**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 43 – Zondag van de Heilige Familie - 26 december 2021.**

**Christenen mogen niet vergeten dat ze de realiteit van hun geloof moeten beleven in de historische werkelijkheid van het volk.**

*"De christelijke gemeenschap mag niet weigeren zich te incarneren in de realiteit van het volk. De leden van die gemeenschap zouden geen goede burgers zijn indien ze de realiteit van het land niet ten volle zouden beleven; maar elke christen moet dat wel doen vanuit zijn / haar geloof. …Ik geloof, broeders en zusters, dat juist hierin het conflict in ons land geworteld is: dat (bijna) alle Salvadoranen gedoopt zijn, en dat zij dus tot dit heilige volk behoren, maar dat zij dit in de praktijk vergeten te beleven. Daarom trachten de Kerkelijke Basisgemeenschappen in onze tijd het echte engagement van het doopsel op te wekken en de heilige trots te voelen dat zij behoren tot dit uitverkoren volk van God, een heilig en geliefd volk".*

Bij de ondertitel van zijn homilie op de zondag van de Heilige Familie: "*De familie als huiskerk van Christus*", spreekt aartsbisschop Romero over **de rol van het gezin als de kerkelijke familie-cel. Families komen dan samen in Kerkelijke Basisgemeenschappen, en deze vormen op hun beurt de parochie en vervolgens de Kerk die het aartsbisdom is**. Dan verduidelijkt hij het verschil tussen "volk" zijn en "volk van God" zijn, en hij beklemtoont dat de christelijke gemeenschap (het uitverkoren volk van God) *"het volk in het algemeen moet heiligen, verlichten, leiden, begeleiden - maar zonder met dat volk in het algemeen verward te worden;* ***christenen moeten zuurdesem zijn zonder hun zuurdesemkracht te verliezen".***

Monseigneur Romero had gezien dat veel leden van de Kerkelijke Basisgemeenschappen zich aansloten bij de politieke volksorganisaties. Hij verheugde zich over deze inzet en spoorde hen aan goede christenen te zijn door zich te incarneren in de historische werkelijkheid van het volk. **Het is onmogelijk een echte christen te zijn als men geen historische verantwoor-delijkheid op zich neemt in de verschillende processen die het volk doormaakt.** Als wij dit licht van Romero op de huidige realiteit richten, stellen wij vast dat het Salvadoraanse volk op vandaag noch zijn kritisch bewustzijn heeft hervonden, noch bezig is met de opbouw van een (nieuwe) volksorganisatie. Het gevolg hiervan is dat de overgrote meerderheid van de christenen in werkelijkheid niet politiek actief is. Af en toe deelnemen aan een publieke demonstratie met een breed scala van belangen en sociale, economische en politieke eisen is niet voldoende om "zuurdesem" onder het volk te zijn. Zoals wij in eerdere beschouwingen hebben opgemerkt, **is het dringend noodzakelijk dat de Kerk op alle niveaus de methodologie van het “ZIEN-OORDELEN-HANDELEN-EVALUEREN-VIEREN” weer ter hand neemt. Het is dringend nodig dat vanuit de basis in de Kerk dialogen worden gegenereerd met deze bevrijdende methode als instrument: dialogen over politieke gebeurtenissen, economische en sociale problemen, de problemen die de mensen zelf ervaren.** **Van daaruit en gevoed door hun geloof, kunnen en moeten christenen "*het volk in het algemeen heiligen, verlichten, leiden en begeleiden*".**

Vervolgens overweegt Monseigneur Romero dat wij leven in tijden waarin de meerderheid van de mensen wel gedoopt is, maar velen hun doopsel al lang vergeten zijn, zodat dit gebeuren van het doopsel gereduceerd is tot een "doopbewijs", zonder enige betekenis of consequentie in hun dagelijks persoonlijk of gezinsleven, of in hun gezamenlijk optreden als volk. De Kerkelijke Basisgemeenschappen die Monseigneur Romero kende, probeerden wèl "*de ware toewijding aan het doopsel op te wekken en de heilige trots te voelen dat zij behoorden tot dit uitverkoren volk van God, een heilig en geliefd volk".* Helaas hebben de bisdommen in El Salvador (en in de meeste Latijns-Amerikaanse landen) het model van de Kerk die met en vanuit de Kerkelijke Basisgemeenschappen is ontstaan, allang verlaten. Die vorm van kerk-zijn en het gedoopt-zijn concreet en consequent beleven, staan niet in hun pastorale plannen. Andere gemeenschapsvormen zijn meer gericht op binnenkerkelijke, zuiver persoonlijke, charismatische, spiritualistische en niet zelden enorm conservatieve ervaringen en belevingen**. De betekenis van de Kerk in de wereld aflezen uit het aantal gedoopten (er zijn in de wereld op dit moment volgens de laatste cijfers 1,3 miljard katholieken), is een grote vergissing.**

Zolang de Kerken kinderen alleen maar dopen omdat vader en/of moeder (en eventueel de peter en meter) aanwezig geweest zijn bij een of andere theoretische uiteenzetting over het doopsel (en soms zelfs dit niet - als ze maar gedoopt geraken…), zullen de overgrote meerderheid van de katholieken hun doopverbintenissen blijven vergeten. **Wij hebben vele doopboeken ingevuld en veel "doopbewijzen" afgegeven, maar wij hebben geen inspanningen gedaan om mensen te begeleiden in hun bewustwording van het geloof, noch om hen te leren leven vanuit “*de* *trots tot dit volk van God te behoren*", de vreugde van een geëngageerd christen te zijn op de weg van Jezus. In werkelijkheid heeft het geen zin gedoopt te zijn zonder moedig de fundamentele engagementen op zich te nemen van de zalving tot profeet, priester en koning, van de doop met water die je tot een echt lid maakt van de Kerk die, onder de kracht van de Geest, teken en instrument wil zijn van het Koninkrijk Gods. En deze concrete beleving van het doopsel speelt zich altijd af in de historische realiteit van elk volk en van de hele wereld.** Het gebeurt steeds weer, vertrekkende vanuit het leven van hen die honger en dorst lijden, de zieken, de migranten/vluchtelingen, de gevangenen… De consequenties van deze doopverbintenis worden beleefd midden in de economische, sociale en politieke dimensie van de maatschappij, waar gedoopte christenen zich opwerpen als overtuigde promotoren van de zorg voor "gezondheid", "brood" en "onderwijs". Bij het lezen van de evangelies zien we duidelijk waar de prioriteiten van Jezus lagen: het genezen van gewonden en zieken, het voeden en delen van voedsel, het opwekken van een nieuw bewustzijn bij Zijn volk vanuit Zijn nieuwe gezaghebbende leer.

We kunnen niet tegelijkertijd in alle “loopgraven” van de maatschappij aanwezig zijn, maar als we dat in geen enkele zijn, houden we in feite op christen te zijn. Het is wat Jezus noemde als *“zout zijn, dat geen smaak heeft en van geen nut is.”* **Het is aan ieder van ons om zich, met zijn gaven en capaciteiten, te positioneren binnen een bepaalde dimensie van deze strijd om het leven, en te werken aan de opbouw van het Koninkrijk Gods. Het heeft geen zin een “doopbewijs” of “doopakte" in ons bezit te hebben, als wij geen getuigen zijn van het Evangelie in de historische werkelijkheid van ons volk.** We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 26 december 2021. Citaat uit de homilie van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering van de Zondag van de Heilige Familie - C, op 30 december 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo VI, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.119.