**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 129. Eenendertigste zondag door het jaar-A – 5 november 2023.**

**Zoals Christus zijn ook wij een teken van tegenspraak.**

*"Dit is het geheim van de heiligheid: dat, als het waar is dat we in de schoot van de Kerk veel zondaars zien, het dan toch blijkt dat deze zondaars bereid zijn om het Woord van vergeving, van hoop en geloof te verwelkomen, en dat zij zich van daaruit beginnen te bekeren. En verder, als het Woord van God eenmaal begonnen is een mens nieuw te maken, doet het verleden er weinig toe. En het moet gezegd: er is veel van dat alles werkzaam aanwezig in ons aartsbisdom, gezegend zij God! Ik kan dan ook, net als St. Paulus, tegen veel van mijn toehoorders - niet tegen allen, maar toch tegen velen van hen - met recht en reden zeggen: Ik dank God dat u mijn woord ontvangt zoals het werkelijk is, als het Woord van God. Want velen ontvangen het als ware het slechts het woord van een mens, of soms zelfs als het woord van een vijand, als het woord van een subversief iemand misschien, ja zelfs als het woord van iemand die alleen maar het kwade wil.* ***Dat is nu eenmaal het trieste lot van degene die het Woord van God verkondigt: dat hij, net als Christus, onvermijdelijk en altijd weer een teken van tegenspraak zal zijn. Maar, gezegend zij God daarvoor!*** *Want juist die vaststelling maakt duidelijk dat het voertuig van Gods Woord, ook al is het misschien wat onaangepast en rudimentair in zijn vormgeving en lijkt het soms eerder nutteloos, toch slechts een voertuig is en niets meer. Wat van belang is, is datgene wat zich in het voertuig bevindt: het Woord van God, dat in de harten van de toehoorders wordt opgenomen en aanvaard, en daar heiligheid en leven werkzaam maakt. En precies omdat dit hier ter plaatse ook telkens weer gebeurt is er zoveel heiligheid in onze gemeenschappen. (...) En zo wordt vanuit onze zondagse eucharistie een Kerk van zondaars zoals de onze, gaandeweg en dankzij het Woord van God dat er gepredikt wordt, ook een Kerk van heiligheid. Amen."*

De titel van de homilie van Mgr. Romero voor deze zondag luidt: **"*De Kerk is heilig, maar ze moet gezuiverd worden*".** Nadat hij het uitgebreid gehad heeft over "*De zonden van de Kerk*" zoals ze opgesomd worden in Matt. 23, besluit de Aartsbisschop zijn homilie met het bovenstaande citaat dat vandaag onze bron van reflectie is, onder de subtitel: **"*Waar is de bron van deze heiligheid*?".** Daarvoor vertrekt hij bij de tweede lezing uit de liturgie van vandaag: 1 Tess. 2,13, waar geschreven staat: ‘Wij danken God dan ook onophoudend dat u Zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: het Woord van God, dat werkzaam is in u, die gelooft.’

**Volgens Aartsbisschop Romero begint het geheim van de heiligheid van de gelovigen steevast met de openheid en de bereidheid die ze betonen om te luisteren naar het Woord van God in en doorheen het woord dat door de predikant wordt uitgesproken. En in het feit dat ze dan, als volgende stap, het proces van voortdurende bekering daarop laten volgen.** **Voor Mgr. Romero is dit een permanent ‘uitzuiveringsgebeuren’ dat zich moet voltrekken in het leven van elke gelovige, van elke kerkelijke gemeenschap, en van de Kerk op alle niveaus.**

De ervaring heeft ons geleerd dat het niet altijd zo gemakkelijk is om te luisteren naar ‘het Woord van God’, en om dat als vanzelfsprekend te herkennen in het woord dat wordt uitgesproken door degene die voorgaat in de viering, die de homilie houdt of de overweging geeft. Reeds in het Eerste Testament worden de profeten die dienstbaar waren aan de koningen, zowel in Israël als in de naburige volken, door sommigen aan de kaak gesteld. Zie bijvoorbeeld in Jer. 23, 16 waar gezegd wordt: ‘Luistert niet naar de woorden van deze profeten, want zij misleiden u en vertellen u de visioenen van hun eigen verbeelding en niet wat uit de mond van Jahweh komt.’ **Door de geschiedenis heen zijn er steeds weer priesters en profeten geweest die spraken en handelden in dienst van de koloniale en de politiek-militaire macht.** Misschien is in de wereldgeschiedenis van vandaag de treurigste en meest bekende figuur in deze wel de patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk die, als trouwe bondgenoot van de Russische president, de oorlog tegen Oekraïne rechtvaardigt en zegent. Maar ook in de VS bijvoorbeeld is er geen tekort aan bisschoppen die het denken en doen van iemand als Trump rechtvaardigen. In andere religies zien we hoe zich dezelfde fenomenen voordoen, bijvoorbeeld wat betreft de (islamitische) religieuze rechtvaardiging van de totale uitsluiting en vernedering van vrouwen in Afghanistan.

Natuurlijk is de opdracht om goed, aansprekend, oproepend en bijbels-verantwoord te preken tijdens de zondagse eucharistieviering geenszins eenvoudig, en brengt het een enorme verantwoordelijkheid mee voor diegene die deze taak op zich neemt. We kennen allemaal wel predikanten die een ahistorische boodschap verkondigen, ofwel door het zopas voorgelezen evangelieverhaal in hun preek nog eens helemaal opnieuw te vertellen (soms met toevoeging van hun eigen details!), ofwel door alleen maar een stel theoretische en theologische leerstellingen te verkondigen, ofwel door de toehoorders vanuit hun eigen strenge morele concept te berispen en op de vingers te tikken… Maar er zijn gelukkig ook anderen die als voorbereiding van hun preek uitvoerig de tijd nemen voor gebed en bezinning (met de Bijbel in de ene hand en de krant-van-de-dag in de andere, en met het oog scherp gericht op wat daar aan gebeurtenissen in verteld wordt). **Zij gaan uit van het echte leven van de lokale gemeenschap en van haar omgeving, met zijn wonden én met zijn hoop , en in wat ze daarover zeggen stellen ze zich open voor het licht en het vuur van de Geest.**

Het is voor de verzamelde gemeenschap uiteraard niet zo gemakkelijk om het Woord van God in een eucharistieviering goed te kunnen horen in en doorheen de woorden die de predikant uitspreekt, en om duidelijk te kunnen onderscheiden wat dat Woord ons vandaag te zeggen heeft. **Monseigneur Romero geeft ons daarvoor echter wel een heel belangrijk criterium mee. Als de mensen die naar de preek luisteren zich uitgenodigd en geroepen voelen tot bekering; als ze vanuit het woord van de predikant dat ze hebben beluisterd besluiten om concrete stappen zetten naar een leven dat meer en beter het leven van Jezus en de waarden van het Koninkrijk van God weerspiegelt, dàn, en dan alleen, is het woord van de predikant zeker een goed ‘voertuig’ geweest van het Woord van God.** De Aartsbisschop verwijst daarbij naar "… *het Woord van God, dat in de harten van de toehoorders wordt opgenomen en aanvaard, en daar heiligheid en leven werkzaam maakt*". Hijzelf heeft, net als Paulus, de ervaring mogen meemaken dat zijn menselijk woord het licht en het vuur van de Geest van Jezus onder zijn toehoorders heeft kunnen brengen. **Als het werkelijk het Woord van God is dat in de preek wordt uitgesproken, dan bevordert de boodschap die in de prediking wordt meegegeven dat voortdurende proces van bewustwording van onze fouten en nalatigheden (wat we ‘zonde’ noemen), maar het leidt ook tot een proces van bekering en het vormt een aanzet tot getuigenis van nieuw en heilig leven.**

Tegelijkertijd deelt Monseigneur Romero ons zijn ervaring mee dat er ook mensen zijn die met slechte en kwade wil naar zijn menselijk woord als predikant luisteren "*… omdat velen het ontvangen als slechts het woord van een mens, soms zelfs als het woord van een vijand, als het woord van een subversief iemand misschien, ja zelfs als het woord van iemand die alleen maar het kwade wil.*" **Zij die zelf op eigenzinnige wijze hun eigen goden van macht en rijkdom hebben gecreëerd, verdragen het authentieke profetische woord niet. Ze manipuleren het, ze verdraaien het in zijn tegendeel of steken het ijlings in de doofpot.** Ter verdediging van hun eigen belangen beschuldigen ze de christelijke predikant van communisme, terrorisme en subversie; ze bestempelen datgene wat hij zegt als een gevaar voor de vrede en noemen het opruiende rotzooi die met wortel en al moet worden uitgeroeid. Mgr. Romero heeft dit aan den lijve ondervonden, en het is precies daarom dat hij werd vermoord. In onze tijd zullen die tegenstanders dan weer andere concepten vinden om degenen die het Evangelie van Jezus verkondigen te beschuldigen, om hen te bedreigen en uit de goegemeente te verdrijven, om hen gevangen te zetten, enz... Aartsbisschop Romero zegt: **"*Dat is nu eenmaal het trieste lot van degene die het Woord van God verkondigt: dat hij, net als Christus, onvermijdelijk en altijd weer een teken van tegenspraak zal zijn.”*****In de wereld zoals die vandaag gestructureerd is en functioneert, zal de verkondiging van het Evangelie altijd in conflict komen met de economische, politieke en militaire machten.** In elk land doet dit fenomeen zich op een welbepaalde manier voor, maar hij die het Woord van God predikt zal hoe dan ook altijd een "*teken van tegenspraak"* zijn. Wee de predikanten die hun ogen sluiten voor het lijden van hen die honger hebben, voor de migranten voor wie er geen opvangplaats is, voor hen die buitengesloten worden uit de maatschappij,... terwijl ze ondertussen met luide stem de machthebbers prijzen! **Prediking en christelijk leven die geen ‘tekenen van tegenspraak’ zijn tegenover de machthebbers, moeten ernstig in vraag gesteld worden.**

Onze weg als christen (en zeker als predikant of getuige van het Woord) zal geen andere zijn dan deze die Jezus van Nazareth ten einde toe is gegaan. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog twee andere citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Eenendertigste Zondag door het jaar-A van 1978, met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

154 Cristiano:

<https://www.facebook.com/watch?v=1445735582541982>

153 La Iglesia de los pobres:

<https://www.facebook.com/watch?v=3094255437556414>

Overdenking voor zondag 5 november 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Eenendertigste Zondag door het jaar, cyclus A, 5 november 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 377.