**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 75 – Vierentwintigste Zondag door het jaar - C – 11 september 2022.**

**De Kerk van de armen.**

*"Wanneer de Kerk zich ‘de Kerk van de armen’ noemt, betekent dit niet dat zij daarmee de ‘zondige armoede’ goedkeurt.* ***De Kerk benadert de arme zondaar om hem te zeggen: bekeer je, promoveer jezelf, drijf niet weg in de verdoving van de slaap. Je moet je eigen waardigheid beseffen en goed begrijpen.*** *En uiteraard is het zo dat deze ‘missie van promotie’ die de Kerk uitvoert ook verzet veroorzaakt, want het komt velen maar al te goed uit om over slapende massa's te beschikken, mensen die niet (meer) wakker worden, conformistische mensen die tevreden zijn met het eten van de varkens.***"**

**Monseigneur Romero heeft het hier over ‘zondige armoede’. De wanhopige situatie waarin de verloren zoon verkeert (in de gelijkenis van de Goede Vader) bestempelt hij als ‘zondige armoede’, want het is de vrucht van de chaos in zijn eigen slechte hoofd en de keuze die hij van daaruit maakte. Het is een situatie van armoede die het gevolg is van het hopeloos zoeken naar vals geluk.** Het sociale geweld in Guatemala, El Salvador, Honduras - hoewel geworteld in het neoliberale economische systeem van uitsluiting - is een uiting van deze ‘zondige armoede’. Zoveel jongeren en jongvolwassenen die liever leven door andere (arme) mensen geld af te persen en wekelijks ‘renta’ te eisen, die liever moorden, die de weg kiezen van het drugsgebruik (en de drugshandel), die hun lichaam tatoeëren met de symbolen van hun levensvernietigende organisatie… – zij leven tenslotte in ‘zondige armoede’. Vroeg of laat eindigen ze ofwel in de gevangenis of op het kerkhof. Vergelijkbare situaties worden ervaren door mensen die het slachtoffer zijn van alcohol, drugs, gokken,...

**Wanneer de Kerk zich ‘de Kerk van de armen’ noemt, rechtvaardigt zij daarmee niet deze ‘zondige armoede’.** Het is triest om te zien hoe bepaalde Evangelische Kerken bendeleden opnemen en hen bescherming bieden door hen te laten deelnemen aan de eredienst of hen aan te stellen als voorganger van een filiaal, terwijl zij ondertussen maar doorgaan met afpersen, stelen en moorden. **De Kerk waarvan Monseigneur Romero spreekt, verwelkomt de armen door hen te zeggen: "Bekeer je, bevorder en promoveer jezelf, val niet in slaap", opdat zij hun ‘eigen waardigheid’ zouden ontdekken en waarderen.** Alle armen worden uitgenodigd om actief deel uit te maken van de Kerk, maar van hen wordt verlangd (zoals van alle leden van de Kerk) dat zij een authentieke bekering ondergaan. Zij die arm zijn omdat zij uitgesloten zijn van het economisch systeem of omdat de Staat en de sociale organisaties hen niet de hand reiken, alsook zij die verstrikt zijn geraakt in ‘zondige armoede’, worden door de Kerk opgeroepen om zich bewust te worden van hun menselijke waardigheid. Dit alles neemt niet weg dat er waarschijnlijk ook wel ex-bendeleden zijn die hebben ingezien hoe verloren ze liepen en zich (vooral in Evangelische Kerken) in een bekeringsproces hebben laten betrekken.

**Mgr. Romero heeft niet geaarzeld de armen op te roepen zich te organiseren en te strijden voor hun legitieme eisen.** Niemand mag aanvaarden dat zijn of haar situatie van armoede de wil (of erger nog, een straf) is van God. Niemand mag aanvaarden dat hij of zij er niets kan aan doen, dat hij of zij zich er zich maar moet bij neerleggen. Niemand mag zich tevreden stellen met ‘varkensvoer’, wat symbool staat voor het afval dat de afgodische samenlevingen de mensen aanbieden. Tegelijkertijd waarschuwde hij ook dat in deze strijd om anders te gaan leven nooit gewelddadige methoden mochten worden gebruikt. Geweld roept geweld op dat zichzelf in een eindeloze spiraal herhaalt.

Er moet aan herinnerd worden dat de uitdrukking ‘Kerk van de armen’ afkomstig is van Paus Johannes XXIII, die deze ‘kwalificatie’ lanceerde op het moment dat het Tweede Vaticaans Concilie werd voorbereid. **Hij droomde van een Kerk waar de armen zich thuis kunnen voelen, een Kerk die solidair met hen is en mee hun strijd opneemt voor het leven en voor de verandering van het levenssysteem (dat wil zeggen: de verandering van de zondige structuren).** Helaas hebben de concilievaders de evangelische betekenis van deze droom van Paus Johannes XXIII niet begrepen en zijn ze niet ingegaan op de oproep van de Paus om de Kerk en haar zending in het licht van het Evangelie opnieuw te definiëren. Het bestempelen van de Kerk als ‘volk van God’ was wel een belangrijke stap, maar het was niet genoeg. **Vanuit de bevrijdende kerkelijke stroming van Centraal- en Latijns-Amerika maakte Monseigneur Romero deze definitie concreet en bestempelde de Kerk als ‘Kerk van de armen’.** Op 24 december 1978 zei hij: "*De Kerk wordt gepredikt vanuit de armen. En wij schamen er ons nooit voor om het te hebben over ‘de Kerk van de armen’, omdat het precies midden de armen is dat Christus verlossing wilde aankondigen.”*

**Hoe luisteren wij naar de stem van de armen, die toch de roep van God zelf is? Wie staan er in het centrum van de Kerk, in de eerste kring rond Jezus, de Christus?** Wij kunnen verder ook niet doof blijven voor de vraag: hoe nemen wij het als Kerk eveneens op voor de niet-christelijke armen: andersgelovige migranten en vluchtelingen, of zij die niet in God geloven en zij die in zogenaamde ‘zondige armoede’ leven? **In dienst van wie zijn wij Kerk, en voor wie willen wij en moeten wij werken? De vitale belangen van de armen - dichtbij en veraf - moeten hoe dan ook de voornaamste zorg zijn van de Kerk van de armen.** **Zij kan die zorg concreet maken door hun menselijke waardigheid te bevorderen, hun hoop te versterken, hun bewustwording, hun organisatie en hun strijd aan te moedigen.** Het is onder de armen dat God zelf zijn tent opslaat, solidair met hen in Zijn kruis, dat de hoop is op verlossing. Het is aan de Kerk om voor hen het sacrament te zijn, het zichtbaar en tastbaar teken en instrument van de verlossing. En meer nog: **deze missie naar de armen toe moet de absolute prioriteit van de Kerk zijn, wil zij trouw zijn aan Jezus en aan het Koninkrijk van God.**

Zoals we reeds in eerdere beschouwingen hebben aangegeven, **is het goed om bij dit alles** **het begrip ‘arm-zijn’ te verruimen. Het gaat daarbij om iedereen die uitgesloten, gewond, verarmd is; slachtoffer, gemarginaliseerd, kwetsbaar of beschadigd in zijn of haar mens-zijn…**

In hetzelfde citaat deelt Monseigneur Romero mee dat hij zich ervan bewust is dat deze evangelische optie van de Kerk voor de armen niet goed valt bij degenen die leven van macht en rijkdom, de afgodenaanbidders. Het is in hun belang dat de armen denken dat God hen met armoede heeft gestraft, en dat zij daar dan maar bij inslapen, dat zij vooral niet verder nadenken over de oorzaken van hun ellende. Zij die het voor het zeggen hebben aan de top geven er vaak de voorkeur aan dat mensen conformistisch zijn, en moedigen hen daartoe aan. De promotie van extreme adrenaline-activiteiten (op rockfestivals etc.) of andere vormen van ontspannende bezigheid (sociale netwerken en TV kanalen, Netflix, sport, games en spelletjes,...) – dat alles speelt gemakkelijk in op deze tendens om onze aandacht af te leiden en onze ogen en oren te sluiten voor de pijn van ellende, dichtbij en veraf.

**De Kerk zal altijd de aandacht moeten blijven richten op de situatie van de armen (in de ruime zin van het woord) en een tegengewicht moeten bieden voor alle conformisme en onverschilligheid.** Natuurlijk wordt dat niet zomaar aanvaard. In de jaren '60 tot '80 van de vorige eeuw betekende dit in Latijns-Amerika onvermijdelijk laster en vervolging voor de Kerk: de Kerk kreeg onder hetzelfde kruis te lijden als de armen. **Vandaag de dag wordt de Kerk in vele delen van de wereld vervolgd omdat haar boodschap in de weg staat van de machtigen aan de top, omdat haar acties ten dienste van de armen als ‘subversief’ worden beschouwd.** Niet zelden worden steeds nieuwe pogingen ondernomen om de Kerken te marginaliseren, ze de middelen af te nemen die ze nodig hebben om hun zending en dienstbaarheid uit te voeren en hun werkzaamheid in het land te verbieden. Vaak wordt hierin tot het uiterste gegaan, met marteling en moord. **Een Kerk die zich inleeft in de harde werkelijkheid van het leven van de armen zal altijd vervolgd worden wanneer zij haar profetische stem verheft.** Als het zo is dat de religieuze en politieke machten Jezus niet konden uitstaan en Hem hebben gedood, dan is het niet verwonderlijk dat ook de Kerk van de armen (op de een of andere manier) wordt tegengewerkt en vervolgd.

**Maar we hoeven niet bang te zijn om actieve kerkelijke gemeenschappen van de armen te creëren en zelf in de geest van ‘de Kerk van de armen’ te leven.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag een ander citaat uit dezelfde preek met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

27. Iglesia de los pobres https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1341125619659501

26. Idolatría y riqueza https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1272967559868443

Overdenking voor zondag 11 september 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Vierentwintigste Zondag door het Jaar - C, 11 september 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.313.