**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 145. Vierde Zondag in de Veertigdagentijd-B – 10 maart 2024.**

**Jullie kunnen het volk zo gelukkig maken…**

*“Ja, dierbare broeders en zusters, van de president tot en met de politie, (…) wees een regering van hoop, wees een veiligheidsmacht, wees mensen van orde,**maar* ***wees vooral werkelijk instrumenten van God voor de bevrijding van ons volk****. Laten we, beste kapitalisten, de afgoderij van het geld, de macht van het bezit, niet gebruiken om de armste mens uit te buiten. Jullie zouden onze mensen zo blij kunnen maken als er een beetje liefde in jullie hart was. Wat voor instrumenten van God zouden jullie kunnen zijn met jullie koffers vol geld, met jullie gevulde bankrekeningen, met jullie boerderijen, met jullie grond…, als jullie dit alles niet zozeer zouden gebruiken om jullie egoïsme te bedienen, maar om dit volk gelukkig te maken dat zo hongerig is, zo behoeftig en zo ondervoed.[[1]](#footnote-1)\**

*Dit is niet zomaar wat demagogie van mijn kant om applaus te krijgen. Het is wat de mensen voelen en graag willen zien. (…) Ons Salvadoraanse volk is niet gemaakt voor haat; het is gemaakt voor samenwerking, voor liefde, en het wil broederschap vinden in alle sectoren die een volk vormen dat zo gezegend is door God, dat zulke overvloedige goederen van God heeft ontvangen, maar die vanwege de slechte verdeling ervan de oorzaak worden van zoveel verdriet.* ***Dit is de structurele zonde, door mensen veroorzaakt en in stand gehouden.*** *(…)*

*En ik zou graag willen dat zij allen die nu via de radio luisteren, dit niet zomaar doen als politici, als nieuwsgierigen of als vervolgers, maar als katholieken die proberen de boodschap van hun pastor te leren kennen, en als mensen die zich mee willen oriënteren naar en engageren voor de opbouw van de ware Kerk. En dat zij uit wat ze horen zouden besluiten: beste katholieken,* ***wij engageren ons mee met jullie om van onze Kerk het ware volk van God te maken, een lichtgevende fakkel die de paden van het land verlicht, een heilbrengende kracht voor heel ons volk. Laten wij samen Kerk zijn.”***

Mgr. Romero doet hier een oproep aan degenen die de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van het volk, voor de bevrediging van de behoeften van de mensen en hun vooruitzichten op levenskwaliteit: de machthebbers, de overheidsbestuurders, de veiligheidstroepen, de gezinnen met veel middelen. Die oproep luidt kort samengevat: **wees een regering van hoop, maak onze mensen gelukkig. *"… Wees werkelijk instrumenten van God voor de bevrijding van ons volk".*** Maar om die instrumenten van bevrijding te kunnen zijn, moeten jullie eerst en vooral erkennen dat de mensen "… zo hongerig, zo behoeftig, zo ondervoed" zijn. Het is niet zo dat er geen middelen beschikbaar zouden zijn om daar iets aan te doen. Het is veeleer de slechte verdeling van die middelen die het onderliggende probleem blijkt te zijn, en dat maakt de structurele zonde uit: de rijken worden rijker, de machthebbers worden machtiger en de meerderheid van het volk lijdt ondertussen honger, leeft in ellende, verliest de hoop. **Mgr. Romero vraagt de verantwoordelijken om hun rijkdom niet langer voor egoïstische doeleinden te gebruiken, om niet langer hun geld-god te aanbidden, maar om de arme mensen gelukkig te maken. Alleen dan zullen ze Gods instrumenten zijn voor de bevrijding van het volk.**

De harde historische realiteit is dat de goden van macht en geld blinde gehoorzaamheid lijken te eisen van hun aanhangers: zij die hen aanbidden leven in een gesloten wereld, ze mogen niet meer horen en niet meer zien wat er buiten gebeurt. Jezus had zijn oordeel al geveld over degenen die zich de macht hebben toegeëigend en de luxe tot zich hebben genomen. **Zij leven niet meer in de historische werkelijkheid (waarin de overgrote meerderheid van de mensen in ellende leeft), maar ze vertoeven in de zelf gecreëerde luchtbel van hun eigen wereld. En daar zit een heel andere logica in.**

Dit geldt voor individuen en hun naaste familie, maar ook voor degenen die de politieke, economische en militaire macht in handen hebben in de naties. Degenen die – in het begin misschien met de nobelste bedoelingen - toetreden tot de staatsinstellingen of tot de parastatale structuren, worden vroeg of laat verleid tot het aanbidden van deze goden. In een (soms langzaam) proces worden ze er toe geleid om te leven boven de gemiddelde levensstandaard, om te profiteren van privileges en van allerlei aanbiedingen, om op de duur dronken te worden van macht, gekoppeld aan eindeloze rijkdom. Slechts weinigen zijn in staat om aan zulke aantrekkelijke en bevoorrechte verleidingen te weerstaan. Zij die iets van macht in hun mond smaken, zijn nauwelijks in staat om hun potentieel om goed te doen en anderen te dienen sterker te maken. **‘We hebben leiders nodig die niet verliefd zijn op geld maar op rechtvaardigheid, die niet verliefd zijn op publiciteit maar op menselijkheid…’, zei Martin Luther King ooit.**

Wat waar is voor degenen aan de top van de macht die in luxe leven, is tot op zekere hoogte ook waar voor ieder van ons, op kleinere en lagere niveaus. **‘Er zijn altijd armere gezinnen dan dat van ons.’** En we lopen allemaal het risico dat we ons opsluiten in onze luchtbel van kleine macht en kleine rijkdom. Deze beslotenheid verblindt ons en maakt ons doof voor het leven van degenen die het moeilijker hebben dan wij. **De oproep van Monseigneur Romero om *"… werkelijk instrumenten van God te zijn voor de bevrijding van ons volk"*, geldt voor ons allemaal.** Dit vereist dat we niet vervallen in de verleidingen van het comfort dat we hebben bereikt. We moeten de beslissing nemen om onze ethische gevoelens niet te verlagen. **We moeten geloven dat we in opstand kunnen komen tegen deze valse goden en dat we via kleine stappen in staat zullen zijn om naar een nieuwe toekomst (de bevrijding van ons volk) op weg te gaan.**

‘Het gaat over **eenvoudig en sober leven in een gecompliceerde en vijandige wereld, over rechtvaardig zijn te midden van onrecht, om eerlijk handelen te midden van corruptie, om barmhartigheid betonen te midden van onverschilligheid, vreugdevol zijn te midden van verdriet.** We moeten er zeker van zijn dat we het resultaat zijn van ons eigen doen en laten, en dat we niet gemanipuleerd worden door allerlei machten en krachten buiten ons. Want alleen het heden behoort ons toe en gehoorzaamt aan onze eigen beslissingen. Laten we besluiten onze geest leeg te maken van alles wat niet bijdraagt aan waarheid, gerechtigheid en broederschap. Laten we ons huis ook leegmaken van alles wat niet bevorderlijk is voor gemeenschapsvorming, voor participatie en een hartelijk welkom. Laten we de ontmoeting, de vereniging, de organisatie tussen buren en medewerkers mee in gang zetten en vorm geven. Laten we onszelf trainen om op een integrale manier te groeien, individueel en collectief. Laten we verantwoordelijkheid nemen voor onze lokale en nationale samenleving, om deze harmonieuzer te maken. Laten we gelovigen zijn die ontwaken tot de spiritualiteit die onze tijd nodig heeft en die helpt om de contouren van een nieuwe generatie te ontplooien, ver van de traditionalismen die ons verlammen. **Het is geen kwestie van wachten tot anderen het doen of van afstandelijk te kijken wie er eerst zal beginnen. Nee, het komt er op aan om nu zelf te beginnen.** We zullen oogsten wat we zaaien, maar we hebben het geduld en de vasthoudendheid nodig van de boer die de grond omwoelt, verzorgt, met water besproeit, die het onkruid bestrijdt en de onontbeerlijke groei en rijping geduldig begeleidt. Het gaat om de overgang van 'wat van mij is' naar 'wat van ons is'. Het komt er op aan ons allemaal te verenigen. We kunnen dit allemaal doen... als we besluiten om het individueel en collectief te doen.’ (geschreven door Padre Pedro[[2]](#footnote-2) uit Ecuador)

Op deze manier begrijpen we beter de boodschap die Monseigneur Romero naar de Kerk toe richt, wanneer hij haar vraagt om *"…* ***een lichtgevende fakkel te zijn die de paden van het land verlicht",* als ware mensen van God. De Kerk moet *"… een heilbrengende kracht zijn voor heel ons volk".*** Als gelovigen op de weg van Jezus moeten wij de eersten zijn om te doen wat als mensen gedaan moet worden, om ‘iets te doen’ in het weerstaan van het kwaad en het bevorderen van het goede. **Het is aan ons om experts te zijn in menselijke solidariteit en om ‘te doen wat gedaan moet worden’, zelfs zonder daarbij na te denken over de risico's voor het eigen leven.** We moeten het doen om een fakkel van licht en een brokje zuurdesem te zijn in de geschiedenis, op de paden van de mensen, een voorbeeld van ethische opstandigheid. Niet zozeer kerkelijke toespraken zullen onszelf en de mensen redden, maar nieuwe opstandige daden: een andere wereld is mogelijk! Jezus was in staat om op deze manier te leven. En dit maakt de dynamiek uit van het Koninkrijk van God. 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 Vierde Zondag in de Veertigdagentijd-B van 1979, met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

190 Los no creyentes:

<https://www.facebook.com/watch?v=1610905109291733>

Overdenking voor zondag 10 maart 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Vierde Zondag in de Veertigdagentijd-B, 25 maart 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo IV, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p 318.319.320.

1. \* Er was applaus in de kathedraal na het uitspreken van deze zin. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vrije vertaling naar het Nederlands uit het wekelijks artikel van Padre Pedro in Ecuador: ‘MAÑANA NO EXISTE: LO HACEMOS NOSOTROS’ - januari 2024. [↑](#footnote-ref-2)