**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 34 – zondag 31 oktober 2021**

**Niemand heeft de sleutel van de waarheid in zijn bezit. Maar samen kunnen we die vinden.**

*"We hebben hier bij ons een volksspreuk die zegt: Mensen begrijpen elkaar door te praten. Laten we leren een politieke taal te spreken, en niet alleen een taal die gewelddadig is. Laten we snel onze analyses en visies herzien wanneer zij niet meer met de werkelijkheid overeenstemmen. De geschiedenis is niet in starre schema's gevat. Geschiedenis is leven. Wie in de geschiedenis wil meewerken en er wil aan bijdragen, mag niet binnen gesloten kaders blijven kijken, maar moet open staan om de beweeglijkheid van de geschiedenis in die kaders te begrijpen. Wat op dit moment eigenlijk ontbreekt is: dat de volksorganisaties echte politieke leiders zouden zijn, opvoeders van het volk, en dat zij echte sociale krachten zouden zijn, die druk weten uit te oefenen en richting weten te geven, niet op een gesloten, maar op een open manier. Want* ***waar het vandaag meer dan ooit om gaat is het welzijn van het vaderland en niet het welzijn van de organisatie zelf. (\*) Vergeef me, beste broeders, maar ik geloof dat deze oproep de basis is van de oplossingen. Niemand heeft de sleutel in zijn bezit - en daarom lijden we allemaal. Maar samen kunnen we die sleutel vinden.“***

Monseigneur Romero begint met een uitdrukking die stamt uit de wijsheid van het volk. "*Mensen begrijpen elkaar door te praten. Niemand heeft de sleutel van de waarheid in zijn bezit, maar we kunnen hem allemaal samen vinden".* In de nationale assemblee van El Salvador is men er al jaren aan gewend om tegen elkaar te schreeuwen, elkaar belachelijk te maken en uit te schelden, en aan iedereen het gewicht van de meerderheid op te leggen. Ik kan me niet herinneren dat er ooit serieuze dialoog is geweest. De huidige assemblee heeft ervoor gekozen dezelfde logica te volgen die al zo lang gebruikelijk is in dat staatsorgaan: de meerderheid "regeert" - en nu één partij de meerderheid heeft, zijn de andere partijen dus eigenlijk niet meer nodig. Nog erger is het totale gebrek aan oprechte dialoog tussen de overheidsorganen en de organisaties uit de verschillende sectoren, zoals de confederaties van coöperaties en vakbonden,… Het is niet voldoende alleen maar raad te vragen aan leiders van organisaties die (absoluut) regeringsgezind zijn. Maar ook dit is al tientallen jaren lang een politieke traditie. Het lijkt op vandaag noch min noch meer “business as usual”. Identiek hetzelfde gebeurt in de zeer moeilijke (want tegenstrijdige) relatie tussen werkgevers en werknemers. Het is in El Salvador bijzonder eenvoudig om een andere vakbond op te richten naast de bestaande, in om het even welk bedrijf of staatsinstelling. Het gevolg is dat de werknemers verdeeld zijn. Degenen die deze wetten hebben gemaakt, hebben het recht om zich te verenigen gebruikt en misbruikt om verdeeldheid te zaaien. Vakbondsleiders bevechten elkaar, niet zelden met het oog op eigen gewin, en om bepaalde concessies van de bazen te verkrijgen. Wij mogen niet vergeten dat er na de akkoorden over het einde van de oorlog (1992) een enorme demobilisatie van het Salvadoraanse volk heeft plaatsgevonden. Zo werd dan wel het einde van de oorlog bereikt, maar niet de vrede, die alleen het resultaat kan zijn van gerechtigheid. Deze demobilisatie is zeer interessant geweest voor de regeringen van ARENA en FMLN. Deze laatsten hebben de tien jaren van hun regering niet benut om de kritische politieke opvoeding van het volk en de organisatie die uit de opvoeding voortkomt en erdoor wordt gevoed, weer op te pakken. Ondertussen is de corruptie op verschillende politieke niveaus, mee gestimuleerd door de betrokkenheid van bepaalde journalisten en zogenaamde analisten, de dynamiek geweest die het functioneren van de staat heeft vergemakkelijkt, zoals de voormalige first lady van de eerste FMLN-regering placht te zeggen. In de Kerk zijn we helaas vaak niet veel beter af. Het argument om dat te rechtvaardigen is: de Kerk is nu eenmaal geen democratie. Vandaar dus de bevoegdheid om zomaar iemand te benoemen, te verplaatsen, iets op te leggen. Natuurlijk zijn er hierop ook in de Kerken zeer belangrijke en moedige uitzonderingen.

**Monseigneur Romero roept de volksorganisaties (en hier kunnen we zelfs de kerkelijke basisgemeenschappen onder rekenen!) op om "opvoeders van het volk" te zijn.** Het is de verantwoordelijkheid van animatoren en leiders om processen van kritische bewustwording mogelijk te maken. Dit geldt op politiek niveau, maar ook in de Kerk. **Het zullen altijd collectieve processen zijn om samen te leren van de realiteit waarin wij leven, volgens het schema: zien - oordelen - handelen - vieren - evalueren.** Het betreft hier geen onderricht in politieke doctrines, noch in die van de religie. Alleen met een volk dat weet te onderscheiden, te analyseren en nieuwe horizonten weet te ontdekken, zullen organisaties "*een sociale kracht kunnen worden die druk weten uit te oefenen en kunnen sturen, niet op een gesloten, maar op een open manier. Vandaag gaat het meer dan ooit om het welzijn van het land en niet om het welzijn van de organisatie zelf".* **De Kerk moet steeds voor ogen houden dat het haar opdracht is "teken en instrument van het Koninkrijk Gods" te zijn in de geschiedenis. Alleen samen zullen wij in staat zijn de maatschappij te hervormen, en de grote meerderheid van het volk (dat zijn de armen) zullen daarbij de hoofdrolspelers zijn. Zonder hen zal er in de maatschappij geen oplossing zijn.** Zeker ook wat de Kerk betreft, is het goed de uitspraak van Jon Sobrino altijd in gedachten te houden: "**Buiten de armen is er geen verlossing**". Laten we niet bang zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 31 oktober 2021. Citaat uit de homilie van de liturgie van de 31e zondag door het jaar-B, 4 november 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 508 (\*) Dit teken geeft aan dat in de opname het applaus van de aanwezige gemeenschap in de kathedraal te horen is.