**In het licht van ‘Het Evangelie van Mgr. Romero’ – nr. 9**

**De pijn van de moeders zal worden omgezet in de vreugde van Pasen.**

*‘Broeders en zusters, de Kerk laat zich niet misleiden. Zij wacht met zekerheid op het uur van de verlossing. Zij die verdwenen zijn, de vermisten: ze zullen vroeg of laat opnieuw verschijnen. De pijn van de moeders zal worden omgezet in de vreugde van Pasen. De angst van dit volk, dat niet weet waar het naartoe gaat te midden van zoveel chaos en onzekerheid, zal omkeren naar het Pasen van de Verrijzenis. Maar dat zal slechts gebeuren indien we ons verenigen in Christus en indien we op Hem blijven hopen."* (homilie van 1 december 1977)

Mgr. Romero sprak deze woorden van hoop uit midden in de donkere nacht van de repressie die woedde tegen het Salvadoraanse volk. **Veel moeders van vermiste en vermoorde mensen zochten hem op in het aartsbisdom om hem te vertellen wat er was gebeurd, en om uit te huilen bij de herder waarvan ze zeker wisten dat hij zou luisteren en solidair de pijn en de angst van de moeders zou meevoelen. De aartsbisschop maakte altijd tijd om bij hen te zijn.**

In het bovenstaande citaat spreekt hij over “…  *zij die verdwenen zijn, de vermisten”,* en hij zegt dat *“… ze vroeg of laat opnieuw zullen verschijnen.”* Daarmeedrukt hij zijn geloof uit dat “… *de pijn van de moeders zal worden omgezet in de vreugde van Pasen.’* en dat “… de *angst van dit volk zal omkeren naar het Pasen van de Verrijzenis”*. Vandaag zijn we 47 jaar later. En als we aan de moeders van toen zouden vragen wat ze van dit bericht van Mgr. Romero vinden, wat zouden ze ons dan vertellen?

**Dankzij de amnestiewet (1993) werd elke zoektocht naar de waarheid over wat er werkelijk gebeurd was in de jaren van repressie en oorlog geblokkeerd** (die wet bood amnestie voor politieke misdrijven die tijdens de burgeroorlog (1980-1992) waren begaan). De legertop deed er gedurende vele jaren alles aan om het bewijsmateriaal te laten verdwijnen. **Ondertussen gingen de organisaties van moeders en familieleden van de slachtoffers onvermoeibaar door met hun acties om hun eisen kracht bij te zetten, en met hun roep om gerechtigheid en waarheid. Misschien kunnen we zeggen dat de moed en de kracht van deze moeders een belangrijk teken van hoop en licht in de duisternis is geweest**. Dankzij een nieuwe correlatie van politieke sympathie onder de rechters van het Hof, verklaarden zij in 2016 die wet ongrondwettelijk. Maar zelfs zonder een amnestiewet valt er niet veel vooruitgang te bespeuren in de zoektocht naar de waarheid. Alleen het bloedbad dat plaatsvond in El Mozote bevindt zich ondertussen in de procesfase, maar geen enkele regering heeft tot nog toe de moed gehad om de militaire leiding met deze gruwelijke feiten te confronteren en de totale openstelling van de militaire archieven van die tijd te gelasten. **De moeders blijven, samen met mensenrechtenorganisaties en gesteund door sommige stemmen vanuit de Kerk, deze openheid eisen, om de waarheid te kunnen kennen en zo een begin te kunnen maken met het genezen van de wonden.**

Onderweg zijn verschillende moeders, die zich opwierpen als hardnekkige strijders voor de zaak van hun kinderen en als onvermoeibare profetische stemmen die nooit iemand tot zwijgen heeft kunnen brengen, reeds gestorven vanwege hun hoge leeftijd. Ze zijn er ondanks alles niet in geslaagd het licht van de waarheid naar boven te halen. Andere moeders gaan door tot op vandaag, en worden het protesteren en aanklagen niet moe. **Nog steeds kunnen we zeggen dat deze moeders in feite de historische belichaming zijn van de Bedroefde Moeder Maria onder het kruis op Golgotha, en van de beroemde Pietà van Michelangelo (Maria met het dode lichaam van Jezus op haar schoot en in haar armen), en dat zij een teken zijn van de onverwoestbare hoop dat op een dag het licht van de waarheid de duisternis van de dood zal overweldigen.**

In de voorbije jaren van de harde aanpak tegen de ‘mara’s’, de gewelddadige bendes, verschenen nog meer moeders op het publieke toneel, met name zij die er van overtuigd zijn dat hun kinderen en andere familieleden ten onrechte opgepakt zijn en gevangen gezet werden. Ze beweren dat zij opgesloten werden zonder dat zij op enigerlei wijze zouden deelgenomen hebben aan de zo gewelddadige illegale activiteiten van de ‘mara’s’ in El Salvador. **Natuurlijk is het zeker waar en is het de moeite waard om er aan te herinneren dat de moeders van alle mensen in detentie waar ook ter wereld - ook degenen die (grote) misdaden hebben gepleegd - zich zorgen maken over hun kinderen, en dat zij vaak de enigen zijn die hen niet in de steek laten. Zij zijn dan ook vaak de enige hoop die de mensen in detentie nog over hebben.** Laten we niet vergeten dat Jezus ooit tegen ons, Zijn leerlingen heeft gezegd: ‘Ik zat in de gevangenis en jij bent (niet) bij Mij op bezoek geweest.’ (Mt 25, 36.43)

Het valt ons op **dat er aan de hoopvolle woorden van Mgr. Romero over het Pasen dat de moeders ooit mogen verwachten wel een duidelijke voorwaarde wordt verbonden: “… *indien we ons verenigen in Christus en indien we op Hem blijven hopen."*** Tot nu toe hebben we nog niet gezien en hebben we het nog niet mogen meemaken hoe de angst van de mensen in Pasen wordt omgezet. De stille vreugde vanwege het samenzijn in verbondenheid en verzet, die telkens weer bij de herdenkingsvieringen aanwezig is, verandert ten gronde niets aan de angst van de mensen die met open wonden blijven leven. En wanneer we de realiteit van het christendom bekijken, dan zien we dat, in plaats van ons te verenigen in Christus, we ons mettertijd steeds meer zijn gaan opsplitsen in verschillende Kerken en in allerlei bewegingen ook binnen de katholieke Kerk (charismatici, neocatechumenalen, kleine gemeenschappen van het SINE-plan[[1]](#footnote-1), verschillende modellen van kerkelijke basisgemeenschappen,...) **Waarom zijn we in godsnaam nog altijd niet in staat om samen te luisteren en samen te leren verstaan wat de Opgestane Gekruisigde ons vandaag vertelt?** Het doet pijn vast te stellen dat wij als christenen (allemaal samen) helemaal niet - of toch zeker ruim onvoldoende - de verdediging opnemen van het leven, en ook niet echt en doortastend de strijd voeren om eindelijk de waarheid te kennen van de geschiedenis van gisteren en van de gebeurtenissen van vandaag. In deze omstandigheden is en blijft het hoe dan ook nog steeds moeilijk om onszelf te laten bemoedigen door de hier geciteerde woorden van Mgr. Romero.

**Misschien kan alleen de hoopvolle kracht die onvermoeibaar blijft voortkomen uit de gewonde harten van de moeders ons op het ware pad van Pasen brengen.** (24 november 2024)

Ludo Van de Velde

Persoonlijke reflectie van Ludo Van de Velde bij een citaat uit een homilie van Mgr. Romero in het boek: ‘El Evangelio de Monseñor Romero’ – hoofdstuk IX (De hoop ) – citaat nr. IX.1.

1. SINE – een letterwoord dat staat voor ‘Sistema Integral de Nueva Evangelización’, een ‘integraal (pastoraal) systeem van nieuwe evangelisatie’. [↑](#footnote-ref-1)