**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 47 – Derde zondag door het jaar - C – 23 januari 2022.**

**Zoveel bloed dat vergoten is en zoveel pijn die werd veroorzaakt – het zal niet tevergeefs zijn…**

*"Als pastor en als Salvadoraans burger ben ik diep bedroefd dat de georganiseerde sector van ons volk nog steeds wordt afgeslacht, alleen omdat zij op een ordelijke manier de straat op gaan om gerechtigheid en vrijheid te eisen. Ik ben er zeker van dat zoveel vergoten bloed en zoveel leed berokkend aan de families van zoveel slachtoffers, niet tevergeefs zal zijn.* (\*) *Dat bloed en die pijn zullen nieuwe en steeds talrijker wordende zaden begieten en bevruchten van Salvadoranen die zich bewust zullen worden van hun verantwoordelijkheid om een meer rechtvaardige en meer menselijke samenleving op te bouwen. En dat alles zal tenslotte zijn vruchten afwerpen bij de verwezenlijking van de gedurfde, dringende en radicale structurele hervormingen die ons land nodig heeft".*

Het is de moeite waard om deze zin van Monseigneur Romero vandaag, de dag na de zaligverklaring van de vier martelaren in El Salvador, weer op te nemen. "*Wij zijn ervan overtuigd dat zoveel bloed dat vergoten is en zoveel pijn die werd veroorzaakt, niet tevergeefs zal zijn.”* Deze martelaren maken deel uit van de stroom van bloed die zoveel pijn heeft veroorzaakt bij het Salvadoraanse volk en ook bij de Kerk. **Hun officiële zaligverklaring kan het begin zijn van een nieuwe inzet van de Kerk voor de transformatie van de samenleving. Het zou zeer teleurstellend zijn als de Kerk (op alle niveaus) zich na gisteren zou beperken tot het vereren van deze zaligen op de altaren van de tempels.** Laten we niet vergeten dat er in de nasleep van de Akkoorden over het einde van de oorlog zelfs meer moorden en verdwijningen zijn gepleegd dan tijdens de twaalf jaren van de oorlog zelf. Het grote probleem van een extreem gewelddadige samenleving blijft in El Salvador tot op vandaag de hemel tergen.

In het citaat dat wij deze week voor onze reflectie hebben gekozen, opent Monseigneur Romero de horizon van de geschiedenis en laat ons daarachter meekijken naar wat hij verwacht als oogst van zoveel vergoten bloed.

Hij stelt zich voor dat "*het bloed en de pijn nieuwe en steeds talrijker wordende zaden zullen begieten en bevruchten van Salvadoranen".* Met andere woorden, **hij geeft uitdrukking aan zijn visie op een toekomst waarin nieuwe generaties Salvadoranen zullen worden geboren wier leven is bevrucht en gedrenkt in het bloed dat vergoten werd.** Dit klinkt mooi, maar in hoeverre slagen wij er op vandaag in om dit waar te maken? De nieuwe generaties kinderen, jongeren en volwassenen die op agressieve wijze betrokken zijn bij de plaag van de bendes zijn daarvoor een duidelijke indicator. Hetzelfde kan gezegd worden van de duizenden en duizenden Salvadoranen die na de oorlog uit El Salvador zijn blijven wegtrekken, op de vlucht voor het geweld, het gebrek aan kansen op werk, het ontbreken van een leefbaar loon… Ondertussen houden duizenden van onze familieleden in het buitenland (met of zonder formele verblijfspapieren) het grootste deel van onze economie in stand dankzij de geldtransfers die zij maandelijks doorsturen naar hun familie die zij achterlieten. Subsidieprojecten van de overheid, die jaarlijks worden herhaald en keer op keer op een paternalistische manier worden uitgevoerd, verlichten dan wel tijdelijk enkele overlevingsproblemen, maar ze vormen geen structurele en duurzame oplossing.

Monseigneur Romero hoopte dat het vergoten bloed zou ontkiemen bij de Salvadoranen die "*zich bewust zullen worden van de verantwoordelijkheid die zij hebben om een meer rechtvaardige en meer menselijke samenleving op te bouwen".* In werkelijkheid blijft de meerderheid van onze bevolking de situatie en de problemen passief bekijken, wachtend tot anderen (vooral "de regering die aan de beurt is") ze zullen oplossen, of klagend dat zij ze niet (voldoende) oplossen. Dit is niet wat Monseigneur Romero verwacht van de ontkieming van de zaden van vergoten bloed. **Het is dringend noodzakelijk dat wij ons bewust worden van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om een meer rechtvaardige en meer menselijke samenleving op te bouwen.** Het is niet voldoende te gaan stemmen, zoals we bijna om de twee jaar doen, hoe belangrijk dat ook is. **Als wij elkaar niet helpen om ons bewust te worden van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid door georganiseerde actie te ondernemen, zullen wij nooit duurzame oplossingen te zien krijgen.** Het systeem waarin wij opgegroeid zijn, vertelt ons altijd dat wij niets kunnen doen, dat het zinloos is van te reageren omdat anderen altijd van de gelegenheid gebruik zullen maken om er hun profijt uit te slaan, dat de armen altijd arm zullen blijven, enzovoort... **In de mate wij in onze eigen omgeving, waar wij leven en werken, samen beginnen na te denken om ons te organiseren voor de eerste acties van verzet, zullen wij reeds op weg zijn naar een meer rechtvaardige en menselijke toekomst.** Wij hebben zoveel moeilijkheden en problemen gemeenschappelijk, die ons kunnen verenigen en ons ertoe kunnen aanzetten om samen te strijden. We mogen ons niet laten verlammen door politieke redevoeringen, noch door de kritiek van de betweters, noch door inderhaast uitgedeelde subsidies en voedselpakketten. **Laten we geduldig de oorzaken van de ‘crisis van het systeem’ analyseren en dan georganiseerd samen optreden. Laten we onszelf vormen, informeren, oefenen in de juiste analyse en op zoek gaan naar de wortels van de problemen: er zijn zoveel taken die we moeten vervullen in gemeenschap en in organisatie.**

De oogst van deze collectieve inspanningen van bewustwording en gezamenlijke actie "*zal vruchten afwerpen bij de verwezenlijking van de gedurfde, dringende en radicale structurele hervormingen die ons land nodig heeft".* Monseigneur Romero zei dit in januari 1980, dus 42 jaar geleden, en van "moedige, dringende en radicale structurele hervormingen" ten gunste van de grote meerderheid van onze bevolking is na al die tijd nog steeds niet veel te zien. Laten we om te beginnen niet vergeten dat onze grondwet dateert van 1983, opgesteld aan het begin van de oorlog en met een rechtse meerderheid in het parlement, onder leiding van Roberto D'Aubuisson[[1]](#footnote-1). Het neoliberale kapitalisme is sinds de regering Cristiani[[2]](#footnote-2) sterker geworden via allerlei privatiseringsprocessen, de ontmanteling van de meeste coöperatieven van de Landhervorming, het in stand houden van hongerlonen en een geprivatiseerd pensioenstelsel dat alleen de eigenaars van privépensioenfondsen verrijkt en de échte gepensioneerden verarmt. Monseigneur Romero wist heel goed dat deze hoogst noodzakelijke veranderingen van de structuren van de samenleving werkelijk "*gedurfd, dringend en radicaal"* moesten zijn. Maar **politici (in de uitvoerende en wetgevende macht) zullen geen gehoor geven aan de oproep van Monseigneur Romero wanneer de meerderheid van ons volk niet in beweging begint te komen, om "hun" stem te laten horen** (pas op: dat is niet de stem van anderen die beweren namens de meerderheid te spreken!).

**Natuurlijk hebben de Kerken een enorme verantwoordelijkheid om deze processen van bewustwording en organisatie (met de stappen ‘zien - oordelen - handelen - evalueren – vieren’) in ons volk te motiveren en te begeleiden. Religieuze prediking en het opzetten van louter religieus-culturele activiteiten zijn niet voldoende.** Het is goed terug te denken aan de kerkelijke ervaring van de jaren '70 van de vorige eeuw, met de impuls die aartsbisschop Luis Chavez y Gonzales toen gaf aan de bevrijdende sociale pastoraal, met het bewustmakings- en organisatiewerk dat werd bevorderd door pater Rutilio Grande en zijn team, en door zoveel andere pastorale verantwoordelijken.

Laten we aan de slag gaan. Laten we niet bang zijn. Laten we vertrouwen op de woorden van Monseigneur Romero: "***Ik ben er zeker van dat zoveel vergoten bloed en zoveel leed berokkend aan de families van zoveel slachtoffers, niet tevergeefs zal zijn.*** *Dat bloed en die pijn zullen nieuwe en steeds talrijker wordende zaden begieten en bevruchten van Salvadoranen die zich bewust zullen worden van hun verantwoordelijkheid om een meer rechtvaardige en meer menselijke samenleving op te bouwen. En dat alles zal tenslotte zijn vruchten afwerpen bij de verwezenlijking van de gedurfde, dringende en radicale structurele hervormingen die ons land nodig heeft".*

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 23 januari 2022. Citaat uit de homilie tijdens de eucharistieviering van de 3e zondag door het jaar - C, 27 januari 1980. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo VI, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.243.

*(\*) er klinkt applaus na dit citaat.*

1. Volgens de Waarheidscommissie is Roberto D’Aubuisson de intellectuele moordenaar van Mgr. Romero. Hij zou de opdracht voor de moord gegeven hebben. [↑](#footnote-ref-1)
2. De rechtse ARENA-regering met Alfredo Cristiani als president, regeerde van juni 1989 tot juni 1994 (de Akkoorden van het einde van de oorlog werden ondertekend in januari 1992). [↑](#footnote-ref-2)