**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 51 – Eerste zondag in de Veertigdagentijd-C – 6 maart 2022.**

**Laten we architecten zijn van de toekomst van ons volk.**

*“De conclusie is dus, broeders en zusters: laten wij geloof hebben, laten wij werkelijk geloven. En laten wij vanuit ons geloof onze politiek doorlichten en onze geschiedenis bewerken. Laten wij architecten zijn van de toekomst van ons volk. Maar laten we dat niet doen door een project te ontwerpen dat alleen menselijk is en, nog veel minder, dat geïnspireerd zou zijn door de duivel. Laat het een project zijn dat geïnspireerd is door God en dat mij ertoe brengt in Christus te geloven. Een Plan dat mij de geschiedenis van ons land doet ervaren als een heilsgeschiedenis, omdat ik Christus diep betrokken weet bij mijn familie, bij de wetten van mijn land, bij mijn regering, bij alles wat mijn vaderland is. Moge Christus het Licht zijn dat alles verlicht. Op die manier wordt mijn vaderland een voorportaal van het Koninkrijk van God."*

Het is belangrijk er aan te herinneren dat we met deze homilie steeds dichter komen bij de dag van de moord op Monseigneur Romero. Hij wist op dit moment heel goed dat zijn leven in gevaar was. Hij wilde bijvoorbeeld niet langer dat iemand nog zijn chauffeur zou zijn. Achteraf gezien klinken zijn laatste preken alsof het zijn laatste woorden waren…

Ondanks de ernstige situatie van zonde en dood in El Salvador, hield Monseigneur Romero nooit op iedereen uit te dagen om van dit land "*een voorportaal van het Koninkrijk van God"* te maken. **Wie durft er op vandaag in El Salvador en in Latijns-Amerika en andere delen van de wereld van te dromen dat zijn land de voorkamer van het Koninkrijk Gods zal zijn, en wie verbindt er zich toe om daaraan bij te dragen?** **Monseigneur Romero blijft ons uitdagen: laten we geloof hebben, laten we écht geloven!**

Hij doet in dit citaat **een krachtige oproep naar ons toe om gebeurtenissen en politieke processen vanuit ons geloof te belichten en ons in te zetten om van daaruit de geschiedenis te veranderen**: "***Laten wij architecten zijn van de toekomst van ons volk"*.** In deze context moeten wij altijd zeer voorzichtig zijn met de boodschappen die de politieke partijen uitsturen, vooral wanneer een nieuwe verkiezingsperiode nadert. Zij beloven steevast dat zij (en let wel: de anderen niet!) hemel en aarde zullen realiseren in het land, vooral voor de armen. Zo vaak hebben wij de teleurstelling en de frustratie ervaren omdat zij, eenmaal aan de macht, hun verkiezingsbeloften niet zijn nagekomen. **En soms verliezen enkele concrete verwezenlijkingen die zij toch gerealiseerd hebben hun feitelijke belang, omdat we geen veranderingen zien in de fundamenten:** de economische structuur, het geweld, het correct functioneren van de staatsapparaten, de bescherming van het milieu (water, mijnbouw,...), de pensioenen. Aan de andere kant horen we ook telkens weer hoe de oppositie (inclusief de media) de slechte zaken en het onvermogen van de aan de macht zijnde regering te veel benadrukt. **Laten we oppassen en op onze hoede zijn voor hen die ons onderscheidingsvermogen willen beïnvloeden.** Monseigneur Romero vraagt ons dat ons geloof in Jezus het Licht zou zijn om de werkelijkheid te onderscheiden, en **dat dit geloof ons zou leiden en ons zou oriënteren, zodat onze geschiedenis een heilsgeschiedenis kan worden.**

Hij verliest vooral de hoop niet dat op een dag "*Christus voelbaar betrokken zal zijn bij mijn gezin, bij de wetten van mijn land, bij mijn regering, bij alles wat mijn vaderland is".* Om te beginnen met de eerste stap, **vraagt hij ons om echt christelijke gezinnen te zijn, en volgelingen van Jezus. En dat dit tot uitdrukking zou komen in concrete daden, in alternatieve levensstijlen, in andere manieren van zaken doen en van omgaan met onze buren,…** En dan hoopt Monseigneur Romero **dat de wetten in het land op een dag ook een uitdrukking zullen zijn van een andere weg, waar recht wordt gedaan, waar de rijksten verplicht worden om meer te delen door middel van belastingen en structurele herverdelingsmechanismen.** Op dat vlak zijn we op vandaag nog ver verwijderd van de aanwezigheid van Christus in onze wetten en regeringen.

**Als christelijke gemeenschap mogen wij hoe dan ook de hoop niet laten verflauwen of sterven, dat de toekomst werkelijk beter zal worden**. Vaak zijn de armen zo teleurgesteld in al wat wel werd beloofd maar niet gerealiseerd is, dat zij niet meer bereid zijn of in staat zijn om in beweging te komen of te vechten voor verandering. **Als de Kerk trouw wil zijn aan Jezus, moet zij het zaad zijn van hoop, van aanmoediging, van motivatie voor de armen om nieuwe wegen te zoeken en te vinden.** Wij moeten dicht, heel dicht staan bij alle groepen en gezinnen en mensen die in ellende en uitsluiting leven, in isolement, afgewezen door hen die een zekere macht hebben. **De geloofwaardigheid van de Kerk hangt af van haar nabijheid in solidariteit met de ‘armen’.** **Alleen van daaruit kan zij de architect zijn van de nieuwe bestemming van het volk en van de wereld, het Rijk Gods**. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 6 maart 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de eucharistieviering op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd-C, 24 februari 1980. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo VI, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.316.