**Dertiende Zondag door het jaar - A 2 juli 2023**

**Evangelie: Matteüs 10, 37-42**

**Wat zegt**[[1]](#footnote-1) **Mgr. Romero ons op deze zondag?**

Na zijn ad-liminabezoek aan Rome brengt Mgr. Romero in deze homilie aan de mensen van zijn kerkgemeenschap **een getuigenis over de betekenis van het Petrusambt voor de Kerk, en hij geeft meteen aan wat dit speciaal ook voor hemzelf betekent, als aartsbisschop van een lokale Kerk.** De drie lezingen van deze zondag reiken hem extra licht aan om één en ander te zeggen over de rol en de betekenis van het pausschap. De ontmoeting met Paus Paulus VI was voor Mgr. Romero heel bemoedigend en sterkend geweest. Hij wist zich door de Paus begrepen en ondersteund. Voor de bouwstenen van deze zondag vertrekken we dus bij wat hij hierover gezegd heeft in zijn zondagshomilie onmiddellijk na zijn terugkeer, met de toelichting die hij erbij geeft vanuit de evangelietekst. **In de Paus ziet Mgr. Romero een voorbeeld van wie hij zelf ook wil zijn als gelovige en als herder van zijn volk op de weg van het Evangelie.**

*Mgr. Romero zegt**: "Ik heb net de Paus ontmoet, en deze Man van God is een heilige. In zijn broosheid, jawel (...) maar met een heldere geest en vooral met een hart dat een vulkaan van liefde is voor de mensheid. Hij is een heilige, een ware discipel van Christus".* Verwijzend naar Mt. 10, 37-39 zegt aartsbisschop Romero: *"Al die aanwijzingen uit het evangelie van vandaag waarmee Christus degenen adviseert die apostelen moeten zijn in de geschiedenis, heb ik naar de letter uitgevoerd zien worden in en door Paulus VI, de man die aan niets gehecht is. ...Dit is de toewijding waarvan de Paus getuigt: Hij is een man die niet voor zichzelf leeft;* *een man wiens hartklopping van liefde dient om zich te voelen als een vader, een leider, een gids, een herder van de mensheid. ...In een privégesprek met mij zei hij (de Paus): "Laten we niet alleen met woorden preken, maar ook met het getuigenis van ons leven". Hij herinnerde eraan dat (...) de wereld van vandaag niet zozeer leraren nodig heeft als wel getuigen: getuigen van liefde, getuigen van heiligheid".*

**Op 14 oktober 2018 werden Paus Paulus VI en Mgr. Romero samen heilig verklaard.** Hun grote (officiële) foto’s hingen op die dag in het Vaticaan naast elkaar in het centrum van de groep nieuwe heiligen. Dat gegeven voegt nog een diepere dimensie toe aan de woorden van de preek van de aartsbisschop op deze zondag van 2juli 1978: “*Deze Paus is een heilige*”. **Nu kunnen we waarlijk zeggen: het zijn twee heiligen die elkaar daar en toen hebben ontmoet in Rome.** Want wat Mgr. Romero hier zegt over de heiligheid van de Paus heeft ook alles te maken met zijn eigen leven: “…*met een hart dat een vulkaan van liefde is voor de mensheid”. “Een man wiens hartklopping van liefde dient om zich te voelen als een vader, een leider, een gids, een herder van de mensheid.”* **Zo wilde Mgr. Romero immers al evenzeer leven in zijn eigen bisdom, en ook na zijn brutale dood bleef hij voor velen, ook buiten El Salvador, een levende bron van liefde. Hij blijft ook vandaag nog een leidsman zijn op de weg van het Evangelie, een voorbeeld van de trouwe herder.**

**Vandaag lijkt het** **belangrijk dat wij ons afvragen hoe ver wij daar zelf in staan. Hoe zit het met ònze ‘vulkaan van liefde voor de mensen’? Hoe ver staan wij (al, of nog maar) op de weg van de evangelische heiligheid?** Daarbij is het nodig ook die andere oproep van Paulus VI aan Mgr. Romero voor ogen te houden: “*Laten we niet alleen met woorden preken, maar ook met het getuigenis van ons leven".* ***Hij herinnerde er aan dat (...) de wereld van vandaag niet zozeer leraren nodig heeft als wel getuigen: getuigen van liefde, getuigen van heiligheid".* Het gaat daarbij om het getuigenis vanuit ons leven, vanuit onze praxis, vanuit ons doen en laten, vanuit de keuzes die wij maken, vanuit onze tijdbesteding. Hoe klopt ons hart van liefde voor kwetsbare mensen?** Dikwijls geeft het de indruk dat christenen in zekere zin een dubbelleven leiden: aan de ene kant zijn er hun religieuze en kerkelijke praktijken, en ook een zekere spiritualiteitsbeleving,… en aan de andere kant is er hun leven van alledag in de wereld, in het bedrijf, in de organisaties, in de familie, in hun doen en laten… Alsof het over twee levensdomeinen zou gaan die niets met elkaar te maken hebben. We hebben er blijkbaar geen enkel probleem mee om ‘in de wereld’ keuzes te maken, richtingen te kiezen, wegen te gaan,… die verder niets te maken hebben met het Evangelie van Jezus of die er soms zelfs tegenin gaan. Welnu, het is eenvoudigweg zo: **indien we geen inspanningen doen om waarachtige getuigen te zijn van de evangelische heiligheid in ons doen en laten van elke dag, dan hollen we de betekenis van ons geloof in Jezus en van ons behoren tot de Kerk in feite totaal uit.**

*"En dit is dan de tweede gedachte die ik meegeef voor deze zondag: de gezondene, degene over wie Christus in het evangelie van vandaag spreekt* (en Mgr. Romero citeert dan Mt 10,40: ‘Wie u ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.’) *is op vandaag in de eerste plaats Paulus VI. Ik vind in de mooie woorden van dit zondagsevangelie trouwens een sterke uitdrukking van de verwantschap en de verwevenheid in het algemeen van de mens met God; vooral dan de mens die in de geloofsgemeenschap wil optreden door een openbaring te verkondigen die niet van hemzelf komt." (...)* En verwijzend naar zijn eigen preken zegt hij: *"Ik ben er zeker van dat de Geest van God ook in mijn eigen arme, beperkte woorden de openbaring en de boodschap van het Evangelie brengt.* ***Ik streef er naar trouw te zijn aan het Evangelie dat ik volledig en zonder twijfel probeer mee te delen als de authentieke leer van de Kerk, ook al is het zo dat mijn woord bij momenten de een of andere sector in de samenleving soms zal storen…"***

Enkele maanden geleden, bij het begin van de Paastijd 2023, stierven in Europa twee trouwe getuigen in wiens woorden de profetische boodschap van het Evangelie heel duidelijk naar voor kwam, maar die door kerkelijke structuren en machten niet begrepen werden. Met name: Huub Oosterhuis (in Nederland) die uit de orde van de jezuïeten gezet was, en bisschop Jacques Gaillot (in Frankrijk) die door Paus Johannes Paulus II uit zijn bisdom (Evreux) verdreven werd om hem te benoemen in Partenia, een bisdom dat al sinds vele eeuwen niet meer bestaat. Paus Johannes Paulus II had het ook met Mgr. Romero heel moeilijk. **Echte trouw aan het Evangelie zet dikwijls kwaad bloed, zowel binnen de Kerk als in de ruime samenleving. Dat heeft ook Mgr. Romero in zijn tijd heel sterk ervaren.** Alleen Mgr. Rivera (toen bisschop in een ander bisdom) deelde zonder aarzeling zijn keuze en zijn weg. De andere bisschoppen spraken hem publiekelijk tegen en trachtten hun invloed in Rome uit te oefenen opdat Mgr. Romero zou afgezet worden. Paus Benedictus XVI heeft de zaak van Romero in de schuif laten zitten. De oligarchie en de militaire regeringsleiders van El Salvador waren aanvankelijk blij met zijn benoeming, maar al heel vlug werden ze zijn sterkste en meest gewelddadige tegenstanders, tot de beslissing toe om hem te vermoorden. De toenmalige Argentijnse aartsbisschop Jorge Bergoglio heeft ooit gezegd: mocht ik Paus zijn, dan zou ik er niet aan twijfelen Mgr. Romero heilig te verklaren. Dat gebeurde dan ook vrij snel, toen hij Paus Franciscus was geworden.

**Mgr. Romero was er altijd bezorgd om trouw te zijn en te blijven aan de boodschap van het Evangelie en aan de leer van de Kerk.** Zijn stellingnames en keuzes, zijn uitspraken en geschriften is hij een aantal keren moeten gaan verdedigen in Rome. Maar hij wist: **in de geloofsgemeenschap, in de Kerk, gaat het niet in de eerste plaats over ‘onze’ waarheid en ‘onze’ boodschap, maar over het Evangelie, over de boodschap van Godswege vanuit het leven, sterven en verrijzen van Jezus.** Mgr. Romero beleefde heel sterk – en tegelijk in alle eenvoud – dat de Geest hem zijn ‘arme, beperkte woorden’ deed uitspreken als zijnde het authentieke Evangelie en de leer van de Kerk. Zoals geschreven staat in Mt. 10,40: ‘Wie u ontvangt, ontvangt mij’. **Dat brengt een belangrijke verantwoordelijkheid mee voor alle christenen. We moeten zo leven, zo spreken, zo handelen… dat wie ons ziet en hoort, Jezus zelf ziet en hoort.** Je mag dit vers uit het evangelie dus uiteraard niet omdraaien en je rechtvaardigen door te zeggen: Ik ben christen, ik ben priester, ik ben religieus, ik ben bisschop, ik ben diaken, ik ben pastoraal medewerker,… en derhalve: wat ik ook doe of laat, wat ik ook zeg, dat ‘moet’ je verstaan als dé evangelische waarheid over Jezus en over de Kerk. Punt, amen en uit... **De gemeenschap van christenen heeft de verantwoordelijkheid om er over te waken dat we ons altijd opnieuw laten leiden door de Geest van Jezus en niet door onze eigen (wereldse, egoïstische, ik-betrokken) geest**. **En we moeten er dan verder voor zorgen dat wij als getuigen van Zijn Geest dynamisch aanwezig zijn en betrokken zijn bij alle inspanningen die gebeuren om deze wereld rechtvaardiger en menswaardiger te maken.**

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

1. Wat betekent het voor mij, en voor ons als geloofsgemeenschap, ‘getuigen te zijn van evangelische heiligheid’? Hoe ver staan we daar in?
2. In welke mate blijft er een tweespalt bestaan tussen onze religieus-christelijke spiritualiteit en praktijk enerzijds, en anderzijds datgene wat we doen en laten in het dagelijks leven, het werk, de familie, de politiek, de economie,…? Hoe kunnen we onszelf en elkaar helpen om die tweespalt kleiner te maken, en op te heffen als het kan?
3. Wie stoort zich vandaag aan ons getuigenis over Jezus, aan de weg die wij met en vanuit Jezus gaan – individueel, en als Kerk? (En als niemand zich aan ons leven als christenen stoort, moeten we ons dan toch niet afvragen of we inderdaad wel degelijk op de weg van Jezus aan het gaan zijn, en op de weg van Mgr. Romero?)

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. Homilie tijdens de eucharistieviering op de 13e Zondag door het jaar-A, 2 juli 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p.62, 63, 65. [↑](#footnote-ref-1)