­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 2. Paaszondag-B – 31 maart 2024.**

**Ze zeggen wel dat ze bevrijders zijn, maar in feite zijn ze slaven.**

*“En ik zeg tegen de christenen: Waarom worden jullie, terwijl jullie het project van het Koninkrijk der hemelen bezitten en bezield zijn met het geloof in Christus, de Koning en de Verrezene, toch slaven van de ideologieën van de aarde? Waarom denken jullie dat alles wat christelijk is per definitie minder waard zou zijn dan wat politiek is? Waarom hebben jullie niet het lef om ook een christelijke betekenis te geven aan de politieke organisatie waar jullie deel van uitmaken? Waarom zouden jullie slaven van anderen moeten zijn? Waarom zouden jullie het leiderschap van jullie leven dat toch in de handen is van de Christus Die jullie leidt, uit handen geven aan anderen? Waarom hebben jullie zich onderworpen aan jukken die jullie van buitenaf zijn opgelegd? Verneder toch jezelf niet! Jullie zeggen wel dat jullie bevrijders zijn, maar in feite laten jullie zich tot slaven maken.**Zeggen jullie daar dan mee dat jullie voor de eisen van die anderen willen werken en dat jullie zich door hen willen laten onderwerpen?* ***De christen is de meest opstandige mens die er bestaat, omdat hij zich aan geen enkele ideologie van de aarde onderwerpt. En hij doet dat niet, precies omdat hij de grote vrijheid van de Bevrijder Jezus Christus bezit.”***

Op deze Paaszondag kunnen we samen met Monseigneur Romero reflecteren over één van de vragen die hij ons stelt, en die zeker zeer actueel zijn: **Waarom hebben jullie niet het lef om ook een christelijke betekenis te geven aan de politieke organisatie waartoe jullie behoren?** Meer concreet gaat het over de vraag: **hoe en waaraan merk je in sociale, in vakbonds- en politieke organisaties dat iemand een christen is?** Worden in deze organisaties de verschillen duidelijk waargenomen tussen christelijke mensen en degenen die geen christen zijn of zij die hun geloof niet bewust beleven? Is het gemakkelijk om in het parlement, in de regering of in de gemeenteraden te ontdekken wie christen is en wie dat niet is?

Wanneer je dit citaat uit de paashomilie van Mgr. Romero leest en er over nadenkt, **wordt het heel duidelijk dat christen zijn niet allereerst wordt afgemeten aan het regelmatig bijwonen van religieuze erediensten, maar aan het handelen in de dagelijkse praktijk, inclusief in de politieke praktijk.** Geloven in Jezus als de Messias, gezonden door de Vader, geloven in Zijn opstanding, is geen kwestie van het bijwonen van bepaalde activiteiten in de Goede Week. We zullen in de eerste plaats moeten gaan **kijken naar de manier waarop we in het dagelijks leven spreken en handelen: doen we dat zoals Jezus het deed?** **Laten we ons verlichten door de Geest van Jezus of veeleer door de ideologische benadering van de partij waartoe we behoren** of door de meningen (en richtlijnen) die ons door de leiders van de partijen of sociale organisaties worden aangereikt en opgedrongen?

De kritiek van de Aartsbisschop daarop is zeer krachtig: zij die jullie deze meningen verkondigen en deze richtlijnen meegeven zeggen wel dat ze bevrijders zijn, maar in feite maken ze jullie tot slaven! U zegt dat u strijdt voor het welzijn van het volk, maar u laat zich zelf aan hen onderwerpen? **Als christenen niet verschillen van niet-christenen (of van zij die alleen maar in theorie de naam christen dragen), wat voor nut heeft het dan voor mensen die zich christenen noemen?** **We moeten juist zout, licht en gist zijn in de organisaties van het volk, zodat we in de processen van bevrijding kunnen meedoen en meewerken, en zodat we zelf geen slaven zijn of worden.** Vaak is ons geloof kinderlijk, traditioneel-cultureel en ritueel gebleven, zonder dat we ons tot echte volgelingen van Jezus hebben getransformeerd.

Wat hebben we nodig om echt het meest ‘rebels’ te zijn, zoals Mgr. Romero dat noemt? De rebellie waar hij het over heeft, heeft te maken met ons verzet tegen het opleggen van ideologieën, het verzet tegen het ‘Op uw bevel commandant!’ of ‘Nationale leiding, beveel!’ – **het verzet dus tegen alle ‘verticalisme’ in organisaties. Deze evangelische rebellie zou allereerst tot uiting moeten komen in een andere manier van leven, van spreken en van handelen - in onze levenskeuzes, in onze dagelijkse prioriteiten, in onze engagementen, in onze manier van omgaan met het gezin, in de buurt, op het werk.** Heeft iemand jullie ooit, vreemd genoeg, gevraagd waarom jullie zo handelen? En dat dan jullie enige antwoord was: ‘Ja, dat komt omdat ik een Christen ben…’?

Jezus is een rebel van God geweest tegen het economische, politieke en religieuze systeem van Zijn tijd. Dat is de reden waarom Hij op bevel van de leiders van het systeem is geëlimineerd. Mgr. Romero is de Salvadoraanse rebel geweest die de confrontatie aanging met het systeem, om de mensen hoop te geven. We moeten er over waken dat zijn institutionele kerkelijke heiligheid die hem enige jaren geleden is toegemeten de evangelische rebellie die hem zo kenmerkte niet doet verdwijnen. **De vragen die hij ons stelt in het citaat dat we hier vandaag, op Paaszondag, bespreken, dagen ons uit om op onze beurt eveneens die rebellen te zijn, die een andere praktijk naleven, met de ogen en oren open, en verlicht door het licht van Jezus, de ware Bevrijder.** Een authentieke christelijke gelovige zijn betekent dat je transparant wil leven voor Jezus. Het is **leven met een enorme vrijheid (die alleen God, Moeder en Vader ons geeft) die ons aandrijft om in opstand te komen tegen elke uiting van welk dominant systeem dan ook: organisatorisch, politiek, ideologisch, kerkelijk,...** Deze rebellie vereist tegelijk ook altijd grote inspanningen van ons om alternatieven te bedenken en uit te bouwen, om nieuwe voorstellen te genereren, om mensen aan te moedigen om zich te organiseren ten einde de werkelijkheid te transformeren.

**Ons geloof in Jezus, in de mate dat we Hem beter leren kennen en meer risico’s nemen in Zijn manier van handelen, maakt ons vrij om te getuigen, en om die rebellen van het Evangelie te zijn.** Laten we niet bang zijn om ons paasgeloof te concretiseren in een authentieke houding en praktijk van rebellie.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 31 maart 2024 (*oorspronkelijk geschreven als reflectie voor zondag 4 april 2021)*. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op Paaszondag-B, 15 april 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo IV, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 405 -406.