**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 108. Hemelvaart van de Heer-A – 18 mei 2023.**

**God zal zijn glorie laten schijnen in de duisternis van onze nationale geschiedenis.**

*"Daarom wil God, Die duidelijke ontwerpen heeft van liefde en plannen van heil voor de mensheid, dat de geschiedenis van de volkeren samenvalt met Zijn heilsgeschiedenis. Die twee zijn niet hetzelfde, maar God gebruikt wel de geschiedenis van de volkeren om er Zijn heilsgeschiedenis in tot realisatie te brengen. …Met andere woorden, er zijn in feite twee geschiedenissen: er is de geschiedenis van God die nooit volledig samenvalt met de tijden en de berekeningen van de mensen; en er is de geschiedenis van de mensen die inspanningen doen om zich in te voegen in die heilsgeschiedenis, door in God te geloven. Ondanks de duisternis van onze geschiedenis blijft God Zijn eigen geschiedenis schrijven en zal Hij telkens weer Zijn glorie laten schijnen in de duisternis van onze nationale geschiedenis. ...De christelijke politicus, de christelijke socioloog, de christelijke technicus – hij moet zich er voor inzetten om het grote project van God te laten samenvallen met de concrete politiek van zijn land, met de geschiedenis van zijn land, met de technologie van zijn land, om langs die weg de Salvadoraan te verheffen tot het goddelijke, en onze geschiedenis de kracht van het heil te geven. …Tijdelijke vooruitgang, het feit dat er mooie gebouwen zijn in San Salvador, dat er goede wegen zijn in het land, dat er vliegvelden zijn, enz… – dat is één ding, en het is heel belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het er om dat al deze tijdelijke vooruitgang uiteindelijk zou samenvallen met de komst van het Koninkrijk van God;* *want hoe beter een volk op humaan vlak vooruitgaat, hoe beter het ook door God kan gered worden. Daarom, zolang de materiële vooruitgang van het volk en de ontwerpen van God om de wereld te redden tegenover elkaar staan, zijn we niet aan het doen wat God wil. Dan is er misschien wel veel vooruitgang in het land, ja, maar er is weinig moraal. Omdat men vergeet dat de mens en God het belangrijkste zijn in al die vooruitgang."*

**Monseigneur Romero was een profeet van de hoop. Ondanks de enorme duisternis van de geschiedenis in zijn tijd, hield hij nooit op de horizon aan te wijzen en het perspectief open te houden:** *"God zal zijn glorie laten schijnen in de duisternis van onze nationale geschiedenis".* Wie kon dat ‘in Godsnaam’ (?) geloven? **De aartsbisschop liet zich nooit overmeesteren door pessimisme of door het fatalisme van ‘er is toch geen oplossing’. Hij was ervan overtuigd dat de geschiedenis van het heil vroeg of laat zal zegevieren over de geschiedenis van het kwaad.** **In bovenstaand citaat biedt hij ons verschillende denksporen aan die ons kunnen leiden bij onze eigen zoektocht naar de hoop en het optimisme dat hij ons aanreikt.**

*"God wil dat de geschiedenis van de volkeren samenvalt met Zijn heilsgeschiedenis. "God gebruikt de geschiedenis van de volkeren om er Zijn heilsgeschiedenis in te injecteren."* Gods tijd valt niet samen met onze menselijke tijden. Eerder is ons verteld over de Almachtige God. In het Eerste Testament verschijnt Hij bij momenten met kracht, als de Heer van de legers, Die (soms naar willekeur) ingrijpt in de geschiedenis van de volkeren, Die het ene redt en het andere vernietigt. Sinds de komst van de grote profeten en vooral vanaf het verschijnen van Jezus van Nazareth onder ons, kunnen we God op een heel andere manier benaderen. **Wij weten dat God niet ingrijpt om ‘onze geschiedenis’ te bepalen en het verloop ervan vast te leggen, maar met Zijn goddelijk geduld zaait Hij er wel het zaad van de heilsgeschiedenis in.** Monseigneur Romero is er van overtuigd dat "*ondanks de duisternis van onze geschiedenis, God Zijn eigen geschiedenis schrijft en Zijn glorie zal laten schijnen in de duisternis van onze nationale geschiedenis".*

**Geloven wij dit werkelijk? Het is alleszins niet vanzelfsprekend om aan dat geloof vast te houden. De geschiedenis van de wereld en van elk volk afzonderlijk weerspiegelt veel meer (langdurige) tijden van ‘duisternis’ dan tijden van ‘licht’.** Het lijkt er op dat we toch telkens weer terugvallen in de spiraal van uitbuiting, van overheersing en geweld, van rijkdom en vrijheid voor enkelen en tegelijkertijd armoede, onderwerping en lijden voor de grote meerderheid. De geschiedenis vertelt ons keer op keer over de hoop die de kop opsteekt bij het doorbreken van sommige revoluties, om dan al snel weer te worden gevolgd door een terugkeer naar autoritaire systemen, waarbij de vorige processen zelfs nog verhard worden. Het gebruik van Gods Naam of het benoemen van een revolutie als ‘christelijk’, is bedoeld om bepaalde processen te rechtvaardigen die toch altijd maar àl te menselijk blijven, gepaard gaande met mislukkingen en (soms zeer ernstige) fouten en tegenslagen, ondanks het feit dat er ook vooruitgang valt te merken in sommige andere.

Daarom doet Monseigneur Romero een zeer concrete oproep: "*De christelijke politicus, de christelijke socioloog, de christelijke technicus… moet zich er voor inzetten om het grote project van God te laten samenvallen met de concrete politiek van zijn land, met de geschiedenis van zijn land, met de technologie van zijn land, om langs die weg de Salvadoraan te verheffen tot het goddelijke en om onze geschiedenis de kracht van het heil te geven".* Hier kunnen we meteen alle beroepen, alle banen in alle sectoren van de samenleving onder groeperen. **Het is** **een dringende en duidelijke oproep aan iedereen die beweert christen te zijn: dat ons werk en onze inspanningen een bijdrage zouden zijn aan Gods grote heilsproject, namelijk: om aan onze geschiedenis als volk en als volkeren van de wereld "*de kracht van het heil*" te geven.** Maar deze zending of roeping is niet beperkt tot het gebied van ons ‘werk’ alleen, maar ze omvat ook onze ‘vrije tijd’. Want wat kan ons meer vreugde en dankbaarheid geven dan te allen tijde ernaar te streven deze ‘heilskracht’ rondom ons mee te helpen verspreiden en te bevorderen?

*“Want hoe beter een volk op humaan vlak vooruitgaat, hoe beter het ook door God kan gered worden.”* **Aartsbisschop Romero reikt ons hier een zeer belangrijk en zeer gevoelig criterium aan om de zogenaamde ‘vooruitgang’ van een volk aan af te meten: het gaat namelijk altijd over de manier waarop een volk positief evolueert op humaan vlak, en meer menswaardig wordt.** En hij verduidelijkt: "*Tijdelijke vooruitgang is één ding, en het is belangrijk: dat er mooie gebouwen staan in San Salvador, dat er goede wegen zijn in het land, dat er vliegvelden zijn, enz…".* De megabouwwerken qua infrastructuur zijn natuurlijk belangrijk voor de tijdelijke en materiële vooruitgang. Geen twijfel mogelijk daaromtrent. Maar dat alleen kan je nog steeds geen ‘menselijke vooruitgang’ noemen. **De aartsbisschop stelt dat alle vooruitgang uiteindelijk moet samenvallen met *"Gods ontwerpen om de wereld te redden",* met de heilsgeschiedenis. Hij hekelt dus ten stelligste alle vormen van ‘vooruitgang zonder moraal’.**

Ook in onze tijd zien we veel uitingen van materiële ontwikkeling en vooruitgang gebeuren, maar **we moeten ons daarbij telkens weer afvragen of we op weg zijn naar meer menselijkheid, naar meer ‘goddelijk heil’, naar de fundamentele waarden van het Koninkrijk Gods: rechtvaardigheid, broederschap, solidariteit, gelijkheid in verscheidenheid, vrijheid, barmhartigheid, vergeving,...** De militaire industrie bijvoorbeeld beleeft op vandaag opnieuw een periode van grote winsten, van veel nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen, maar dat is dan in de eerste plaats te ‘danken’ aan de grote oorlogen, nu in Oekraïne bijvoorbeeld. De wereld bewapent zich weer mateloos – ter verdediging zogezegd. Maar wie zich voorbereidt en bewapent om oorlog te vermijden, doet er (bewust of onbewust) tegelijk alles aan om oorlog te laten gebeuren. De duivelse machine van de ‘wapens" (in al haar complexiteit) werkt als een echte boemerang: ze sleept ons onvermijdelijk mee in steeds nieuwe oorlogen. **Regeringen investeren op vandaag enorme hoeveelheden middelen in bewapening, legers, gevechtsvliegtuigen, tanks, mijnen enz…, terwijl ondertussen voor de meerderheid van hun bevolking de menselijke vooruitgang stagneert of zelfs verslechtert. Zoveel zou intussen toch wel duidelijk moeten zijn: geweld wordt niet bestreden met geweld.**

Er zijn veel andere voorbeelden op te noemen die een gelijkaardig boemerangeffect sorteren, voorbeelden van projecten en processen die een schijnbare vooruitgang teweegbrengen of een tijdelijke progressie betekenen voor sommigen, maar met tegelijk fatale gevolgen voor de grote meerderheid. Er is de massale vernietiging van tropische bossen, de fossiele energie, het massale gebruik van pesticiden, insecticiden en kunstmest, de bergen afval (ook atoomafval) die we ophopen; het misbruik van zoet water en de vervuiling van rivieren, zeeën en oceanen; de cultuur van het weggooien, gepaard gaande met het produceren van bergen afval; de prioriteit die wordt gegeven om voedsel voor dieren te produceren boven voedsel voor mensen;… Dankzij de media hebben we op vandaag veel meer informatie over wat er écht in de wereld gebeurt. Maar **blijkbaar is het moeilijk voor ons om te begrijpen dat dit allemaal ook fenomenen zijn met een boemerangeffect. Ze zijn wat aartsbisschop Romero noemt "*een enorme ontkoppeling tussen de materiële vooruitgang van de mensen en de ontwerpen van God om de wereld te redden*".**

Hoe kunnen wij profeten van hoop zijn te midden van deze ‘disconjunctuur’, deze tegenstelling tussen de zogenaamde vooruitgang en het ontwerpen van en een begin maken met de realisatie van het Koninkrijk van God? **Dit houdt een enorme opdracht in, die alles te maken heeft met de bestaansreden van het christendom, van ons geloof in de God "*die zijn glorie zal doen schijnen in de duisternis van onze geschiedenis".* Laten we geloven in alle mogelijke kleine stappen, en al onze kennis en kunde in dienst stellen van Gods ontwerpen en plannen.** We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag nog een citaat uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Hemelvaart 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:

87 Vale más ser libre en la verdad: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/251843035817260>

Overdenking voor donderdag 18 mei 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op zondag 7 mei 1978, Hemelvaart van de Heer, cyclus A, 30 april 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.472-473.