**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 80 – Negenentwintigste Zondag door het jaar - C – 16 oktober 2022.**

**We moeten er voor zorgen dat het recht geëerbiedigd wordt.**

*"Ik kan als pastor alleen maar bevestigen en blijven beklemtonen dat wij ervoor moeten zorgen dat het recht, en met name het respect voor de waardigheid van de mensen, zelfs van de meest nederige arbeiders, wordt geëerbiedigd, omdat dit de wil van de Heer is. ...Vanuit Gods perspectief werpt de Kerk licht op de situaties en realiteiten van onrecht, en roept zij de mensen op tot gezond verstand, tot begrip, om de zaken niet te proberen te regelen via de irrationele krachten van de sterkste, maar met de kracht van de rede, die de kracht van God zelf is. Het komt er op aan dat wij God weten te danken voor elk ontvangen geschenk, voor de hoge[[1]](#footnote-1) prijzen van de oogst, en dat wij dan ook leren te delen - zodat wij ons allen, niet alleen in sentiment, maar in waarheid, broeders en zusters voelen. ...Laat er dus nu al een dialoog zijn, niet alleen tussen werkgevers en werknemers, maar ook tussen zij die de belangen van het volk verdedigen en de regering die belast is met het bestuur van het land.*"

In deze homilie brengt Monseigneur Romero opnieuw tot uitdrukking **dat het de fundamentele opdracht van de Kerk is “*er op toe te zien dat het recht wordt geëerbiedigd*, en *dat de waardigheid van de mensen wordt gerespecteerd".***

**Zich bekommeren om die gerechtigheid betekent: elke uiting van onrecht en de wortels ervan aan de kaak stellen.** De Kerk moet een bijzondere gevoeligheid hebben om onrechtvaardige situaties en onrechtvaardige systemen op te sporen. Waar wordt de fundamentele waardigheid van elk menselijk wezen werkelijk geëerbiedigd, en waar niet? De ‘tien woorden’, de tien geboden uit de Bijbelse traditie vormen daarvoor al een goede checklist. De verschillende versies van de Universele Rechten van de Mens die in de loop van de jaren werden gepubliceerd, zijn verdere instrumenten om na te gaan waar er rechtvaardigheid geschiedt en waar niet, waar de menselijke waardigheid wordt geëerbiedigd en waar niet. **Maar om dat speurwerk naar onrecht goed te kunnen doen, zal het altijd nodig zijn om zich eerst in de positie van de zwaksten te verplaatsen. Want van daaruit kan je beter zien. Een juiste opsporing van onrechtvaardigheid en gebrek aan eerbied stelt ons dan verder in staat om de profetische rol op ons te nemen en een aanklacht te formuleren tegen dat onrecht.**

Maar die zorg voor de gerechtigheid gaat nog verder: het betekent ook **het ontwortelen van de onrechtvaardigheid, en het opbouwen van rechtvaardige structuren op economisch, sociaal en politiek gebied.** Herhaaldelijk herinnert Bisschop Romero er in zijn homilieën aan dat noch de Kerk als zodanig, noch hijzelf als pastor, specialisten zijn in economie, sociale wetenschappen of politiek, en dat dus niet van de Kerk of van hem mag verwacht worden dat zij concrete oplossingen aandragen. Als predikant haalt hij zijn gelijk en zijn recht van spreken vanuit het evangelie en formuleert hij dus die opdracht tot zorg voor gerechtigheid met reden, maar er wordt verondersteld dat een aantal professionelen in de economie, in de sociale en politieke wetenschappen toch ook wel christen zijn, en daarom hebben zij wel degelijk een verantwoordelijkheid om beroepsmatig te handelen, in samenhang met hun geloof en hun deelname aan de Kerk. **Wij zijn van mening dat de verantwoordelijken van de Kerk actiever en met meer aandrang hun leden moeten oproepen om met grote professionaliteit (wetenschappelijk en ethisch) te handelen bij de opbouw van een rechtvaardige en waardige samenleving voor allen.** In veel Latijns-Amerikaanse landen hebben universiteiten geleid door jezuïeten, salesianen en andere congregaties heel wat generaties van professionals opgeleid. Waar zijn de vruchten van al dat werk naartoe? Wat moet er veranderen aan die opleiding en vorming om ze efficiënter en meer doelgericht te maken? Of… zou het kunnen dat we gewoonweg geen christelijke professionals hèbben die technisch en wetenschappelijk hooggekwalificeerd zijn op het gebied van economie en politiek?

Monseigneur Romero roept daarbij op: "*tot gezond verstand, tot begrip, om de dingen niet te willen oplossen via de irrationele krachten van de sterkste, maar met de kracht van de rede, die de kracht van God zelf is".* El Salvador had op het moment dat deze homilie werd uitgesproken een ongelooflijk niveau van repressie bereikt tegen de mensen aan de basis die aan het ontwaken waren en bezig waren met zich te organiseren. Politieke opties om te werken aan verandering leken steeds minder mogelijk, en dus kwamen er steeds meer gewelddadige methoden naar boven om te protesteren en om te eisen dat de stem van het volk door de autoriteiten zou worden gehoord. Vandaar **de oproep van Mgr. Romero tot gezond verstand, om zich niet te laten ontmoedigen bij het zoeken naar begrip, en om de rede te gebruiken om te werken aan verandering, en niet het blinde geweld.** **Het was een oproep die zowel gericht was aan de politieke en militaire autoriteiten als aan de volksorganisaties en guerrillagroeperingen**. Dezelfde oproep tot gezond verstand, tot begrip en tot het gebruik van de rede is nog steeds zeer actueel in El Salvador en in alle landen. **Maar die democratische weg naar verandering vereist ook de discipline om iedereen te willen betrekken bij het zoeken naar vrede, die de vrucht is van gerechtigheid.**

**Vandaar zijn oproep tot dialoog.** Verkozen regeringen worden geacht de belangen van heel het volk te behartigen en dienen derhalve alle sectoren bij de dialoog te betrekken. Alle mogelijke gesprekspartners die tussen de bevolking en de regering bestaan, d.w.z. de verschillende vakbonden, confederaties van coöperaties en vakbonden, verdedigers van de mensenrechten en het milieu, leiders van Kerken en andere religies,... moeten aan de dialoog deelnemen, zonder iemand uit te sluiten. Slechts zeer weinig landen hebben de lokale, regionale en nationale dialoog geïnstitutionaliseerd en verankerd in het ‘systeem’ van regeren en beslissen. Juist daarom worden andere meningen of standpunten heel gemakkelijk als duivels beschouwd en gebrandmerkt als ‘subversief’, met namen, etiketten en stempels die steeds veranderen naar gelang het de machthebbers uitkomt. **Zou het leren dialogeren niet een leerproces moeten zijn van kinds af aan? Waar leren wij vandaag de dag dialogeren en ‘authentiek samenwerken’, ook met mensen en organisaties die onze standpunten niet delen, met hen die er een andere ideologische visie op nahouden, een verschillende levensbeschouwing hanteren of een andere religie praktiseren? Wat een uitdaging ligt hier te wachten voor scholen en voor alle onderwijsruimten!**

Een laatste oproep van Monseigneur Romero in dit verband is gericht tot de eigenaars van de productiemiddelen, die in bepaalde jaren dankzij de internationale prijzen grote winsten realiseren. Hij herinnert er aan dat het de werknemers zijn die hun kennis en inspanningen investeren in het hele productieproces, tot en met de verwerking en de verkoop toe. De internationale prijzen van producten op de markt zijn nog altijd (en steeds meer) afhankelijk van de verhouding tussen vraag en aanbod, en niet van de meest gevoelde menselijke behoeften. Dankzij dit mechanisme van vraag en aanbod kunnen bepaalde ondernemingen (landbouw, industrie, farmaceutische industrie, energie,…) plots miljoenen winst boeken, tot zelfs in het buitenproportionele toe. De reusachtige winsten die bepaalde bedrijven realiseren via de enorme vraag naar bijvoorbeeld vaccins of energie of voedsel, vragen om een schreeuw van protest naar de hemel, omwille van de grondige onrechtvaardigheid van het mondiale economische systeem waarin wij leven. Als wij werkelijk willen dromen van een broederlijke samenleving en een vreedzame wereld, dan zou het minimum toch zijn dat zulke enorme winsten niet alleen zwaar worden belast, maar dat de Staat die bedrijven ertoe dwingt de exuberante extra winsten doeltreffend te herverdelen zowel onder degenen die in de productie werken als onder degenen die het slachtoffer zijn van de hoge prijzen. **Het is duidelijk dat wij nog ver verwijderd zijn van deze droom van een andere wereld. Is het echter niet dringend noodzakelijk dat meer en meer burgers zich bewust worden van deze mechanismen en al evenzeer van onze mogelijkheden om politieke vertegenwoordigers te kiezen die onze droom delen en bereid zijn ervoor te vechten, en die in staat zijn nieuwe wegen in te slaan?**

We hoeven niet bang te zijn.

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:

34. un corazón ancho <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/3207767242840789>

Overdenking voor zondag 16 oktober 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Negenentwintigste Zondag door het Jaar - C, 16 oktober 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p. 394 – 395.

1. Mgr. Romero verwijst naar de hoge internationale prijzen voor koffie, katoen en suiker, die bijzonder hoge winsten geven aan de grootgrondbezitters, de eigenaars van de ‘fincas’. [↑](#footnote-ref-1)