**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 16. Veertiende zondag door het jaar-B – 7 juli 2024.**

**Laten we het talent dat God ons gegeven heeft niet verbergen.**

*“Daarom is het triest om stil te staan bij de lafheid van zoveel praktiserende christenen en bij het verraad van andere gedoopte mensen. Zij zijn gedoopt, ja, maar wat doen zij dan, eenmaal zij op het hoogste politieke terrein gearriveerd zijn? Waar is hun doopsel dan naartoe? Er zijn gedoopten aanwezig in politieke partijen en in populaire politieke groeperingen, maar waar is hun doopsel gebleven? Er zijn gedoopten aanwezig in de beroepswereld, op het arbeidersveld, op de markt. Waar een gedoopte zich ook bevindt, daar zou een Kerk moeten zijn, er moet een profeet op het toneel verschijnen, er moet iets gezegd worden in de naam van de waarheid die de leugens van de wereld verheldert.* ***Laten we geen lafaards zijn, laten we het talent dat God ons sinds onze doop gegeven heeft niet verbergen. En laat ons werkelijk de schoonheid en de verantwoordelijkheid beleven van een profetisch volk.’***

Het lijkt een zeer actuele oproep te zijn voor ieder van ons: laten we het talent dat God ons heeft gegeven niet verbergen. Aartsbisschop Romero legt ons uit dat het een roeping is die uitgaat van, en die onlosmakelijk verbonden is met ons doopsel. Maar in feite is het zo dat elke persoon, als mens, ongeacht of hij of zij gedoopt is of niet, geroepen is om al zijn talenten en capaciteiten, zijn sterke en zwakke punten te gebruiken om bij te dragen aan de opbouw van nieuwe processen van de mensheid, met de bedoeling deze geschiedenis (lokaal en mondiaal) steeds menselijker te maken. **Natuurlijk zou het gedoopt zijn moeten betekenen dat we ons ten zeerste bewust zijn van deze missie om de wereld menselijker te maken, net zoals dat bij Jezus het geval was.** Omdat we reeds heel vroeg als kinderen gedoopt zijn, hebben we helaas geen enkele concrete ervaring behouden met het doopsel; we hebben alleen het zogenaamde ‘doopbewijs’ overgehouden als attest, en we bewaren misschien nog ergens in een album of map enkele foto’s van die blijde gebeurtenis. In de basisgemeenschappen hebben we deelgenomen aan ervaringen zoals het initiatieweekend, precies met de bedoeling om bewust stil te staan bij ons doopengagement. En zo, door het bewust worden van de weg van Jezus hebben we onze betrokkenheid bij ons gedoopt zijn uitgesproken en ons engagement hernieuwd.

**Maar levensomstandigheden, gebeurtenissen, obstakels, teleurstellingen, angsten,… kunnen er voor zorgen dat we beetje bij beetje toch de talenten die God ons heeft gegeven, verborgen hebben en dat we in zekere zin ‘lafaards’ geworden zijn. Wat een tegenstrijdigheid, wat een contradictio in terminis: laffe christenen!** Wanneer we het pad van de basisgemeenschappen een tijd hebben bewandeld, begrijpen we en weten we heel goed waar de uitdagingen van onze inzet liggen, maar toch zijn niet weinig broeders en zusters bang geworden; ze hebben hun talenten verborgen en zichzelf opgesloten in hun eigen huis of gezin. **Vandaar de krachtige oproep van Mgr. Romero, die op dit moment zo actueel is: waar is uw doopsel naartoe?** Hij doet zo een oproep naar politici, leden van politieke partijen, volksorganisaties, arbeiders en boeren, markt- en straatverkopers, professionals,… En laten we die categorieën nog wat uitbreiden: leraren, gezondheidswerkers, overheidsfunctionarissen, werknemers in hun eigen economische initiatieven, catechisten, gemeenschapsleiders, priesters, religieuzen,… **Wat hebben jullie in godsnaam (!) gedaan met jullie doopbeloften?**

Tijdens de liturgie van de Paasnacht worden we jaar na jaar uitgenodigd om ons doopengagement te hernieuwen, maar vaak is ook dit een jaarlijks terugkerend ritueel geworden zonder dat er concrete consequenties aan verbonden worden in de historische praktijk. **Het échte certificaat van ons gelovig engagement is niet het doopbewijs, noch het jaarlijkse ritueel van de hernieuwing van onze doopbeloften, maar het is te vinden in het leven van alledag, in het gezin en in de sociale praktijk**. Want het is daar dat we zichtbaar en voelbaar maken dat we die engagementen serieus nemen – of niet.

**In de catechismus hebben we geleerd dat elke christen en heel het volk van God door het doopsel deelachtig is in de drie functies van Christus: als Priester, Profeet en Koning.** Maar weinigen van ons weten waar dat over gaat, en er zijn er nog minder die deze drievoudige missie in de praktijk van hun leven proberen te vervullen. **De priesterlijke missie** verwijst niet naar een (priesterlijke) status ergens in de hiërarchie van de Kerk, maar naar **onze roeping om te dienen, om elkaars voeten te wassen, en om ons eigen leven ten dienste te stellen van anderen,** vooral van individuen, gezinnen en in de eerste plaats van mensen in kwetsbare sectoren. **De profetische missie** moet **de aanwezigheid van de God van Jezus in het dagelijks leven en in de geschiedenis onderscheiden, en aan de kaak stellen wat daar – gezien vanuit de armen – in strijd is met Gods heerschappij. En verder moet zij ook het mobiliseren van de hoop aankondigen.** Deze missie verplicht ons tot de zware strijd voor een samenleving zonder slaven, zonder uitbuiting, zonder superieuren en ondergeschikten, zonder ‘wij en jij’ – en ze roept ons op om te werken aan een samenleving waarin we genereus en solidair met elkaar willen delen. **Onze koninklijke opdracht tenslotte moet ervoor zorgen dat wij allen als mensen gevormd worden naar het model van waardige en waarachtige inwoners van Gods Koninkrijk.**

Beste gedoopte, waar is jouw doopsel in jouw manier van leven nog te herkennen en terug te vinden? We hoeven niet bang te zijn om onze rol als volgelingen van Jezus op ons te nemen.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog een aantal andere reflecties op basis van citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero, uitgesproken op de Veertiende zondag door het jaar-B, 8 juli 1979, met telkens een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

220 Iglesia profética:

[https://www.facebook.com/watch?v=1414110582415742](about:blank)

219 Perros mudos:

[https://www.facebook.com/watch?v=3553851528185848](about:blank)

218 El éxito del profeta:

[https://www.facebook.com/watch?v=532600965332889](about:blank)

217 La religión necesita profetas:

[https://www.facebook.com/watch?v=713685516398729](about:blank)

216 Pueblo profético: [https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/8200389979979053](about:blank)

215 Micrófonos de Dios:

[https://www.facebook.com/watch?v=1893093907560811](about:blank)

214 El pueblo es mi profeta:

[https://www.facebook.com/watch?v=447787980556571](about:blank)

Deze reflectie was oorspronkelijk geschreven voor zondag 4 juli 2021, en werd nu herzien voor de Veertiende zondag door het jaar-B, 7 juli 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Veertiende zondag door het jaar-B, 8 juli 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 87.