**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 40 – zondag 12 december 2021.**

**Laat je niet manipuleren…**

*"Onze bekering zal pas blijvend en diepgaand zijn als wij in staat zijn kritiek te leveren op elke onjuiste manier van kijken naar de wereld en de mensen (ook die van onszelf). Ik wil hierop aandringen, broeders en zusters, omdat ik geloof dat datgene wat een volwassen Salvadoraan vandaag het meest nodig heeft, een kritische zin is. Wacht niet af welke kant de bisschop op gaat of wat anderen zeggen of wat de organisatie zegt. Iedereen moet een kritische man, een kritische vrouw zijn. De boom herkent men aan zijn vruchten. Kijk naar wat hij voortbrengt en bekritiseer dan, naargelang de resultaten: de regering, de politieke volksorganisatie, de politieke partij, gelijk welke organisatie. Laat u door niets of niemand meeslepen! U bent het, het volk, dat het vonnis van gerechtigheid moet uitspreken over wat het volk nodig heeft. (\*) Daarom moet iedereen de wereld met zijn eigen ogen bekijken en zich losmaken van de invloeden die komen vanuit de omgeving waarin hij of zij zich bevindt. Men moet weten hoe men de wereld en de mensen moet bekritiseren en bekijken vanuit zijn eigen criteria, en een christen moet leren daarbij zijn christelijke criteria te hanteren en te verfijnen."*

**Uitgaande van de profetische figuur van Johannes de Doper en zijn oproep tot concrete bekering, daagt Monseigneur Romero ons als christenen uit tot profetisch onderscheidings-vermogen en profetisch handelen. Hij waarschuwt ons om ons daarbij niet te laten beïnvloeden of manipuleren door anderen. "*Het is aan u, het volk, om het vonnis van gerechtigheid uit te spreken over wat het volk nodig heeft****.* (\*) Deze woorden van Monseigneur Romero van 41 jaar geleden zijn vandaag de dag nog steeds actueel. Ook vandaag is een kritische zin zo nodig.

Elke regering die aan de macht komt gebruikt alle media om het volk te beïnvloeden, om haar projecten en prioriteiten als ideaal voor te stellen, om de mensen er van te overtuigen dat belastingen op de beste manier worden gebruikt, enz. Sinds hun oprichting en ontstaan zijn de nationale radio en TV altijd de stem geweest van de regeringen en hun belangen. Vandaag maken ook de sociale media deel uit van dit “spel” van beïnvloeding en manipulatie. Aan de andere kant staan er ook media ten dienste van de politieke en de economische oppositie (kranten, radio, TV, de ruimten die zij innemen op het internet). Er is geen gebrek aan leidende figuren van NGO's, federaties van coöperaties en vakbonden, universiteiten, en zogenaamde "analisten" (zij die zichzelf meestal beschouwen als "de allerbesten") die voor of tegen het denken en handelen van staatsorganen zijn, en voor of tegen bepaalde politieke partijen (van de regering en de oppositie). Zij gebruiken de sociale media om hun gedachten naar buiten te brengen, met het doel de publieke opinie te beïnvloeden. Natuurlijk verschijnen ook sommige religieuze leiders in de traditionele of alternatieve media, als dat de eigenaars van die media goed uitkomt. Vaak wordt een zin (uit zijn verband gerukt) gebruikt om een gedachte of mening te versterken of om in twijfel te trekken wat er is gezegd. Op sociale media uiten andere mensen dan weer hun instemming of onenigheid, of zij delen het gepubliceerde bericht. Te midden van heel dit dagelijkse bombardement van meningen, lezingen, interpretaties (soms nog uitgedrukt in vulgaire taal en verpakt in een geschreeuw en getier dat meer uit de buik dan uit het hoofd komt) moet het volk zijn eigen weg zien te vinden.

Monseigneur Romero zegt ons vandaag: **"*Laat u niet (mis)leiden, laat u niet manipuleren! Het is aan u, het volk, om het vonnis van gerechtigheid uit te spreken over wat het volk nodig heeft.*** *Daarom moet iedereen de wereld met zijn eigen ogen bekijken en zich losmaken van de invloeden die komen vanuit de omgeving waarin hij of zij zich bevindt".* De sleutel zit hem in de laatste zin van dit citaat: "***en een christen moet leren daarbij zijn christelijke criteria te hanteren en te verfijnen"****.* De jaren hebben ons geleerd dat het niet gemakkelijk is om ons te distantiëren van ideologische manipulatie door voor- en tegenstanders. **De armen** (die zijn: het hart van het volk) **in de christelijke gemeenschappen worden opgeroepen om elkaar te helpen in dit voortdurende proces van onderscheiding, om elke manipulatie, elk opleggen van criteria, elke schending van de waarheid** (terwijl men meestal bedoelt: mijn waarheid, de enige, deze die "ik" bevorder) **terzijde te schuiven**. De methode waarmee men in de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) ooit in België begonnen is en die op grote schaal door de basisgemeenschappen van de Kerk in Latijns-Amerika werd overgenomen, kan als volgt worden samengevat: “zien - oordelen – handelen”. Dat drieluik moet daarna nog uitgebreid worden met “evalueren – vieren”. **Monseigneur Romero vraagt ons de röntgenstralen van Jezus' evangelie te gebruiken om *“de werken van de regering, de daden en de woorden van deze of gene populaire politieke organisatie, van elke politieke partij, van om het even welke groepering*" kritisch te beoordelen.** En natuurlijk is het belangrijk daarbij na te gaan of de mensen die zichzelf als woordvoerders van hun waarheid beschouwen, in hun dagelijks leven, in hun persoonlijk en organisatorisch handelen… in overeenstemming leven met wat zij zeggen.

Monseigneur Romero raadt ons aan zelfs niet af te wachten in welke richting het oordeel van de bisschop, de hiërarchie van de Kerk,… in dat alles neigt. Maar **binnen de kerken, in de gemeenschappen waar de armen hun geloof beleven, is het mogelijk elkaar te helpen om de christelijke criteria te vinden en te verfijnen waarmee de werkelijkheid kan worden onderscheiden, zodat we daarmee dan overeenkomstig kunnen handelen**. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Luis Van de Velde

Overdenking voor zondag 12 december 2021. Citaat uit de homilie van de liturgie van de derde zondag van de Advent - C, 16 december 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo VI, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.61.

*Het teken (\*) in de tekst geeft aan dat er op dat moment applaus was in de kathedraal, als een uiting van instemming en vreugde...*