**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 79 – Achtentwintigste Zondag door het jaar - C – 9 oktober 2022.**

**Laat u niet door de angst overwinnen.**

*"Ik neem deze gelegenheid te baat om u moed in te spreken, opdat u zich niet door vrees zou laten overmeesteren, opdat u zou weten dat, zolang u het Woord Gods bestudeert - dat Woord dat in de mens een kritisch christelijk geweten schept - u steeds meer gevormd wordt en volwassen wordt in het geloof. En als het nodig is van te sterven voor de zaak waar u voor leeft en strijdt, dan zal het de dood zijn van de martelaren die stierven ter verdediging van het geloof. Laat u niet overmeesteren door angst. En als het nodig is, zoals ze in een bepaalde gemeenschap zeggen, om een leven te gaan leiden in de catacomben, leef dat leven dan maar op die manier. Dat moet dan niet gezien worden als een vorm van clandestiniteit – nee, het is gewoon de keuze voor een Kerk van de stilte, die haar geweten blijft vormen en verscherpen, maar die zich niet laat overwinnen, zoals ik al eerder zei, door het politieke of economische opportunisme van het moment. Wees trouw aan Christus, zoals St. Paulus ons vandaag in de tweede lezing van deze zondag vraagt.”*

**Wees niet bang, "*laat u niet door angst overwinnen*": dit zijn zondermeer centrale boodschappen van de Bijbel.** **Het lijkt erop dat een van de grootste verleidingen voor gelovigen er in bestaat om overmand te worden door angst en overweldigd te worden door bezorgdheid.** We weten wel dat de weg van het geloof in Jezus van Nazareth ons leidt naar het doorstaan van stormen, van tegenwind en hoge golven. Maar het bootje van ons eigen leven, van het gezin, van de gemeenschap en van de hele mensheid is dikwijls zeer zwak tegenover de grote moeilijkheden die op ons afkomen…

Op persoonlijk vlak kunnen het perioden zijn van crisis, van niet meer helder zien, van twijfelen aan onze roeping, van teleurstelling en wanhoop. Wij worden op zo’n momenten bedreigd door de verleiding om toe te geven aan de angst. We voelen ons onzeker… De profeten van het Eerste Testament getuigen ook vaak van hun twijfels, hun crisissen en angsten. De zending die wij hebben ontvangen lijkt soms te groot en te zwaar, en wij zijn ons ervan bewust dat wij zwak en kwetsbaar zijn. En in het besef van onze eigen mislukkingen en onze begane fouten (die soms voor anderen verborgen blijven) rijzen al snel nog meer twijfels. Wanneer de idealen van ons gelovig leven verder weg lijken dan dichtbij, dreigt de angst ons te bekruipen. Zou het kunnen dat ik mij vergist heb of dat God zich misschien vergist heeft door mij te roepen? Jezus zelf werd door angst overvallen toen Zijn gewelddadig einde naderde, en Hij bad zelfs dat Zijn Vader die beker aan Hem zou laten voorbijgaan. **Zoveel mag duidelijk zijn: het Evangelie van Jezus, de Blijde Boodschap van de God van leven en barmhartigheid, de God van het Koninkrijk, bevrijdt ons niet van onzekerheid, van het besef van broosheid of angst. Juist daarom is de zinsnede "*Laat u niet bevangen door angst*" - de oproep die aartsbisschop Romero op deze zondag tot ons allen richt - zo belangrijk.**

Het citaat uit de homilie van Mgr. Romero dat we hierboven aanhaalden, plaatst ons eerder in de context van de beschuldigingen en bedreigingen die van buitenaf op ons afkomen. Hij weet dat in de sectoren van de regering en de oligarchie de bisschop, een aantal priesters en religieuzen, catechisten en gemeenschapsleiders ervan beschuldigd worden subversief te zijn, geweld te prediken, op te roepen tot een volksopstand,… In hun publicaties zeggen die instanties dat predikanten hun religieuze opdracht hebben opgegeven en zich zijn gaan bezighouden met ‘politiek’ (wat zij interpreteren als het privédomein van de regering en de economische elite). **Aartsbisschop Romero weet maar al te goed, en hij legt er regelmatig de nadruk op, dat deze beschuldigingen en bedreigingen de voorspelbare en stereotiepe reactie zijn van de machthebbers wanneer de gelovige gemeenschap zich, in het licht van het Evangelie, bewust wordt van de échte realiteit, en weet hoe zij rechtvaardig van onrechtvaardig, goed van kwaad, leven van dood kan onderscheiden.** En precies daarom moedigt hij de Kerk aan om het Woord van God in alle gemeenschappen te (blijven) lezen en te overdenken, want zo versterken zij hun geloof; hun geweten en hun engagement groeit, hun geloof rijpt. ‘Waar twee of drie van u verzameld zijn in Mijn Naam, daar zal Ik zijn’, zei Jezus ons. Het volk van het Eerste Testament had al eerder ontdekt dat Jahweh Degene is ‘Die aanwezig was en is’. **“*Laat u niet overweldigen door angst*” -** **Mgr. Romero zegt het ook daarom. Hij roept ons op om samen te komen in gemeenschap, om te luisteren naar het Woord van God, om na te denken over het Evangelie van Jezus. Hij moedigt ons aan om de verleiding te weerstaan van toe te geven aan de angst.**

In het tweede deel van het citaat van vandaag wijst de Bisschop op het gevaar dat wij ons zouden laten meeslepen door "*het politieke of economische opportunisme van het moment*". **Een comfortabele manier om de invloed van de angst die ons bedreigt te verminderen, is ervoor te kiezen om te zwijgen, ons af te sluiten (wat zelfs kan gebeuren in religieuze of cultische ruimten en tijden).** We zullen zeker nergens van beschuldigd worden en niet vervolgd worden of gedood, wanneer we zwijgen tegenover toestanden van onrechtvaardigheid, situaties van onvrijheid, schending van de waarheid, honger en ellende, gebrek aan broederschap, barmhartigheid en solidariteit,... Dat is al evenzeer zo wanneer we zwijgen om te vermijden dat we zouden beroofd worden van de economische voordelen die de Staat of de rijke klasse ons kan geven. In België worden bisschoppen, priesters, parochieassistenten, aalmoezeniers,... betaald door de Staat, via het Ministerie van Justitie. Dat geldt ook voor protestantse dominees, imams van erkende moskeeën en leiders van joodse gemeenschappen. Wie van hen zal ooit durven wijzen op de tekortkomingen van de machthebbers of politieke en economische machten, aangezien ze onze salarissen betalen en bepaalde gebouwen subsidiëren,...? **Het "*kritisch christelijk geweten*", vrucht van de Geest wanneer de gemeenschap samenkomt om te luisteren en na te denken, en om de betekenis te begrijpen van het Woord van God voor de historische realiteit van vandaag, mag zich in ons niet laten verlammen, uit vrees om politieke of economische, financiële voorrechten te verliezen.** Monseigneur Romero begrijpt echter goed genoeg dat de gemeenschap op een bepaald moment de noodzaak kan inzien van een teruggetrokken leven in de catacomben, een leven van stilte, terwijl het geloof ondertussen verder rijpt en het geweten zich verdiept. **Elk historisch moment heeft zijn eigen en specifieke uitdagingen. Maar… we mogen ons nooit het zwijgen laten opleggen vanuit ‘politiek of economisch opportunisme’.**

De werkelijkheid van El Salvador ten tijde van Monseigneur Romero was geen schijnvertoning of schimmenspel - nee, het **was een harde werkelijkheid van vervolging van de Kerk om haar geweten, om haar bevrijdend historisch woord, omdat zij - geleid door de Geest - de vinger legde op de wonden van de geschiedenis.** In oktober 1977 (het moment waarop deze homilie door Mgr. Romero werd uitgesproken) waren reeds drie priesters en talloze catechisten en leiders van de gemeenschap vermoord. Het was bekend dat de vervolging des te meer toenam naarmate de Kerk trouw bleef aan Jezus en Zijn bevrijdende zending. **De oproep "*Wees trouw aan Christus*" is een uitdaging voor ieders eigen roeping als gelovige. In tijden waarin het bevrijdende woord en de bevrijdende praxis worden vervolgd, vereist ‘trouw zijn aan Christus’ een herbevestiging van het engagement, het verenigen van gemeenschappelijke krachten, en een bidden zonder ophouden.** We weten dat de vervolging na het uitspreken van deze oproep nog is toegenomen, zelfs tot aan en nog verder dan de moord op Monseigneur Romero zelf.

**De historische realiteit van elk volk zal van de Kerk, van elke gelovige gemeenschap, telkens weer gedifferentieerde verbintenissen en engagementen vragen (in woord en daad). Maar de Kerk moet altijd aan de kant staan van de slachtoffers, van hen die tot zwijgen worden gebracht en worden buitengesloten, aan de kant van de armen.** Om ons niet door angst te laten overheersen is er verder ook creativiteit nodig bij het doen van alternatieve voorstellen, bij het uitvoeren van plaatselijke proeven die als ‘laboratoriumexperimenten’ kunnen fungeren om dan later te worden uitgebreid en/of verfijnd en bijgestuurd. **Het is niet voldoende van zaken die fout lopen aan de kaak te stellen - hoe noodzakelijk dat ook moge zijn. Wij moeten als Kerk nieuwe wegen openen.** ‘Dialoog’ en ‘daadwerkelijke rechtvaardigheid’ zijn mooie woorden en prachtige wensen die echter concreet moeten gemaakt worden, telkens op-nieuw. Wij zullen daarvoor de angst moeten overwinnen om nieuwe stappen te zetten op basis van een nieuw ‘kritisch christelijk geweten’. Wij zullen ook de angst moeten overwinnen om met andere Kerken, andere godsdiensten en niet-gelovigen samen te werken aan de opbouw van een meer democratische samenleving, die participatie mogelijk maakt op alle niveaus: rechtvaardiger, broederlijker en barmhartiger in solidariteit. Soms blokkeert de afgunst ons, omdat anderen gaan overnemen ‘wat van ons is’. **Er zullen steeds weer nieuwe processen van samenwerking moeten worden uitgetekend en doorleefd. Maar we hoeven niet bang te zijn.**

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 9 oktober 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Achtentwintigste Zondag door het Jaar - C, 9 oktober 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p. 379.