­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 123. Vierentwintigste zondag door het jaar-A – 17 september 2023.**

**Het geweld van de geweldloosheid.**

*"****Net zoals we ten zeerste opkomen voor de menselijke waarden van de agressiviteit en de moed, willen we toch meteen ook beklemtonen dat deze eigenschappen, net zoals elke passie, opgevoed moeten worden.*** *De agressiviteit die iedere mens met zich meedraagt kan van hem een misdadiger maken of een heilige. En let wel: de meeste heiligen waren helemaal niet zonder agressie. Want de ware christen is geen lafaard en geen slappeling, en als het nodig is weet hij hoe hij moet vechten en strijden voor de goede zaak. Maar hij weet ook* ***hoe hij de grote ongerichte kracht van zijn agressiviteit altijd moet laten leiden door de principes van vrede, liefde en vergeving. En daarom bestaat er een soort geweld dat ‘het geweld van de geweldloosheid’ kan worden genoemd.*** *Dat is het wat Christus ons wilde leren toen Hij zei: ‘Wanneer ze jou op de ene wang slaan, keer hen dan de andere wang toe’. Dat is geen lafheid, en het heeft niets te maken met slapte of gebrek aan weerbaarheid. Ik geloof, en ik weet het uit ervaring, dat iedereen dit kan. Wanneer je een ander slaat, wanneer je een ander aanvalt, dan verwacht je haast vanzelfsprekend een reactie van gewelddadige agressie; maar als je dan integendeel als antwoord van die ander heel onverwacht een glimlach krijgt, een blijk van vergeving en begrip ontvangt, dan is het duidelijk dat degene die geslagen werd uiteindelijk sterker is dan degene die geslagen heeft.* ***Daarom zeggen we dat het de martelaren niet aan moed ontbrak toen ze zich lieten doden, maar integendeel: dat ze vanuit hun situatie als slachtoffer sterker waren dan de agressor, en de overwinning hebben behaald op zij die hen vervolgden.*** *Waar zijn de handen die bevlekt zijn door zoveel onschuldig bloed en zoveel misdaden? Je krijgt ze meestal niet te zien, want zij die geweld hebben gepleegd zijn bang. Je ontmoet geen mensen die banger zijn dan zij die als misdadiger door het leven gaan. Maar dat is niet de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid die wenselijk is en die tot menswaardigheid leidt. Precies daarom leert de Heer ons in de Bijbel de kracht van de niet-agressiviteit en van de vergeving."*

Geweld is er altijd al geweest, en het is nooit uit de geschiedenis van de mensen verdwenen.

Bij de meeste volkeren zijn er maar een paar korte of slechts enkele zeldzame langere perioden te noteren die gekenmerkt zijn door een zekere afwezigheid van geweld. Oorlogen hebben onze geschiedenis van eeuw tot eeuw gedomineerd: het ene volk tegen het andere, broeders tegen broeders ook, van hetzelfde volk. En het zijn altijd grote en machtige mensen geweest die (meestal zonder zelf enig risico te lopen) besloten hebben om oorlog te gaan voeren, waarbij jonge mensen die elkaar in de verste verte niet kennen, gedwongen worden om elkaar te doden. Ook in het huidige tijdsgewricht van de mensheid leven en lijden we onder verschillende uitbarstingen van geweld, wreedheid, oorlog, vernietiging – met een eindeloze lijst van doden en gewonden als gevolg. Misschien is de meest alarmerende uitbarsting van geweld op dit moment wel de oorlog die Rusland tegen Oekraïne is begonnen, met als onontkoombaar gevolg dat Oekraïne zichzelf tegen die agressie verdedigt en in de tegenaanval gaat (nota bene met wapens die afkomstig zijn van NAVO-landen).

Hoewel het algemeen bekend is, hebben we de neiging om de herinneringen aan die zich steeds herhalende vormen van geweldpleging telkens weer naar ons onderbewustzijn toe te sturen. Het is nochtans goed om ze niet te vergeten. Het trieste is dat in zowat alle landen van de wereld de militaire industrie één van de meest actieve motoren van de nationale economieën lijkt te zijn. Enorm grote aantallen wetenschappers werken keihard om de wapens te innoveren, te moderniseren en (nog) dodelijker te maken, en om nog meer en ‘betere’ wapens, bommen en oorlogstuigen te produceren. Regeringen investeren jaar na jaar enorme bedragen in de oorlogsmachine. De bevolking krijgt daar echter geen informatie over. In verkiezingstijden wordt er niet gesproken over deze militaire investeringen. Iets meer machtige economieën en regeringen beschouwen het als hun recht om andere landen binnen te dringen en hun hulpbronnen (de natuurlijke en de menselijke) schaamteloos te exploiteren. **De economische structuur in de wereld is zeer onrechtvaardig: het ‘systeem’ verrijkt degenen die meer hebben en verarmt degenen die weinig of niets hebben. Het is en blijft zondermeer een zeer gewelddadige structuur.** Maar wat op (inter-)nationaal niveau gebeurt, gebeurt ook op het meer lokale niveau, in gemeenten en zelfs tussen buren en families. **Het geweld is overal actief. En zeer merkwaardig: in landen met een christelijke traditie hebben zich in de loop der tijden geen andere of geen minder gewelddadige ontwikkelingen voorgedaan.** Het is bijvoorbeeld tragisch om te zien hoe in de 21e eeuw de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk de oorlog tegen Oekraïne steunt en rechtvaardigt, en zich schaamteloos opwerpt als één van de sterkste interne bondgenoten van het Russische regime.

Monseigneur Romero zegt: "*Dat is niet de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid die wenselijk is en die tot menswaardigheid leidt*”. Nee, dit is niet de richting waarin de ontwikkeling van de volkeren en van de planeet moet evolueren. **Hij roept op om de menselijke agressiviteit die er hoe dan ook is, veeleer “*op te voeden"* in de richting van dialoog en vredesopbouw. Hij stelt voor om de menselijke agressiviteit die hoe dan ook onder de mensen van alle tijden beschikbaar is, steeds meer om te zetten in energie die dient voor geweldloosheid.** "*De ware christen is geen lafaard en geen slappeling, en als het nodig is weet hij hoe hij moet vechten en strijden voor de goede zaak; maar hij weet ook hoe hij de grote kracht van zijn agressiviteit altijd moet laten leiden door de principes van vrede, liefde en vergeving.”* **Niet gewelddadig zijn in interpersoonlijke relaties, in de samenleving en tussen de volkeren - dat is geen vorm van lafheid of apathie, maar veeleer een teken van strijdbaarheid en concrete inzet voor vrede, liefde en vergeving.**

Vanuit het evangelie en het christelijk geloof hebben we de verantwoordelijkheid om in de wereld een voorbeeld te geven en een getuigenis te zijn van geweldloze alternatieven die mogelijk zijn om conflicten op te lossen. Een rechtvaardige economie, met maatschappelijke relaties van eerlijke uitwisseling die iedereen ten goede komen, is hoe dan ook een belangrijke pijler in deze strijd voor vrede. Zonder rechtvaardigheid kan er immers geen vrede zijn. Waar onrecht heerst, hebben uitbuiters altijd weer wapens en oorlogen nodig om zich te handhaven en hun wil aan anderen op te leggen. De oproepen tot wereldvrede van de Pausen, meer bepaald de stem van Paus Franciscus op dit moment – ze worden blijkbaar niet gehoord in internationale ruimten, noch in nationale regeringen. Welke inspiratie en dynamiek gaat er uit van de christelijke economen, sociologen, politici, juristen,…? Wat gebeurt er verder met het vreedzaam (geweldloos) burgerschapsonderwijs dat gegeven wordt aan christelijk geïnspireerde universiteiten? Wat wordt er over geweldloosheid en vrede verteld in de catechese van kinderen en jongeren? **Misschien kunnen we vermoeden dat één van de grootste problemen van de Kerk niet zozeer de afname is van het aantal gelovigen dat deelneemt aan erediensten en religieuze tradities, maar eerder het feit dat het zaad van de geweldloosheid niet gezaaid wordt in de economische en politieke klasse die de wereld beheerst, en al evenmin in het geweten van de mensen in het algemeen.**

*“De prediking van de Kerk die het heeft over vrede in een wereld van geweld, is geen lafheid of een vorm van ontwijking – integendeel: ze weet de realiteit en de situatie onder ogen te zien om tegen mensen die in onze omgeving tot geweld verleid worden te zeggen: "Wie wordt in deze omgeving van geweld niet tot geweld verleid? Welk gezin voelt geen haat, geen wrok en geweld tegen degenen die dit onrecht hebben begaan, wanneer een vader, een broer, een vrouw wordt ontvoerd? Op dezelfde manier voelen de armen, die al zo lang onderdrukt worden, de verleiding tot het gebruiken van geweld. Zij zijn een volk dat compleet onbegrepen wordt, een grote maatschappelijke groep waarvan de kanalen die moeten leiden naar hun recht om deel te nemen aan het algemeen welzijn, bestendig worden afgesloten en onderdrukt. In zo’n geval is het niet verkeerd om de verleiding van geweld te voelen. Nee,* ***het is niet verkeerd om de passie en de verleiding te voelen om daar iets tegen te doen. Wat wel slecht is en verwerpelijk, is het gegeven dat die gevoelens bij de mensen niet worden opgevoed, niet ontwikkeld worden en gecultiveerd.”***

In dit citaat richt Monseigneur Romero zich tot de mensen die slachtoffer zijn van verschillende vormen van geweld. Hij laat zien dat de verleiding om daar gewelddadig op te reageren altijd latent aanwezig is en dikwijls explodeert in nog meer geweld. Dat is ons nu eenmaal zo aangeleerd. Geschiedenislessen waren en zijn in de regel niets anders dan oorlogsverhalen, verteld door de overwinnaars. Ons historisch bewustzijn is opgebouwd van oorlog naar oorlog, van conflict naar conflict. Tegelijkertijd is er geen gebrek aan ouders die hun kinderen (vooral jongens dan) aanmoedigen om met meer geweld te reageren op elke klap die ze krijgen. **Mgr. Romero roept ons op om ons in te spannen om onze gevoelens van wrok, haat en geweld ‘op te voeden’. Mochten we alle energie die gaat in de richting van het ‘geweld betaald zetten met nog meer geweld’, kunnen kanaliseren naar en richten op het opbouwen van vrede in het menselijk samenleven, dan zouden we met zijn allen veel beter af zijn.** Wanneer gaan we eindelijk leren dat economische uitbuiting noch min noch meer een vorm van gewelddadige agressie is? Wanneer gaan we ontdekken dat geweld nooit een bron van vrede kan zijn? Wanneer gaan we de nieuwe generaties leren dat corruptie ten gronde de manier afbreekt waarop we met elkaar kunnen samenleven? Wanneer gaan we leren dat het voorbereiden van de oorlog (om ons te verdedigen tegen een mogelijke agressor) onvermijdelijk en fataal betekent dat we in een spiraal van geweld terechtkomen die ons op middellange termijn verplicht om op zoek te gaan naar vijanden tegen wie we onze oorlogsmachine kunnen loslaten? **Als we evenveel energie en inspanningen zouden investeren in de opvoeding tot vrede en geweldloosheid, in de capaciteiten van de dialoog (op alle sociale niveaus) die ertoe leidt dat we spanningen en conflicten vredevol kunnen oplossen, als we in de lessen van geschiedenis onze herinneringen meer zouden wijden aan wat in het verleden tot vrede en verzoening heeft geleid, dan zouden we al veel verder gevorderd zijn, meer ‘ontwikkeld’ zijn en meer ‘vermenselijkt’ dan nu het geval is.**

**We stellen vast dat de Kerk als geheel in het verleden niet voldoende belang heeft gehecht aan haar profetische opdracht om een evangelische promotor te zijn van een cultuur van vrede, van onderwijs in vredeskunst, en van het zoeken naar alternatieve, geweldloze methoden in de strijd tegen alle vormen van geweld.** We kunnen ons eerlijk afvragen: is er echt iets belangrijkers te doen in de Kerk dan het bevorderen van vrede? We praten veel over die vrede. In elke eucharistieviering geven we elkaar een teken van vrede, en we bidden er het Jezusgebed voor vrede. We noemen Maria de ‘Koningin van de Vrede’… Dat is allemaal heel goed, maar het is niet genoeg. **Wanneer zullen we in staat zijn om écht het zaad van de vrede van het Koninkrijk van God in onze samenleving te zaaien? We hoeven niet bang te zijn om samen op zoek te gaan naar nieuwe wegen in de vredesopbouw.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog een paar andere citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Vierentwintigste Zondag door het jaar-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:

139 Pluralismo en la Iglesia: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/705685527515628>

138 La Iglesia esta para servir:

<https://www.facebook.com/watch?v=3173417252979144>

Overdenking voor zondag 17 september 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Vierentwintigste Zondag door het jaar, cyclus A, 17 september 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 255, 256 en 258.