**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 21. Negentiende zondag door het jaar-B – 11 augustus 2024.**

**De manier waarop de Kerk de protestbewegingen van de huidige tijd begrijpt.**

*“Toen Paus Paulus VI het had over het feit dat de Kerk de protestbewegingen van de huidige tijd begrijpt, wilde hij daarmee ook zeggen dat de Kerk er voor moest zorgen dat er bevrijdende mensen zouden zijn voor deze tijd van de Kerk en van de geschiedenis. En wie zijn dan die bevrijdende mensen? De Paus zei: het zijn degenen die de Kerk bewapent met een grote verlichting van het geloof, met een grote inspiratie van liefde en met een zeer voorzichtige maar tegelijk toch zeer effectieve kennis en toepassing van de sociale leer. Zo is het dus: als er in El Salvador christenen zijn die zich werkelijk laten verlichten door het geloof en de liefde voor Christus, en die goed op de hoogte zijn van de sociale leer van de Kerk, dan zullen we te midden van allerlei politieke groeperingen de aanwezigheid realiseren van een Kerk onder leiding van jullie, de leken.* ***Want jullie, de leken, moeten de heiligen van de wereld zijn, de politieke heiligen, de economische heiligen, de professionele heiligen. En jullie zullen dat alleen maar zijn in de mate dat jullie beroep en jullie politieke actie verlicht worden door de Christus die het leven van God is, dat geïncarneerd wordt in de mens.”***

In El Salvador werd enkele dagen eerder (op 6 augustus) de nationale feestdag van de patroonheilige ‘El Salvador del Mundo’ gevierd, met daarmee gepaard gaande de traditionele processies, de missen, en de officiële toespraken,… Ter gelegenheid van die jaarlijkse feestdag maakte Mgr. Romero zijn pastorale brieven bekend die zoveel impact hebben gehad. Voor de meeste Salvadoranen is die periode echter meer een tijd van vakantie en rust. De betekenis van de religieuze vieringen bij die nationale (betaalde) verlofdag verdwijnt steeds meer.

In het citaat uit zijn preek van zondag 12 augustus 1979, waar we hier commentaar bij geven, **doet de Aartsbisschop een krachtige oproep aan lekengelovigen om hun volledige verantwoordelijkheid op te nemen in het proces dat moet leiden naar de transformatie van de samenleving, en hij stelt hen voor de uitdaging om werkelijk *“… de heiligen van de wereld, de politieke heiligen, de economische heiligen, de professionele heiligen” te* zijn.** Hij vraagt dus om heilige arbeiders, heilige boeren, heiligen uit de coöperaties, vakbondsheiligen, enz. En hij maakt ook duidelijk wat de voorwaarde is om die heiligheid te kunnen bereiken: “… *Als er in El Salvador christenen zijn die zich werkelijk laten verlichten door het geloof en de liefde voor Christus, en die goed op de hoogte zijn van de sociale leer van de Kerk.”* Hij bekommert zich dus om die noodzakelijke en voortdurende verlichting door het geloof en de liefde van Christus, alsook om de volledige kennis en het deskundig begrip van de sociale leer van de Kerk.

In El Salvador is het **een trieste realiteit dat het christendom voor sommigen alleen nog een ​​culturele uiting is geworden; voor anderen een traditie die niet meer wordt begrepen maar waar wel wordt aan vastgehouden, en voor nog anderen iets wat totaal onbeduidend en irrelevant geworden is voor wat hun eigen belangen betreft… En slechts voor een minderheid is het een voortdurende oproep tot bekering en het volgen van Jezus.** De waarheid van deze reflectie wordt ten volle onthuld wanneer men de economische, sociale, politieke en culturele realiteit van het land observeert zoals de meerderheid van de Salvadoranen die ervaart. De Vredesakkoorden aan het einde van de oorlog (1992) openden een ruimte van herademen en van hopen op de toekomst, maar de wortels van het onrecht (economisch, sociaal, politiek, juridisch, enz.) werden daarmee niet ten gronde uitgeroeid. Integendeel, het sociale geweld (moorden, ontheemding, migratie, verdwijningen, afpersingen,...) bleef gedurende meer dan 30 jaar toenemen en het laat tot op vandaag nog steeds sporen achter van grote pijn en veel ellende.

Terugkomend op het bovenstaande citaat uit de preek van Mgr. Romero moeten we zeggen: **zou het niet zo zijn dat de oorzaak van deze stagnatie juist gelegen is in het feit dat de overgrote meerderheid van de christelijke gelovigen zich niet door Jezus laat verlichten, en dat ze de sociale leer van de Kerk niet eens meer kennen?** Hoeveel christenen lezen of bestuderen de documenten van de Paus, en de pastorale brieven van hun bisschoppen of priesters? In welke mate en hoeveel keren hebben ze wat daar in staat ook al in de praktijk gebracht? In het zakenleven is het duidelijk dat de markt en de bezorgdheid om meer winst te behalen steeds meer de overhand krijgen op het zoeken naar gerechtigheid. In de politiek lijkt het erop dat de partij en de macht van de partij belangrijker zijn dan de echte strijd om onrechtvaardige wetten af ​​te schaffen en de achterpoortjes van veel wetten te sluiten. Tot op heden is er ook nog geen sprake van een volksbeweging die denkt en strijdt vanuit een echt bevrijdend geweten. En **de vraag blijft: wat hebben wij christenen nodig om werkelijk licht, zout en gist te zijn in die volksorganisaties? Het lijkt ons in elk geval belangrijk dat we ons niet de les laten spellen of ons laten opslorpen door de dominante ideologie die door regeringen wordt beheerd. Het ‘licht van het Evangelie’ zal altijd een nieuw licht werpen op de werkelijkheid, en nieuwe wegen tonen die we kunnen volgen.**

Dom Hélder Camara uit Brazilië had het over ‘de Abrahamitische minderheden’ – dat zijn minderheden die de moed hebben om nieuwe stappen te zetten, om bestaande plannen te doorbreken, om een nieuwe toekomst te zoeken voor iedereen door het uitzichtloze verleden op het spel te zetten, net zoals ooit de Bijbelse figuur Abraham dat heeft gedaan, hij die later ‘De vader van het geloof’ werd genoemd. **Zelfs als minderheden kunnen we een fundamentele bijdrage leveren aan de transformatie van de samenleving, wanneer we ons door Jezus laten verlichten en op voorwaarde dat we de evangelische oproep om Jezus dag na dag te volgen durven te kennen en na te leven.** **Begin dus maar met broederlijk te leven in een ondersteunende gemeenschap; besteed tijd en moeite aan kritische reflectie over de gebeurtenissen in het licht van het Evangelie en van Mgr. Romero; straal een andere manier van leven en van toewijding aan anderen uit,… Dit zijn nieuwe stappen die we kunnen zetten.** Een beetje zout kan smaak toevoegen aan het hele voedsel. Een beetje licht begint de duisternis al wat te doen opklaren. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog een andere reflectie op basis van enkele citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero, uitgesproken op de Negentiende zondag door het jaar-B, 12 augustus 1979, met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

234 Absolutización de la riqueza: [https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/415581217041268](about:blank)

Deze reflectie was oorspronkelijk geschreven voor zondag 8 augustus 2021, en werd nu herzien voor de Negentiende zondag door het jaar-B, 11 augustus 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Negentiende zondag door het jaar-B, 12 augustus 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 216.