**H. Drie-Eenheid - C 12 juni 2022**

**Evangelie: Joh. 16, 12-15**

In zijn homilie[[1]](#footnote-1) gaat Mgr. Romero ook deze keer niet in op de evangelietekst van deze zondag.

In een vervolg op de homilie van de zondag ervoor (zie onze commentaar van verleden week voor Pinksteren - C, 5 juni 2022) weidt hij vandaag verder uit over de betekenis van de Kerk. **Hij vraagt aan de verzamelde gemeenschap onder andere om twee boodschappen “*in het hart te graveren”:***

**(1) De Kerk is een gemeenschap die de aanwezigheid van God zichtbaar maakt in de wereld.**

**(2) De Kerk is een gemeenschap met een goddelijke boodschap, die echter telkens weer in**

**de taal en de cultuur van de wereld moet vertaald worden.**

We hernemen een zin uit elk onderdeel van zijn preek.

1. *"****Er zijn momenten waarop de Geest van God ons vraagt een grotere inspanning te leveren om Gods aanwezigheid in de wereld meer zichtbaar te maken.*** *En die aanwezigheid zal maar duidelijker zichtbaar kunnen worden naarmate wij allen: bisschoppen, priesters, religieuzen, leken, gehuwden, studenten, beroepsmensen, allen die zich katholiek noemen…,* ***de gemeenschap met God trachten te intensiveren door******vernieuwing, bekering en heiligheid****. Zonde in al haar vormen is daarbij het obstakel dat in de weg staat en de mist die het zicht belemmert."*

In Europa voelen we vandaag duidelijk aan dat we op een historisch crisismoment staan. Wat Israël al decennia doet met het Palestijnse volk, wat Saudi-Arabië doet in Jemen, wat de USA gedaan heeft in Vietnam, in Afghanistan, in Irak, in Latijns-Amerika…, heeft ons eigenlijk nog te veel koud gelaten. We deden onze ogen dicht bij de inname van de Krim, terwijl we de grenzen van de NAVO steeds maar verlegden naar het oosten. Vandaag worden we ineens heel sterk geraakt door de brutale oorlog van Rusland tegen Oekraïne. **We spreken daarbij wel over vrede, maar ondertussen leveren we wapens, altijd maar meer en altijd maar zwaarder materiaal. We zijn duidelijk nog altijd geen experten in de internationale vredesdialoog.** We geven meteen prioriteit aan de nabije en blanke vluchtelingen uit Oekraïne. De prijzen van petroleumderivaten, van granen en nog zoveel meer producten stijgen onvoorstelbaar, en de dreiging van een (nucleaire) Derde Wereldoorlog begint ons wakker te schudden. En dus… raakt het ons allemaal ineens heel erg.

Voor christenen zou het meer dan duidelijk moeten zijn **dat de Geest van God ons uitdrukkelijk vraagt om “*een grotere inspanning te leveren om Gods aanwezigheid in de wereld meer zichtbaar te maken”.* We hebben dat in het verleden blijkbaar niet genoeg gedaan.** Binnenkerkelijke bezorgdheden rond doctrine en liturgie, rond kerkelijk gezag, het blijven hanteren van een wereldvreemde taal in ons gelovig en kerkelijk spreken, het in stand houden van relaties met macht en rijkdom, de genoeglijke manier waarop we ons bleven aanpassen aan de consumptie- en vrijemarkteconomie, en onze vrees voor het opnemen van onze profetische opdracht, hebben ons misschien te veel in schaduwhoekjes van de geschiedenis geplaatst. **Mgr. Romero wijst ons drie wegen aan om Gods aanwezigheid in de wereld meer zichtbaar te maken: *“Vernieuwing, bekering en heiligheid”.*** We hernemen dit straks op het einde van onze commentaar, bij de drie vragen voor bezinning en actie.

1. ***"De Kerk wil de taal en de cultuur van de volkeren van de wereld leren kennen, om in die taal en in die manier van bestaan en van zijn, haar goddelijke boodschap te kunnen vertalen*** *- een boodschap die noch met culturen, noch met politieke partijen, noch met sociale stelsels vereenzelvigd mag worden, maar die een boodschap is die licht brengt, precies om de sociale en politieke stelsels en het leven van de mensen te verlichten."*

Ja, er moet toch nog heel wat veranderen in onze Kerk opdat het duidelijk zou worden dat ze niet te vereenzelvigen is en niet samenvalt met bijvoorbeeld de West Europese cultuur, die zelf haar wortels heeft tot in de cultuur van het oude Romeinse Rijk. Denken we alleen maar aan de oorsprong van onze liturgische gewaden - je ziet hoe die overal ongeveer dezelfde zijn in alle lokale Kerken over de hele wereld. **De reële inculturatie van de Kerk in de Grieks-Romeinse cultuur gedurende de eerste eeuwen van het christendom is uiteraard heel belangrijk en vruchtbaar geweest. Maar we zijn er wel in blijven steken. Het is op de duur een keurslijf geworden.** De Spaanse en Portugese invasie en de verovering van Latijns-Amerika gingen gepaard met het haast vanzelfsprekend overplanten van de toenmalige kerkelijke tradities naar de bezette en uitgebuite gebieden. Heel de zo trieste en onmenselijke kolonisatie van andere delen van de wereld ging op een gelijkaardige manier bijna altijd gepaard met het totaal vernietigen van de lokale, inheemse cultuur. De hele Roomse kerkelijke liturgie is heel erg rationeel gestructureerd, terwijl de volkeren van het Zuiden veel feestelijker, kleurrijker, creatiever en affectiever zijn van aard. De keuze van de Roomse Kerk voor exclusief-celibataire priesters is in vele culturen moeilijk te verstaan**. Gelukkig zijn er hier en daar wel pogingen tot werkelijke inculturatie, maar eigenlijk staan we daar nog heel ver van af.** In concrete christelijke gemeenschappen is er dikwijls heel veel creativiteit te vinden als antwoord op de Geest die alles vernieuwt – wat meebrengt dat het werkelijke en concrete leven dynamisch aanwezig komt in de viering. Maar… wanneer dan de bisschop ter plaatse komt, ja, dan moet de liturgie toch weer helemaal volgens de officiële ritus gebeuren.

Misschien zijn we er wel in gelukt de directe banden te verbreken met bepaalde politieke partijen die de ‘C’ of ‘K’ in hun naam en in hun vlag dragen, maar **wat betreft de sociale en politieke stelsels blijft de Kerk toch sterk geïdentificeerd met het westers democratisch liberaal stelsel.** Het is bijvoorbeeld merkwaardig dat we het als Kerk bijzonder moeilijk hebben om in de context van een sociale revolutie op een positieve en opbouwende wijze aanwezig te zijn. **Veel kerkelijk doen en laten, spreken en zwijgen, contextualiseert zich nog altijd in een overwegend traditioneel christelijke cultuur**. Zie bijvoorbeeld maar welke de jaarlijkse officiële verlofdagen zijn in de gebieden met vanouds christelijke culturen, ook in België – landen nochtans met altijd maar meer culturele verscheidenheid en met een groeiende apathie tegenover het kerkelijk gebeuren.

Hoe belangrijk het ook moge zijn dat migranten en mensen van vreemde origine onze taal aanleren om zich hier te kunnen integreren, toch **blijft het een open vraag waarom wij vanuit de Kerk niet meer inspanningen doen om zelf ook de talen van de ‘vreemdelingen’ aan te leren, om hen dan ook in hun moedertaal te kunnen ontmoeten en voor hen op zijn minst letterlijk ‘verstaanbare’ getuigen te kunnen zijn van het evangelie**. Het gaat hier uiteraard niet over het zieltjes winnen, maar over **kansen op waarachtige ontmoeting en wederzijdse verrijking tussen mensen en gemeenschappen, ook op het vlak van de diepste geloofservaring.**

**Suggestie van vragen voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen:**

Mgr. Romero stelt ons duidelijk drie vragen in verband met de wegen die hij aanwijst waarlangs we Gods aanwezigheid in de wereld meer zichtbaar kunnen maken: **“*Vernieuwing, bekering en heiligheid”:***

1. Wie en wat moeten we dringend **vernieuwen in onze Kerk**? Als we de gelovige moed hebben om terug te keren naar Jezus zelf en naar het Evangelie, wat moeten we dan op vandaag durven veranderen en op een nieuwe manier aanpakken in de Kerk?
2. Het gaat uiteraard niet alleen over uiterlijke vernieuwing, het gaat om **de bekering van ons hart**, van ons doen en laten, van ons spreken en zwijgen, van ons werken en bidden. Welke bekering is absoluut noodzakelijk, persoonlijk en communautair, binnen onze gemeenschap? En zijn we daartoe bereid?
3. Hoe zien mensen rondom ons (daar waar we wonen, met wie we in relatie zijn, vrienden, op het werk, in de bewegingen en organisaties, in de politieke partij,…) dat wij christenen zijn? Het gaat daarbij om **de heiligheid van ons getuigenis**. Mgr. Romero heeft het hier niet over de heiligheid van de martelaren of van de officieel erkende heiligen, maar over de uitdaging voor elke christen (individueel en communautair, als gemeenschap) om zo heilig als mogelijk Jezus te volgen. Hoe kunnen we groeien in die heiligheid?

Ludo Van de Velde

***Ludo Van de Velde*** *(1949), afkomstig uit Oelegem, leefde en werkte sinds 1977 in Centraal Amerika.  Hij was gedurende 9 jaren fidei donumpriester in Guatemala, El Salvador en Nicaragua.  Hij is gehuwd en vader van twee dochters.  Wonend in El Salvador was hij gedurende 25 jaren eerst ngo coöperant en nadien regiocoördinator van Volens. Dank zij de diepe inspiratie van Mgr. Romero en de roep van arme mensen in kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van San Salvador, kon hij, samen met zijn vrouw Tere, de laatste 10 jaren met hen weer verder optrekken  Zo werd hij opnieuw wie hij altijd geweest was: priester in dienst van de armen en in dienst van het Evangelie. Sinds eind februari 2021 wonen ze in Brugge, dicht bij hun (klein-) kinderen, op zoek naar nieuwe uitdagingen.*

1. Met name de homilie tijdens de eucharistieviering van Drie-Eenheid-C op 5 juni 1977. [↑](#footnote-ref-1)