hierover.**

In Europa zijn de liturgische activiteiten op zich, en de deelname aan traditionele kerkelijke activiteiten drastisch afgenomen. Er wordt gezocht naar andere bestemmingen voor kerken. Veel katholieke processies en openbare manifestaties zijn verdwenen of omgevormd tot grote culturele evenementen die vooral aan het verleden herinneren, zoals de processie van het Heilig Bloed in Brugge. Er zijn weinig seminaristen, en heel wat priesters moeten pastorale verantwoordelijkheid dragen voor vijf of meer parochies. In sommige bisdommen worden priesters uit Afrika, Latijns-Amerika en de Filippijnen gemobiliseerd om de priesters van hier bij te staan of te vervangen. **De Kerk is op zoek naar haar nieuwe missie in de moderne wereld.**

**In dit verband willen wij graag verder nadenken over de oproep van de Mgr. Romero aan de leken: "*Neemt uw rol in de Kerk op u, weest priester in uw eigen huis, en heiligt uw ambt*".** Een priester (met vijf parochies onder zijn hoede) deelde ons dezer dagen mee dat de bevordering van de Gebedsvieringen (bij gebrek aan priesters, de enigen die in de eucharistie mogen voorgaan) in feite een devaluatie is van de eucharistie: de christelijke gemeenschap wordt de mogelijkheid ontnomen om wekelijks de eucharistie, het diepste centrum van het geloof en de essentie van het Kerk-vormen (dat wordt toch altijd maar tot in den treure herhaald), te vieren. Een andere priester merkte op dat het jodendom na de verwoesting van de tempel en Jeruzalem (70 na Chr.) voor verdwijning behoed werd dankzij de huisliturgie onder leiding van de familievader: zij hielden op die manier contact met de grote heilsverhalen van de Wet en de Profeten, zij baden samen de psalmen, zij vierden het Pesach (de bevrijding uit Egypte, de terugkeer uit de Babylonische ballingschap), zij uitten in gebed hun lijden en hun hoop, zij dankten God voor het leven,... Wij weten niet precies wat aartsbisschop Romero bedoelde met de kerkelijke opdracht om "*priester van het eigen huis*" te zijn. Maar terugkomend op zijn woorden, kunnen we vandaag intuïtief stellen **dat de clericalisering van de sacramenten (met name de eucharistie en de biecht) als zijnde de uitsluitende verantwoordelijkheid van diakens en priesters, in feite de historische mogelijkheden heeft afgesloten om het christendom te verankeren in het dagelijkse leven van katholieke gezinnen.** **In ieder geval is het duidelijk dat Romero’s profetische uitdrukking "*weest priester in uw eigen huis*" ons voor grote uitdagingen stelt om wereldwijde transformaties door te voeren in de Kerk.**

De andere weg om de kerkelijke rol van de leken te realiseren is **de heiliging van hun ambt, hun beroep, hun werkomgeving, hun verantwoordelijkheid in de burgermaatschappij (politiek, sociaal, cultureel, in de strijd voor het klimaat en Moeder Aarde). Kerk zijn is niet alleen een kwestie van liturgie en eredienst, maar ook en tegelijk een kwestie van praktijk in het leven.** Het is merkwaardig dat men ons, als bewijs van ons christen-zijn (en lid zijn van de Kerk), telkens weer vraagt naar een doopcertificaat (iets wat ooit gebeurd is toen wij klein waren) - en dat niemand eraan denkt om te vragen naar twee of drie getuigenissen van derden over ons christelijk leven, over onze daadwerkelijke en historisch-concrete navolging van Jezus. ***"Heiligt uw ambt" –* dat is een grote opdracht om onze professionele bijdrage in het openbaar bestuur, in het bedrijfsleven, in scholen en universiteiten, in sociale en politieke organisaties op een christelijke manier te beleven**. **Wij kunnen ons afvragen: waaraan zullen anderen kunnen zien dat wij christenen zijn? Als niemand daar iets van ziet, zijn we als zout dat zijn smaak verloren heeft.**

**Een van de taken en opdrachten van kerkmensen en christenen, ook van de leken, is ‘het profeet-zijn’.** Monseigneur Romero verwijst naar de functie van zout, waarover van oudsher gesproken wordt als zijnde een smaakgever van voedsel, of als conserveringsmiddel van bepaalde levensmiddelen. Vandaag zegt Mgr. Romero over het zout wat een boer hem ooit vertelde: "*Als je je hand legt in een pot met water dat zout bevat, dan gebeurt er niets wanneer je hand gezond is. Maar wanneer je hand een wondje heeft, ach, dan doet het pijn…"* En hij voegt er aan toe: **"*De Kerk is het zout van de wereld, en waar er wonden zijn, zal dat zout pijn veroorzaken."* Zoals rook- of warmtedetectoren ons waarschuwen dat er een probleem is in huis, zodat we vlug kunnen reageren, zo moet ieder lid van de Kerk een detector zijn voor elk teken van onrechtvaardigheid, uitbuiting, uitsluiting en leugens,... zodat we handelen met de kracht van de Geest. Zo vindt Pinksteren plaats, ook vandaag**. We hoeven niet bang te zijn.

Voor wie Spaans begrijpt delen we hierbij drie ingesproken citaten[[2]](#footnote-2) uit dezelfde preek van Pinksteren, 29 mei 1977, met een korte persoonlijke commentaar er bij.

3. pluralismo <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1059183424859015>

2. profetismo <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1057537605045155>

1. la verdad es perseguida. <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1079595189562915>

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 5 juni 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op Pinksterzondag - C, 29 mei 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.120.

1. Monseigneur Romero verwijst naar de priesters die in de eerste vijf maanden van 1977 het land zijn uitgezet. Onder hen waren Mario Bernal, Guillermo/Willibrord Denaux, en ook Pedro/Piet Declercq, die niet meer naar El Salvador mocht terugkeren. [↑](#footnote-ref-1)
2. Deze opnamen zijn gemaakt in Radio San Mateo van de St. Matthew's Anglican Church in de Verenigde Staten. De citaten uit de preken van Monseigneur Romero komen uit het eerste boek "Dag aan dag met Monseigneur Romero. Uittreksels uit zijn homilieën". En het commentaar maakt deel uit van de eerste reeks overdenkingen die in ik 2015 begon te schrijven als bijdrage voor de bezinning en actie van Basisgemeenschappen in de Kerk. [↑](#footnote-ref-2)