­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 119. Twintigste zondag door het jaar-A – 20 augustus 2023.**

**De spirituele dynamiek van de Kerk.**

Monseigneur Romero zegt ons vandaag: ***"Dit is de missie van de Kerk: de spirituele betekenis van het leven beklemtonen en de goddelijke waarde van de menselijke handelingen wakker maken.*** *We mogen dat onder geen beding laten verloren gaan, lieve broeders en zusters. Want dit is wat de Kerk te bieden heeft aan organisaties, aan de politiek, aan de industrie, aan de handel, aan de dagloner, aan de marktvrouw. Zij brengt aan hen allen deze dienst van het bevorderen van de geestelijke dynamiek. Aan wie zou God geen grote kracht kunnen bieden in zijn geestelijk leven?”*

**Monseigneur Romero legt dan verder uit wat hij bedoelt met die geestelijke dynamiek, die hij beschouwt als de belangrijkste religieuze missie van de Kerk. Vanuit de Schriftlezingen van deze zondag wijst hij daarbij op de volgende aspecten: het geloof, het gebed, de nederigheid, de spirituele dienst aan de wereld en de bekering.**

1. Uitgaande van wat Jezus in het evangelie van deze zondag zegt tegen de Kanaänitische vrouw: ‘Groot is **uw geloof’** (Matt. 15,28), nodigt de aartsbisschop ons uit om vertrouwen te hebben in Jezus, en ons vanuit dat geloof te riskeren op Zijn weg. "*Zonder geloof is het onmogelijk om tot dit Koninkrijk van God te behoren.*" Hij doet daarbij een duidelijke oproep: *"Laten we ons geloof hervinden. Het geeft onszelf en onze gemeenschap kracht."*

We beseffen maar al te goed dat de Kerk op vandaag grote moeite heeft om het leven van Jezus bekend te maken, met name de boodschap van Zijn getuigenis als de incarnatie van God in onze geschiedenis, en het verhaal over Zijn dood en verrijzenis. We zien steeds meer mensen die Jezus niet eens kennen of van Hem alleen maar een paar details hebben onthouden over wonderen die Hij deed of parabels die Hij heeft verteld. Niet zelden wordt er over Jezus gesproken in een traditioneel-christelijke taal, zonder context of uitleg erbij - een taal die niemand nu nog kan begrijpen, laat staan dat zulke woorden iemand zouden bewegen om Jezus te volgen. **We moeten dus dringend ‘terug naar Jezus’, zodat we weer in Hem kunnen geloven.**

1. *"Ik heb jullie er altijd aan herinnerd, broeders en zusters,* ***dat******onze kracht gelegen is in het gebed.*** *Als een christen niet bidt, kan hij niet rekenen op de geestelijke dynamiek die van het geloof uitgaat."*

Monseigneur Romero spreekt niet in theorie over het gebed. Hij was immers zelf een man van gebed en van trouwe gebedspraktijk. In de zeer moeilijke omstandigheden van zijn tijd, zowel op het niveau van het land als op het niveau van de bisschoppenconferentie, wist hij goddelijke kracht te putten uit zijn gebed. We stellen echter vast dat de traditionele vormen van gebed op vandaag voor velen niet meer inspirerend zijn en dat vele gelovigen geleidelijk aan in een soort van ‘gebeds-vacuüm’ terecht zijn gekomen. Charismatische bewegingen hebben, in een poging om die leegte op te vullen, dan maar het emotionele geïntroduceerd in de religieuze activiteiten van de Katholieke Kerk, vaak echter zonder dat dit enig verband houdt met de realiteit van het leven. **Meer dan ooit klinkt dus voor ieder van ons het verzoek van de leerlingen: ‘Heer, leer ons bidden…’ (Lc. 11,1).** Laten we hierbij ook denken aan het onderricht dat Jezus gaf over de manier waarop wij moeten bidden: zelf trok Hij zich daarvoor terug in de stilte op een berg, en Hij maande ons aan om niet te schreeuwen als we bidden en niet veel woorden te gebruiken, maar veeleer te luisteren naar wat de Vader ons wil zeggen.

1. *"Naast het geloof en het gebed is ook* ***de nederigheid*** *van groot belang. Het is een deugd die zo onbekend is in de wereld. En toch, hoe valt die nederigheid op wanneer je de Kanaänitische vrouw bezig hoort die, in plaats van zich te ergeren aan de harde uitdrukking van Christus die haar een ‘hondje’ noemde, eerder met de glimlach tegen Hem zegt: ‘Maar, Heer, de hondjes eten toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen...’ (Matt. 15, 27). ‘Vrouw, hoe groot is toch uw nederigheid…’, had Christus er kunnen aan toevoegen. En let wel: het gaat hier om een nederigheid in waarheid. Want hoogmoed, die daarvan de tegenpool is, maakt de ergste dwaasheid uit van de mens: geloven dat je meer waard bent dan een ander, en zelfs denken dat je een beetje God bent, ongenaakbaar en onvervangbaar.* ***We moeten allemaal nederig zijn in een geest van waarheid, vanuit het erkennen van onze beperkingen en onze kleinheid."***

Wij zijn niet de meesters van de wereld, noch van de Kerk. Wij dragen onze zending in breekbare lemen vaten. In de context waarin we leven voldoen we zo vaak niet aan de eisen van het Koninkrijk. We moeten dus weten hoe we onze pretenties en onze daden moeten relativeren. En een gezonde dosis humor heeft ook met nederigheid te maken...

1. ***Spirituele dienst aan de wereld.*** “... *Kijk daarvoor naar de betekenis van de liturgie. Naar de mis komen is ‘dienen’. Dat betekent liturgie dus: niets anders dan ‘dienst’. De protestanten noemen hun samenkomsten vanouds ‘een dienst’. En wij katholieken kunnen onze eucharistieviering zeker ook een ‘dienst’ noemen, in die zin dat we daar komen om Hem, als dienaren, brood en wijn te brengen, symbool van ons zweten en zwoegen, zodat Hij ze kan gebruiken en er Zijn Lichaam en Bloed van kan maken om er de wereld mee te voeden. Wanneer we naar de mis komen, dragen we allemaal als dienaren bij aan dat gebeuren, we werken er allemaal aan mee. ...* ***Dit is dan ook de missie van de Kerk: de spirituele betekenis van ons leven beklemtonen en de goddelijke waarde van onze menselijke handelingen wakker maken.*** *We mogen dat onder geen beding laten verloren gaan, lieve broeders en zusters.”*

Ons hele leven is nauw verweven met de goddelijke aanwezigheid. Hij die zegt: ‘Ik ben degene die is’, is altijd aanwezig, in ons persoonlijk leven en in onze geschiedenis als volk. **Ons bewust worden van deze bevrijdende, helende, bezielende aanwezigheid van God in elke levensomstandigheid: dat is een geweldige genade die we van God zelf ontvangen.** Maar we zullen er wel moeten voor openstaan. Maar wat een vreugde en wat een kracht is het om deze goddelijke aanwezigheid te kennen en te voelen!

1. *“Dan komt er* ***een geestelijke beweging van bekering*** *op gang, die onszelf en ons leven van hoog tot laag doortrekt en bezielt. Moge deze betekenis van het evangeliewoord van vandaag door onze aderen stromen, door onze ziel, door ons hart: het is bedoeld als* ***een bekering om van ons nieuwe mensen te maken****. Want Paulus VI, zaliger gedachtenis, zegt: wat hebben we aan een verandering van structuren als in die nieuwe structuren de mensen die ze beheren en de mensen die er in wonen en werken niet vernieuwd zijn? Het zal dan alleen een verandering van het soort van zonde zijn geweest; een verandering van systeem misschien, maar het is en blijft toch nog altijd een leven in zonde. Daarom,* ***voorafgaand aan de vernieuwing van structuren, of liever, samen met de vernieuwing van structuren, is er zeker ook een vernieuwing van de harten nodig…"***

In de uitwerking van zijn thema over de spirituele dynamiek van de Kerk, benadrukt de aartsbisschop dus opnieuw ten zeerste de urgentie van de bekering. *"Het Koninkrijk van God is afhankelijk van de grote geestelijke dynamiek die bekering heet.”* Eenvoudig gezegd: **het is aan ons om nieuwe vrouwen en nieuwe mannen te worden***.* We raken zo gemakkelijk verstrikt in gewoonten, in losse gedachten, in vastgeroeste ideologieën. We worden zo gemakkelijk gekneed volgens de patronen van de dominante maatschappij, van de wereld van het consumentisme, en ook door wat de sociale media goedkeuren of aanprijzen. De oproep tot bekering heeft echter geen centrale plaats (meer) in het leven van veel christenen. Die oproep komt nochtans verschillende keren voor in de liturgie, maar dat lijkt op het concrete leven van de aanwezigen niet veel impact te hebben. Toch is het één van de fundamentele assen van het gelovig leven. **Zonder voortdurende levensherziening, zonder een kritische houding, zonder een regelmatige evaluatie van ons doen en laten in het licht van het evangelie, zonder echte bekering om de ‘oude mens’ achter ons te laten en onszelf te vernieuwen volgens de criteria van het Koninkrijk Gods, zullen we noch zout, noch zuurdesem, noch licht zijn in de geschiedenis en in de wereld**. Eén van de taken van de gelovige gemeenschap, de concrete Kerk, bestaat erin deze bekeringsprocessen te stimuleren en te ondersteunen. We zullen alleen nieuwe structuren kunnen bereiken (sociaal, economisch, politiek…) als we het risico durven nemen om zelf nieuwe mannen en nieuwe vrouwen te worden en te zijn, in een voortdurende staat van ‘aanpassing’, in een geest van oprechte bekering. We mogen dus onze oriëntatie niet verliezen. Maar we hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog enkele andere citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Twintigste Zondag door het jaar-A van 1978, met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

123 La ley es como la culebra:

<https://www.facebook.com/watch?v=344990457653992>

122 Los desaparecidos:

<https://www.facebook.com/watch?v=400012484853063>

121 Yo no soy técnico:

<https://www.facebook.com/watch?v=456071076266637>

120 El sentido espiritual de la vida: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1041894823346642>

119 Derecho de organización: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/576255063331891>

118 Mi Oficio:

<https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/3279814929010053>

117 Piden mi destitución:

<https://www.facebook.com/watch?v=1124708671707565>

116 Servir al pueblo:

<https://www.facebook.com/watch?v=321262299903178>

115 Jerarquía de la Iglesia:

<https://www.facebook.com/watch?v=261870252820754>

Overdenking voor zondag 20 augustus 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Twintigste Zondag door het jaar, cyclus A, 20 augustus 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 184-187.