­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 117.Gedaanteverandering van de Heer - A – 6 augustus 2023.**

**De Kerk is een lamp die de wereld moet verlichten.**

Op het jaarlijkse liturgische feest van de Gedaanteverandering van de Heer, wat tevens het patroonsfeest is van de hoofdstad San Salvador en van het land El Salvador, **presenteerde Monseigneur Romero zijn derde pastorale brief die hij zonet publiceerde met als titel: *"De Kerk en de politieke volksorganisaties*".** In het citaat waar we vandaag bij stilstaan, verwijst hij naar de kern van wat in die pastorale brief te lezen staat.

Monseigneur Romero zegt: "*Het centrale gegeven van deze pastorale brief is het presenteren van de identiteit van de Kerk en het preciseren van haar doel: de evangelisatie.* ***Dit is het, wat we met deze pastorale brief willen zeggen: de Kerk is een lamp die de wereld en de geschiedenis moet verlichten, en daarom moet ze in de werkelijkheid binnentreden, om staande in die realiteit en van daaruit de mens te kunnen verlichten die op deze aarde op pelgrimstocht is.*** *De Kerk verdedigt het recht van organisatie, en zij bevordert ook elke dynamische actie die leidt naar de bewustmaking en het organiseren van de volkssectoren, met de bedoeling vrede en gerechtigheid te bereiken. Vanuit het evangelie steunt de Kerk de rechtvaardige doelen die een aantal politieke volksorganisaties nastreven en stelt zij al evenzeer de onrechtvaardigheden en schendingen aan de kaak die deze organisaties kunnen begaan. Maar wel is het zo dat de Kerk zich met geen enkele van die organisaties wil identificeren, zelfs niet met organisaties die zich christelijk noemen en zich ook zo voelen. De Kerk is niet te identificeren met enige (politieke) organisatie, en gelijk welke organisatie is niet te vereenzelvigen met de Kerk.*"

Om de boodschap die Mgr. Romero vandaag wil meegeven goed te begrijpen, is het nodig ons te herinneren wat er toendertijd gebeurde in El Salvador. De aartsbisschop verwees naar deze gebeurtenissen in de volgende paragraaf: *"Wanneer de dimensies van geloof en van politieke roeping in een christen gegroeid zijn,* ***kan men niet zomaar eenvoudigweg de opdrachten van het gelovig-zijn met een bepaalde politieke taak identificeren. En nog minder kan men de Kerk met een politieke (volks)organisatie vereenzelvigen****. Men kan ook niet beweren dat alleen maar binnen één welbepaalde organisatie de christelijke geloofsopdracht kan ontwikkeld worden. Het moge duidelijk zijn: niet elke christen heeft een politieke roeping, noch is de politieke organisatie het enige kanaal dat kan leiden naar het werken aan gerechtigheid. Er zijn ook andere manieren om het geloof te vertalen in de inzet voor gerechtigheid en het werken aan het algemeen welzijn.*" Maar… wat Monseigneur Romero benoemde als datgene wat niet zou mogen gebeuren – dat is precies wat op verschillende niveaus wel aan het gebeuren was.Hij kende die problemen en die spanningen maar al te goed. En precies daarom **herinnerde hij er aan dat er een verscheidenheid is aan manieren van samenwerking en inzet voor de zaak van de gerechtigheid, en dat dit niet alleen en zeker niet noodzakelijk via een politieke organisatie moet gebeuren.** Dit is de historische context van waaruit zijn pastorale brief waar we vandaag uit citeren, geschreven is.

De evangelisatie die de Kerk nastreeft en die ze als haar taak en opdracht behartigt, moet een licht zijn in de duisternis van de wereld en de geschiedenis. Dit kan niet gerealiseerd worden door vanuit de ivoren toren van een kerkelijke tempel te kijken naar de geschiedenis en naar de gebeurtenissen die zich daarin voordoen. **De Kerk *"…moet de werkelijkheid binnentreden om staande in die realiteit de mens te kunnen verlichten die op deze aarde op pelgrimstocht is".* Ze moet dus in die werkelijkheid aanwezig zijn, ze moet daar luisteren en kijken, ze moet de gebeurtenissen die daar aan de gang zijn en de processen die zich daar afspelen proberen te begrijpen, ze moet ook de moeilijkheden aanvoelen die zich voordoen en alert zijn om de gevaren te onderscheiden die daar dreigen.** Deze concrete invoeging in de historische realiteit van de mensen zal dan noodzakelijkerwijze op het gepaste moment ook leiden tot een uitspraak over de problematiek die ter discussie staat. Maar allereerst wil Mgr. Romero ons bij dit proces van inleving en invoeging vanwege de Kerk duidelijk maken dat dit "… *geen verlaten is van het eigen terrein van de Kerk, maar* ***dat het hierbij gaat om niets anders dan het handhaven van haar moeilijke plicht om de werkelijkheid te verlichten****".* Zo’n betrokkenheid bij en een inmenging in de concrete realiteit heeft dus niets te maken met het verlaten van de eigen kerkelijke ruimte noch van de missie van de Kerk om te evangeliseren. **Een Kerk (met inbegrip van zowel haar herders als haar gemeenschappen) die zich niet in de werkelijkheid invoegt en die in dat domein van de concrete realiteit geen profetische stem heeft of die niet wil of durft te laten klinken, heeft per definitie en vanaf dat moment zelf opgehouden om de Kerk van Jezus te zijn.**

Het is daarom, bijvoorbeeld, onvoorstelbaar dat de kerkelijke leiders in Nicaragua heden ten dage buigen voor het verbod van de regering om te spreken over bisschop Álvarez die in de gevangenis werd opgesloten, dat zij ook zwichten voor het verbod om zelfs maar voor hem te bidden, en vooral: dat zij - voor zover we kunnen zien - niet de profetische moed hebben om deze misdaad waaronder zowel de bisschop als zoveel priesters en religieuzen lijden, aan de kaak te stellen. Het is, bijvoorbeeld, al evenzeer onvoorstelbaar dat de kerkelijke pastores in El Salvador zich op dit moment niet publiekelijk uitspreken ten voordele van diegenen die gevangen zijn genomen zonder lid of collaborateur te zijn van de bendestructuren, en dat ze ook geen of zeker onvoldoende beslissende stappen ondernemen om de situatie van de mensen die in dit geval verkeren snel te laten herzien, zodat ze vrijgelaten kunnen worden.

Na de Vredesakkoorden aan het einde van de oorlog (1992) werden de volksorganisaties in El Salvador ontmanteld en ging de mobilisatie van de bevolking achteruit. Bovendien werd tijdens de FMLN-regeringen verwacht dat de regering zelf de eeuwigdurende problemen van onrecht en verarming zou oplossen. **Vandaag, zoveel jaren later, zijn de woorden van Monseigneur Romero nog steeds zeer relevant: "…*de Kerk verdedigt het recht van organisatie en zij bevordert ook elke dynamische actie die leidt naar de bewustwording en het organiseren van de volkssectoren, met de bedoeling vrede en gerechtigheid te bereiken*".** Dit is volgens Mgr. Romero een fundamentele missie van de hele Kerk, op alle niveaus. Evangelisatie omvat dus altijd ook het effectief bevorderen van historische processen van bewustwording en van organisatie van de kwetsbare sectoren binnen de samenleving, en dat geldt ook in El Salvador, tot op vandaag. **Een Kerk die zichzelf opsluit in de eredienst, die haar activiteit beperkt tot de liturgie binnen het kerkgebouw, die haar leeropdracht niet verder laat reiken dan het onderwijzen van de leer, de gebeden en de geloofsbelijdenissen; een Kerk die zich verliest in martelaarsherdenkingen zonder historische contextualisering,... zo'n Kerk vervult haar missie tot evangeliseren in het geheel niet.**

De Kerk steunt vanuit haar evangelie de rechtvaardige doelen die een aantal organisaties òòk nastreven, maar ze stelt tegelijk de onrechtvaardigheden en schendingen aan de kaak die deze organisaties mogelijk begaan. **In haar evangeliserende missie zal de Kerk de inspanningen van de organisaties van de volkssectoren steunen in hun strijd voor rechtvaardigheid en het aan de kaak stellen van het onrecht waaronder de mensen lijden. Nee, ze deinst er zeker niet voor terug om deze rechtvaardige zaken krachtig te ondersteunen.** Monseigneur Romero vertelt ons dat de Kerk, precies vanuit haar missie tot evangelisatie, zich altijd weer zal inspannen om het werk van deze organisaties te blijven belichten**. Maar iedere keer wanneer zij in hun spreken en optreden, en al evenzeer binnen datgene wat hun tegenstanders zeggen en doen, machtsmisbruik of schendingen tegen de mensenrechten ontdekt, zal zij haar profetische stem laten horen en deze inbreuken en mistoestanden indien nodig publiekelijk aan de kaak stellen**. Daarom maakt Mgr. Romero duidelijk dat de Kerk zich niet identificeert met één bepaalde (politieke) volksorganisatie. Haar solidariteit in de strijd voor rechtvaardigheid en vrede maakt haar niet blind en doof voor de organisatorische zwakheden en fouten die worden gemaakt aan beide kanten, bij elk van de tegenover elkaar staande partijen. Vanwege dit standpunt en deze uitleg erbij hebben sommige leiders van volksorganisaties zelfs kritiek geuit op Monseigneur Romero, omdat ze soms – ten onrechte dus, zo blijkt - dachten dat de Kerk per definitie en onvoorwaardelijk in dienst stond van hun eigen specifieke ideologische belangen.

Ook in Europa zijn er in de vorige eeuw veel organisaties ontstaan die de naam ‘christelijk’ droegen: vakbonden, mutualiteiten, politieke partijen,… Daarbij was al snel dezelfde spanning te zien tussen deze of gene organisatie en de Kerk, en bij momenten greep er al snel een extreme identificatie plaats van de beide met elkaar, waarbij men zedig de ogen sloot voor misbruik en corruptie. Er waren tijden dat vanaf de kansel werd geëist om op de toenmalige christelijke partij te stemmen, of dat het (bijvoorbeeld) verboden was om brood te kopen bij de socialistische bakker. Tegelijkertijd zijn er pastores geweest (bisschoppen en priesters) die zich resoluut hebben ingezet bij de strijd voor de zaak van de arbeidersklasse. Het is goed om hier bijvoorbeeld te denken aan priester Daens, en aan de stichter van de Katholieke Arbeiders Jeugd, Kardinaal Jozef Cardijn, alsook aan de priesterarbeiders in de fabrieken.

We sluiten deze overdenking af met een zin uit de pastorale brief van Mgr. Romero die zo belangrijk en zo actueel is en blijft, zowel in Latijns-Amerika als in Europa: **"*Waar lijden is, veroorzaakt door anderen; waar verarming is, veroorzaakt door anderen; waar schending van mensenrechten is; waar uitgesloten mensen zijn,… daar heeft de Kerk de evangeliserende missie om het bewustzijn van de ‘armen’, de kwetsbaren en de gekwetsten te bevorderen, en hun organisatie als instrument van dialoog en strijd voor rechtvaardigheid en vrede te ondersteunen.”*** We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag nog een ander citaat uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Feestdag van de Gedaanteverandering van de Heer-A van 1978, met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

112 No evadan su vocación de dirigentes: <https://www.facebook.com/watch?v=714023389968700>

Overdenking voor zondag 6 augustus 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Feestdag van de Gedaanteverandering van de Heer, cyclus A, 6 augustus 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 149.