**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 53 – Derde zondag in de Veertigdagentijd-C – 20 maart 2022.**

**We willen mensen die zelf weten hoe ze het beste kunnen maken van het kostbare geschenk van het leven.**

*"We hebben mensen nodig die goede werken verrichten. We hebben christenen nodig die het licht voor de wereld zijn en het zout der aarde. Er is op vandaag een grote behoefte aan actieve, kritische christenen die niet zomaar de voorwaarden aanvaarden die hen worden opgelegd, zonder ze eerst innerlijk en diepgaand te analyseren. We willen geen massa's mensen meer die al zo lang misbruikt zijn. Wij willen mensen die, zoals productieve vijgenbomen, ‘ja’ weten te zeggen tegen de gerechtigheid, en ‘neen’ tegen de onrechtvaardigheid* ***(\*)****, en die het kostbare geschenk van het leven ten volle weten te benutten. Hoe het ook zij, beste broeders en zusters, de nederigste van ons hier, de kleinste, is - ook al denkt hij dat hij de meest onbeduidende is - een mens met een leven waar God met liefde naar kijkt".*

**Het is duidelijk dat Monseigneur Romero ten zeerste begaan is met de grote meerderheid van de bevolking, dat wil zeggen met de vrouwen en mannen die economisch worden uitgebuit en sociaal en politiek worden buitengesloten. Met andere woorden: de massa’s mannen en vrouwen waarmee al zo lang de gek werd gehouden en met wiens levens men heeft gespeeld.** Dit is een harde uitspraak en een sterk ‘statement’. En het lijkt erop dat deze situatie later, na de akkoorden over het einde van de oorlog in El Salvador, niet is veranderd en dat dit tot op de dag van vandaag blijft voortduren. De uitvoerende en de wetgevende machthebbers denken dat zij onveranderlijk de betweters mogen zijn en dat zij als enigen weten wat het volk (de massa) nodig heeft. Aan de aloude strategie van ‘brood en spelen’ uit het Romeinse Rijk ontbreekt het daarbij niet: er wordt gretig voorzien in subsidies en vermakelijkheden, feesten, voetbalwedstrijden, rockconcerten, enzovoort. **Niemand is al op het idee gekomen om mechanismen in het leven te roepen waardoor de mensen aan de basis kunnen zeggen waar ze écht op staan, wat ze nodig hebben, wat ze verwachten,… En alleszins is er niet aan gedacht hoe ze zouden kunnen deelnemen en meewerken aan de planning en uitvoering van werken en veranderingen, en aan de uitwerking of omvorming van wetten.** Presidenten met een hoog percentage aan positieve of negatieve beoordelingen in de polls, en uitgaande van verschillende ideologieën, hebben altijd weer op dezelfde manier gehandeld: geef het volk toch vooral ‘brood en spelen’. Ondertussen zijn het de belangen van bepaalde machtige economische sectoren die uitmaken wat er in het land beslist wordt en hoe er wordt gehandeld.

Alvorens nader in te gaan op de eis van Monseigneur Romero dat ‘de massa's’ zich zouden transformeren tot bewuste en kritische burgers, **is het goed van op te merken dat wij ook in de Kerk nog altijd een verticale structuur hebben waarin de hiërarchie (beter) weet hoe ‘de gelovigen’ Kerk moeten zijn en Kerk moeten maken dan die gelovigen zelf.** Welke bisschop of priester vraagt aan het volk hoe zij de Kerk zien, hoe zij het Evangelie verstaan, wat het voor hen betekent Jezus te volgen..? Neen, van bovenaf, vanuit de kerkelijke macht, vanuit de altijd en eeuwig geldende wetten en normen leggen zij hun mensen op wat wel en niet gedaan moet worden of wat toe gelaten is. Van bovenaf worden bisschoppen benoemd en priesters en dia-

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

kens van de ene parochie naar de andere overgeplaatst. Zelden of nooit vraagt iemand aan de gelovige gemeenschap wat ze écht, wat ze het eerst en het meest nodig heeft om trouw te zijn aan het Evangelie…

Monseigneur Romero zegt ons vandaag: *"Wij hebben mensen nodig die goede werken verrichten; wij hebben christenen nodig die het licht van de wereld zijn en het zout der aarde. Vandaag de dag is er grote behoefte aan actieve, kritische christenen die de omstandigheden waarin ze moeten leven en de voorwaarden die hen daarbij worden opgelegd, niet accepteren zonder ze eerst intern en diepgaand te analyseren. (...)* ***Wij willen mensen die, zoals productieve vijgenbomen, ‘ja’ weten te zeggen tegen de gerechtigheid, en ‘neen’ tegen de onrechtvaar-digheid".***Hiermee pleit hij resoluut voor een revolutionaire aanpak, dat wil zeggen een aanpak die de wereld helemaal op zijn kop zet. En Monseigneur Romero doet deze krachtige en duidelijke oproep aan het gehele volk, niet alleen aan de intellectuelen of de zogenaamde ‘analisten-van-beroep’, maar aan “*de nederigsten onder ons hier, de kleinsten en de meest onbeduidenden”.* **Wij mogen de (levens)voorwaarden die ons opgelegd worden nooit aanvaarden zonder ze eerst intern en diepgaand te analyseren. We hebben kritische en actieve mensen nodig om goede werken (dat zijn: werken van gerechtigheid en barmhartigheid) te kunnen doen, om licht voor de wereld te zijn en zout der aarde.**

Tegenwoordig proberen de betweters de massa's via de sociale media te beïnvloeden. Er wordt daarbij geen moeite gedaan om aan de hand van serieuze criteria de mensen zelf aan het woord te laten en hen de kans te geven om hun eigen stem te laten horen. Op politiek niveau gebruiken zowel zij die aan de macht zijn als de oppositie precies dezelfde mechanismen ten aanzien van het volk. Eeuwenlang - en dat is door de akkoorden bij het einde van de oorlog niet veranderd - is het lager en middelbaar, het technisch en universitair onderwijs totaal gebrekkig geweest. Het budget voor onderwijs is belachelijk klein in vergelijking met andere staatsuitgaven (vooral dan de militaire uitgaven). **De inhoud en de methode van het onderwijs blijven nog altijd top-down. Alles lijkt gericht te zijn op een stille aanvaarding van en een onderdanige inpassing in het huidige systeem, veel meer dan op een radicale verandering ervan. Het onderwijs en de vorming van de mensen leiden niet op tot rebellie tegen onrechtvaardigheid, tegen ongelijkheid, tegen uitsluiting.** Daarom is het dringend noodzakelijk dat wij naar Monseigneur Romero luisteren en acht slaan op wat hij ons vandaag zegt. Hij richt zich dan wel tot christenen, maar het geldt voor iedereen. **Wij hebben kritische mensen nodig die strijden voor gerechtigheid en tegen alle vormen van onrecht. Hoezeer hebben wij hen nodig!**

Terwijl de katholieke Kerk[[1]](#footnote-1) de impuls van de Geest die (met name in Medellín, 1968), aanzette tot vorming van kerkelijke gemeenschappen (kritisch, in staat tot onderscheiding, bezig met goede werken, actief, strijdend voor gerechtigheid en waarheid,…) al snel losliet, en tegelijkertijd charismatische ‘kleine gemeenschappen’ of andere kerkvormen en –belevingen met fundamenteel-religieuze inslag stimuleerde, groeiden ondertussen ook de Evangelische Kerken. Deze laatsten preken een bijna automatische persoonlijke verlossing, op voorwaarde dat de stem van de predikanten kritiekloos aanvaard en beaamd wordt. Ze doen dat vanuit een fundamentalistische lezing van de Bijbel en zonder vragen te stellen bij de onvoorwaardelijke betaling van ‘de tiende’. Er zijn hierop natuurlijk in El Salvador en op het continent zeer moedige uitzonderingen die zich écht door het evangelie laten inspireren, zowel binnen de historische Kerken als in (een heel beperkt aantal) Evangelische Kerken. Maar in de meeste Latijns-Amerikaanse landen leven de nog bestaande Kerkelijke Basisgemeenschappen helemaal aan de rand van de Katholieke Kerk…

**Monseigneur Romero roept ons op om "*het kostbare geschenk van het leven te benutten",*** **niet om op de eerste plaats individueel of als gezin van het leven te kunnen genieten, maar om te strijden voor gerechtigheid, en onszelf om te vormen tot een kiem van waardig leven voor iedere mens, en een instrument te worden van kritische bewustwording en volksorganisatie.**

In elk land zal de strijd voor gerechtigheid wel zijn specifieke uitdagingen te bieden hebben, maar allemaal hebben we een diepe nood aan transformatie van de economie-samenleving**. Die grondige omvorming moet gebeuren door het ontwortelen van het onrechtvaardige systeem, gepaard gaande met de verdediging en bescherming van de natuur (onze Moeder Aarde die ons het leven geeft), het voorzien in fatsoenlijke pensioenen en salarissen (dat kan door het opleggen van enorme belastingen voor de hoge salarissen), door prioriteit te geven aan bevrijdend onderwijs en preventieve en curatieve gezondheidszorg, door het stoppen (of ontmantelen) van militaire uitgaven, enz...** Het is daarbij allernoodzakelijkst altijd en overal speciale aandacht te geven aan gezinnen die ontheemd zijn door geweld, aan migranten, en aan de manier waarop mensen in detentie behandeld worden.

**‘Het kostbare geschenk van het leven ten volle benutten’ betekent: opkomen tegen onze zelfzuchtige verlangens of grenzen stellen aan onze eisen van ongebreidelde losbandigheid, om ons leven ten dienste te stellen van de grote doelen van de mensheid. En dit is alleen mogelijk als wij de ‘minsten van dezen’ liefhebben zoals God zelf hen liefheeft: zij die verarmd zijn, ziek of gewond zijn door het leven, gedetineerden, migranten, vluchtelingen, slachtoffers van geweld,…** Laten we onze ogen openen. Deze mensen zijn dicht bij ons. Wat doen we? We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 20 maart 2022. Voor deze reflectie hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Derde Zondag van de Veertigdagentijd-C, 9 maart 1980. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo VI, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.368.

1. Het laatste pastoraal plan van het aartsbisdom San Salvador – gepubliceerd begin 2019 – verwijst op geen enkele bladzijde naar de ervaring van de Kerkelijke Basisgemeenschappen. [↑](#footnote-ref-1)