**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 86. Eerste Zondag van de Advent - A – 27 november 2022.**

**We mogen Gods woord niet scheiden van de realiteit.**

*"Christus die aanwezig is in onze kathedraal of in de kerken en kapellen waar mensen zich samen met ons bezinnen, verlicht de Salvadoraanse realiteiten, alsook de familiale en de intieme realiteiten van ieder van ons. Wij kunnen het Woord van God niet losmaken van de historische werkelijkheid waarin het wordt uitgesproken, want dan zou het niet meer het Woord van God zijn; dan zou het enkel maar geschiedenis zijn, dan zou de Bijbel een vroom boek zijn, één zoals alle andere boeken die in onze bibliotheken staan… Maar het wordt het Woord van God omdat het bemoedigt, verlicht, contrasteert, afwijst, prijst… al wat vandaag in deze maatschappij wordt gedaan. Ieder van u heeft nog met duizend andere dingen te maken die hier opgesomd zouden kunnen worden, en het is goed voor u om ze te laten verlichten door het Woord van deze zondag."*

**Monseigneur Romero heeft herhaaldelijk de aandacht gevestigd op het feit dat in de Kerk het Woord van God niet gescheiden mag worden van de concrete werkelijkheid waarin wij leven.** Op deze Eerste Zondag van de Advent maakt hij opnieuw duidelijk waarom hij in zijn homilie zoveel tijd besteedt aan de historische contextualisering van het Woord van God dat uitgedrukt wordt in de Bijbellezingen die op het leesrooster staan. We mogen niet over dat Woord preken in de lucht, alsof we op de maan leven, of in een ander land dan het onze, hier en nu. **Hij is ervan overtuigd dat Christus, die overal aanwezig is waar de gemeenschap in Zijn Naam samenkomt, alle Salvadoraanse, alle historische realiteiten (het ‘nu’ van de geschiedenis), de familiale realiteit en zelfs de zeer persoonlijke realiteit van ieder mens wil verlichten.**

Helaas was de Bijbel in de katholieke Kerk lange tijd alleen in het Latijn beschikbaar, dat wil zeggen absoluut niet toegankelijk voor het volk van God. Alleen de dynamiek van het Concilie bracht daarin verandering, ook met de vertalingen die werden uitgebracht in de levende talen van het volk. In de Kerken van de Reformatie waren die vertalingen wel al enkele eeuwen beschikbaar. Maar toch bleef de Bijbel voor velen vooral een vroom boek en was het voldoende om het te lezen, ook al begreep men er niets van. Sommigen dachten dat God tot hen sprak door de Bijbel zomaar lukraak te laten openvallen (en er zijn er op vandaag nog die dat denken). Anderen hebben de Bijbel thuis in hun bezit, maar ze bewaren hem in een doos of op een boekenplank - het is op geen enkele manier een boek dat dicht bij hen staat. Weer anderen lezen een aantal verzen totaal los van hun historische en literaire context, en gebruiken die dan vooral om hun eigen punt te maken en hun gelijk te bewijzen. Nog anderen gaan niet verder dan een letterlijke en fundamentalistische lezing, die ver van het leven staat.

Na het Concilie ontstonden er her en der bewegingen van Bijbelkringen, van volkse Bijbellezing ook, met bijdragen van bijbelspecialisten die zich mee inzetten voor de belangen van de armen. Hun levensopdracht kon samengevat worden als: ‘**Op een geëngageerde wijze de Bijbel begrijpelijk en toegankelijk maken voor vele mensen, voor brede lagen van het kerkvolk.** Ik ben de mening toegedaan dat er een grote, duizelingwekkende kloof bestaat tussen de Bijbel zoals die gedoceerd wordt op hoog wetenschappelijk niveau en tussen datgene wat in feite doorsijpelt en overkomt bij de gewone gelovige. Het opsporingswerk van de exegeten op universitair niveau is en blijft van onschatbare waarde. Daarnaast is het **een moeilijke taak om in de meeste eenvoudige en doorzichtige bewoordingen, die inhaken op het actueel leven van de mens, de Bijbel te openen voor mensen die zich afvragen: Wat kan ik met dat Boek doen? Wat is de levenswaarde van deze tekst voor mij?** Zoeken naar een juiste eigentijdse verwoording van de Bijbelse boodschap is soms een echte worsteling…’ – zo schreef Wilfried

Rossel[[1]](#footnote-1) in 1977. **De populaire lezing van de Bijbel** met Carlos Mesters, José Comblin, Marcelo Barros, Pablo Richard en vele anderen **is een zegen geweest voor het gelovige volk, omdat de armen zich begonnen te herkennen in wat daar geschreven staat, en begonnen te luisteren naar de Stem van God in een voortdurende wisselwerking tussen de Bijbel en de historische werkelijkheid waarin zij leefden.** Deze kenners van de Bijbel én van de situatie van het volk laten grote uitdagingen achter voor de huidige generaties…

**Bij de voorbereiding van zijn homilieën heeft Monseigneur Romero altijd de bijdragen van Bijbelse specialisten geraadpleegd en hij heeft tegelijk ook steeds geluisterd naar de teksten vanuit de kreten van de armen in de concrete geschiedenis van zoveel uitbuiting en onderdrukking**. Zoals iemand zei: de Bijbel in de ene hand en de krant in de andere; de Bijbel gelezen in onlosmakelijk verband met de zeer concrete historische werkelijkheid. Hier staan wij voor een grote uitdaging voor hen die de gelegenheid hebben én de opdracht om vandaag het Woord van God te verkondigen voor zeer concrete gemeenschappen en volkeren. **Rekening houdend met de vooruitgang in Bijbelstudie en -onderzoek van vandaag de dag, en zich bewust zijnde van de historische realiteit, heeft de predikant de opdracht er voor te zorgen dat het Woord van God een stuk gemakkelijker *"bemoedigt, verlicht, contrasteert, afwijst, prijst… wat vandaag in deze maatschappij wordt gedaan".***

Elk werkwoord uit deze zin van Mgr. Romero geeft een fundamenteel aspect aan van de profetische verkondiging van het Woord van God:

* **VERLICHTEN**.

Vaak zit ons persoonlijk leven en dat van onze historische realiteit als volk, levend in een geglobaliseerde wereld, vrij complex in mekaar. **Wij hebben perspectief en licht nodig om duidelijk te kunnen onderscheiden waar het écht om gaat, wat de oorzaken en gevolgen zijn van wat gebeurt, om onderscheid te kunnen maken tussen de processen van het leven en die van de dood.** We hebben een helder en betrouwbaar licht nodig om dat onderscheid te kunnen maken. Monseigneur Romero vertelt ons dat het Woord van God deze betekenis heeft en dit doel beoogt. God wil ons licht zijn, hier en nu. **De omstandigheden van het leven zijn verschillend, maar elke homilie, elke Bijbellezing en elke overdenking van Gods Woord moet bijdragen tot de verlichting van onze werkelijkheid.**

* **CONTRASTEREN.**

**Het Woord van God biedt ons een spiegel aan, een vergrootglas of een contrastbeeld, zodat wij in onze concrete historische realiteit de tegenstellingen kunnen ontdekken: wat tegen het Koninkrijk van God is en wat er voor is.** Vaak is het niet zo gemakkelijk om in de grijze ruimtes (dat is die eeuwige menselijke mengeling van goede en slechte dingen) helder te zien, en vergt het geduld om geen (al te) snelle oordelen te vellen.

* **PRIJZEN en BEMOEDIGEN.**

**Bij de telkens nieuwe scheuten van het Koninkrijk Gods die in onze werkelijkheid van alledag ontspringen, zal het Woord van God bevestigen dat wij op de goede weg zijn. Het zal diegenen gelukwensen die het wagen nieuwe wegen te openen voor het Koninkrijk; het zal ons aanmoedigen om door te gaan, ondanks moeilijkheden en tegenwind.** Door het goede nieuws van het Evangelie te verkondigen, vraagt de Kerk ons om die nieuwe twijgen en bladeren van een leven volgens Gods plan te koesteren en goed te verzorgen. Niet zelden zwijgen wij over goede initiatieven of over de hoop die er van uitgaat wanneer de armen op weg gaan. **Het is de opdracht van de Kerk om ons te helpen onze ogen te richten op deze bevrijdende en hoopvolle ervaringen.** Op die manier kan het anderen oproepen om mee te doen, en om samen te werken.

* **AFWIJZEN, VERWERPEN, AFKEUREN, VEROORDELEN**.

De andere as in de Bijbelse profetie is**: het aan de kaak stellen van stromingen en krachten die ingaan tegen de menselijke waardigheid en tegen het Koninkrijk van God; die de uitdrukking zijn van onrechtvaardige en gewelddadige structuren.** Dit is geen gemakkelijke taak, vooral wanneer het erom gaat politieke en economische machten aan te klagen als verantwoordelijk voor en medeplichtig aan ‘onmenselijkheid’, onrecht, gebrek aan vrijheid of gelijkheid, gebrek aan barmhartigheid en vergevingsgezindheid, gebrek aan solidariteit, uitingen van haat in plaats van broederschap. **Het Woord van God is goed nieuws voor hier en voor vandaag. Iedere gelovige heeft de verantwoordelijkheid om telkens weer onder het licht van dat Woord te gaan staan en zich erdoor te laten ‘verleiden’ om getrouwe getuigen te zijn, zaad van nieuw leven...**

We hoeven niet bang te zijn om ons te wagen aan het Woord van God, dat nauw verband houdt met de zeer concrete werkelijkheid waarin wij leven.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag twee andere citaten uit dezelfde preek van Mgr. Romero met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

54. Instrumento del poder <https://www.facebook.com/watch?v=530156228062515>

53. Palabra de Dios y realidad <https://www.facebook.com/watch?v=1096407857857806>

Overdenking voor zondag 27 november 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Eerste Zondag van de Advent-A – 27 november 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 27.

1. Wilfried Rossel, als inleiding op zijn boek: ‘Gij zijt mij te sterk’, 1977. [↑](#footnote-ref-1)