**Homilie van Mgr. Romero in de Chrisma-mis – Witte Donderdag 7 april 1977**

***Voor het liturgisch jaar - C is er een leemte in het archief van opgenomen en uitgeschreven preken van Mgr. Romero. We beschikken namelijk enkel over de homilie voor de Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd - C uit 1980 (die is al eerder doorgestuurd). De dag na die zondag werd hij vermoord (24 maart 1980). Van drie jaar eerder, het jaar 1977, hebben we geen preek beschikbaar, noch voor Palmzondag, noch voor Pasen. Er leefde op dat moment, toen Mgr. Romero nog maar pas benoemd was tot Aartsbisschop van San Salvador, in zijn omgeving nog niet het besef dat het hoogst interessant en absoluut noodzakelijk kon zijn om al zijn preken op te nemen en uit te schrijven, zodat ze als inspiratie beschikbaar zouden blijven voor na zijn dood.***

***De eerste paaspreek van Mgr. Romero waarover we beschikken is die voor de Tweede Zondag van Pasen. Wel nog bewaard is: de homilie die Mgr. Romero uitsprak in de Chrisma-mis in de kathedraal, op Witte Donderdag 7 april 1977. Wij willen deze inspirerende tekst nog graag even met jullie allen delen, ter inspiratie en bemoediging in de Goede Week, op de weg naar Pasen.***

**Ontvangt de Heilige Geest…**

In zijn homilie tijdens de Chrisma-mis op Witte Donderdag 7 april 1977, zegt Monseigneur Romero ons:

***"De komst van de Heilige Geest is niet zozeer gebeurd met Pinksteren, maar wel al eerder, met Pasen, toen Christus in de nacht van de verrijzenis over de apostelen blies en zei: ‘Ontvangt de Heilige Geest…’ (Joh. 20, 22)”***

**Mgr. Romero begon zijn homilie in de Chrisma-mis dan ook met de woorden: “*Vandaag is dit woord vervuld…*"** En hij verheugde zich over de eenheid van het volk dat de uitstorting van de Geest ontvangen heeft, samen met hun priesters in eenheid met de bisschop. Hij herinnerde er aan dat de viering van het paastriduüm "… *geen zin heeft als wij er niet allereerst aan denken dat dit alles het werk is van de Heilige Geest."* Vervolgens dacht hij verder na over *“… de drie grote werken van de Heilige Geest die in de plechtigheid van de Chrisma-mis opgeroepen worden en opnieuw tegenwoordig worden gesteld: Christus, als het werk van de Geest; het door de Geest gezalfde volk; en de verzameling van priesters, die evenzeer het werk zijn van de Geest.* *Christus is het meesterstuk van de Heilige Geest, die het mens-zijn van de mens gezalfd heeft met een kracht van God, zodat hij de bruggenbouwer zou zijn van het eeuwig verbond."*

Laten we in deze overdenking wat dieper ingaan op het tweede hier genoemde werk: ***het door de Geest gezalfde volk.*** Mgr. Romero herinnert er aan dat wij in het doopsel worden opgenomen in de Kerk, *"die het volk van God is, een priesterlijk volk, een volk van profeten en koningen".* Hij dankt God dat op Witte Donderdag ook de leken met de Heilige Geest worden gezalfd - "… *dat wil zeggen jullie die priesters van de wereld zijn, en koningen die moeten werken opdat de heerschappij van Christus zou heersen in de maatschappij, in de structuren van de wereld…*"

**Mgr. Romero doet daarmee een bijzondere oproep aan de leken om hun profetische zending op zich te nemen.** Zij zijn gezalfd door de Geest, en daarom moeten zij "*de wonderen van God in de wereld verkondigen, en het goede dat in de wereld wordt gedaan aanmoedigen".*

**Profeten zijn er dus om de goedheid te verkondigen en aan te moedigen.**

**Het lijkt ons van groot belang dat wij in de gemeenschappen en in de Kerk op haar verschillende niveaus en in haar optreden de goedheid die in de mensheid aanwezig is, leren te benoemen.** Tegenover de zeer ernstige structurele problemen en het alom heersende kwaad (economische uitbuiting, nieuwe vormen van slavernij, mensenhandel, uitsluiting van mensen die vluchten voor geweld en dood, armoede, oorlogen in Jemen, Syrië, Palestina, Oekraïne...), is het dringend nodig dat we de ‘kleine goedheid’ (die we zien gebeuren in solidariteit, broederschap, dienstbaarheid, samenwerking, vrijwilligerswerk,...) bekendmaken en bevorderen. De profetische opdracht van het Volk van God, dat wil zeggen van ieder van ons, houdt in dat wij een stem zijn en een soort permanente versterker van en megafoon voor de goedheid. Dààrin verschijnen wij als het ware beeld en de gelijkenis van God. **Wij als Kerk hebben een geweldige kans en opdracht om alle kleine goedheid in de wereld te (h)erkennen en te benoemen, en zo de nieuwe generaties aan te moedigen om op deze weg voort te gaan. Ons eigen getuigenis (ons ‘martelaarschap’) is van fundamenteel belang om een bemoedigend licht te zijn voor de komende generaties.**

**En de andere kant van de profetische zending bestaat er in "… *het kwaad dat in de wereld geschiedt aan de kaak te stellen en krachtig te veroordelen."* In de historische context van zijn tijd vraagt Mgr. Romero het gelovige volk "… *niet alleen naar de bisschop en de priesters te kijken om te zien wat zij zeggen en doen, maar zich ook zelf verantwoordelijk te voelen voor deze profetische, koninklijke en priesterlijke Kerk*". In gemeenschappen, parochies, kerkelijke bewegingen,... moeten we deze kritische en profetische stem van aanklacht en protest cultiveren.** **En dit gebeurt altijd vanuit het gezichtspunt van ‘de armen, de slachtoffers, de uitgeslotenen, de gekruisigden van de geschiedenis’, en met het oog op de horizon van het Koninkrijk van God**. Wij moeten ervoor oppassen dat wij de werkelijkheid niet gaan zien door de bril van één of andere ideologie, noch vanuit de belangen van politieke partijen of economische machtsgroepen. En let wel: de media staan vaak een juiste informatie en de onderscheiding van het goede in de weg: ze verspreiden dikwijls vals nieuws en vervalste drukwerken... **In het licht van het Evangelie en geleid door Mgr. Romero kunnen en moeten wij het risico nemen om onze profetische zending werkelijk op ons te nemen.**

Zo spoort Mgr. Romero ons in deze homilie tijdens de Chrisma-mis aan om **"… *niet slechts toeschouwers te zijn van de activiteit van de Kerk, maar zelf actief te blijven en steeds meer bewuste mensen te worden. En om ons Kerk te voelen, omdat wíj Kerk zijn, omdat de Geest van God ons gezalfd heeft en ons in staat heeft gesteld om, net als Christus, een priesterlijke, profetische en koninklijke zending uit te voeren***.” Dit laatste definieert hij als de historische verantwoordelijkheid om "*Christus te doen heersen over al wat op aarde bestaat.*"

Vervolgens gaat Mgr. Romero in op het priesterschap als eveneens een werk van de Geest. Met betrekking tot de priesters nemen wij het volgende citaat uit zijn homilie nog even over: **"*Het priesterschap is bedoeld om te verenigen, niet om te verdelen."* Het is "… *het ambt van de verbondenheid, van de eenheid in de wereld.*"** Met een verwijzing naar de encycliek ‘Evangelii Nuntiandi’ roept hij de priesters op om *"… zich* *in hun prediking te bekeren tot een waarachtig zoeken naar wat God wil; dat hun verkondiging een waarachtige evangelisatie van Godswege moet zijn en dat het ook de authentieke bevordering moet zijn van wat God wil in de wereld. Want die twee van elkaar scheiden zou betekenen dat het grote voorschrift van de liefde wordt vergeten: de liefde tot de naaste en de zorg voor zijn noden, zijn concrete situaties; hem helpen zoals de barmhartige Samaritaan de arme gewonde man hielp die op zijn weg overvallen was door rovers…"*

**Evangelisatie en menselijke promotie zijn als de twee zijden van de priesterlijke zending. Het uitgangspunt van beide zijn ‘de gewonden op de weg’, dichtbij en veraf. Vanuit hen is het dat God ons roept. Vanuit hen roept Jezus ons. Vanuit hen zalft de Geest ons.** We hoeven niet bang te zijn.

Overdenking voor Witte Donderdag - 14 april 2022. De bron voor deze overdenking is de homilie van Mgr. Romero tijdens de Chrisma-mis op Witte Donderdag in het liturgisch jaar - C, op 7 april 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.43-51.

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.*