­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 113. Veertiende Zondag door het jaar-A – 9 juli 2023.**

**De Kerk biedt ons de principes aan van de ware vrijheid.**

*"De Kerk predikt geen welbepaald systeem. Zij biedt geen specifieke methode aan. Maar zij biedt wel de principes aan van de ware vrijheid: het geloof in de God die bevrijdt. En daar zal voor ieder mens zijn eigen vrije keuze uit voortkomen. Iedere man of vrouw is vrij de politieke weg te kiezen waarmee hij of zij het land vooruit wil helpen; ieder heeft het recht zich te organiseren samen met anderen die net als hij of zij nadenken over de wegen die leiden naar de ware bevrijding. Wat God ons dus geeft, is een diep geloof in het hart om de mens te laten voelen dat er geen doodlopende weg is; het vertrouwen dat Gods initiatief er altijd en onvoorwaardelijk is, en de zekerheid dat dit initiatief in het geweten van de mens wordt verlicht. En van daaruit mogen ook het geloof en de hoop groeien dat er in het vaderland, hoe donker zijn geschiedenis misschien ook wordt, vanuit de mens ook altijd goddelijke initiatieven zullen ontstaan die het land zullen redden. Daarom is het eerste dat ik aan de Heer vraag, en dat ook jullie allen in deze dagen aan de Redder van de wereld moeten vragen: dat ons volk voldoende geloof moge hebben. Het geloof, dat Gods geschenk is aan deze wereld.”*

Monseigneur Romero werd van vele kanten aangevallen, en er met name van beschuldigd aan politiek te doen, het communisme te promoten, steun te geven aan de subversie in het land, verraad te plegen aan de Kerk, verdeeldheid te zaaien tussen het episcopaat en tweedracht te veroorzaken binnenin de kerkgemeenschappen, te zoeken naar persoonlijke aandacht, voortdurend aan zelfverdediging te doen, enz... **Telkens wanneer hij de dienst aan de afgoden (van macht en rijkdom, van louter aardse revoluties, van ideologisering van de volksstrijd,...) aan de kaak stelde, kwam er kritiek vanuit oligarchische, militaire en gouvernementele sectoren. Maar niet minder intens (en pijnlijk) was de (publieke) afwijzing die hij moest ondervinden vanwege andere bisschoppen en vanuit de meerderheid van de Salvadoraanse bisschoppenconferentie.** En dat,terwijl er op hetzelfde moment - zonder tegenspraak of kritiek vanuit die kant - een bisschop was die de wapens zegende die de VS aan het leger gaf, en er een andere bisschop was die openlijk priesters hekelde die dicht stonden bij de realiteit van de armen. Na de moord op Mgr. Romero verklaarden stemmen uit grote volksorganisaties en ook kerkelijke sectoren in Latijns-Amerika hem al snel tot heilige: ‘San Romero de America’.De Anglicaanse Kerk erkende hem onder de heiligen van de 20e eeuw. **De officiële heiligverklaring door de katholieke Kerk van Oscar Arnulfo Romero, bisschop en martelaar, op 14 oktober 2018, betekende noch min noch meer de officiële erkenning van de heiligheid en authenticiteit van zijn boodschap, van zijn bisschopsambt, zijn pastoraal werk, zijn profetische stem en zijn inzet voor de armen en voor de God van Jezus.**

Het is belangrijk het bovenstaande goed te onthouden, omdat de Kerk in verschillende Midden- en Latijns-Amerikaanse landen nog steeds verdeeld is omtrent dit alles. **Niet elke sector (sociaal, economisch, politiek…) wil zomaar dat de bisschoppen Mgr. Romero’s aanpak en interpretatie van de werkelijkheid ondersteunen.** De polarisatie in de Kerk is wellicht het grootst in Nicaragua (waar nu, in de 21e eeuw, jawel, een bisschop gevangen wordt gezet, zijn nationaliteit van hem wordt afgenomen en waar nationale en buitenlandse priesters en religieuzen stelselmatig het land worden uitgewezen) – maar deze houding is ook in El Salvador nog aanwezig op dit moment. Wij leven in explosieve tijden van grote politieke en sociale spanningen. En dus is het niet verwonderlijk dat ook de Kerk en de kerkgemeenschappen onderling verdeeld zijn en van mening verschillen over een aantal zaken. Maar betekent dit dat elke lezing van de feiten, elke interpretatie van de gebeurtenissen, elk standpunt en elke actie om verandering te brengen in de bestaande situatie gerechtvaardigd is? Nee, natuurlijk. En **Monseigneur Romero blijft ons helpen om over dat alles na te denken en om de juiste keuzes te maken.**

Allereerst herhaalt hij telkens weer **dat de Kerk geen bestuursinstrument is en derhalve nooit concrete strategieën en methoden aanbiedt om te komen tot politieke beslissingen.** Wij moeten van de Kerk niet verwachten dat zij zou zijn wat zij niet is, wat zij niet wil zijn en mag zijn. **Aartsbisschop Romero bekent dat zijn dagelijks gebed er in bestaat dat zijn volk genoeg geloof heeft, dat het blijft geloven in de bevrijdende God**. Het gaat in dat geloof dus niet om de goden van de macht of de rijkdom, noch om de goden die spreken via politieke of militaire machthebbers en die van daaruit hun stem laten horen. Het gaat om de God van Abraham en Sara, de God van Mozes, Aäron en Mirjam, de God van de grote en kleine Profeten van het Eerste Testament. En **het gaat vooral om** **de God Die in de wereld aanwezig is gekomen, Die voor alle mensen zichtbaar en ervaarbaar werd in de levende persoon van Jezus van Nazareth**. Wij hebben elders vermeld dat geen enkele politicus, geen enkele regering, geen enkel lid van families die het gouden kalf aanbidden van hun rijkdom… - dat niemand van hen allen het gezag heeft om de boodschap van de Bijbelse teksten eigenhandig en eigenzinnig te interpreteren en te actualiseren. **Wanneer** **Hij spreekt, dan zal de God van de bevrijding altijd van onderaf spreken, vanuit de gemarginaliseerden en uitgeslotenen, en Hij zal dat steevast doen met de Stem en het gezag van zij die uitgebuit worden en onderdrukt.**

Mgr. Romero concretiseert deze boodschap dan:"*Wat God ons dus geeft, is een diep geloof in het hart van elke mens. Hij laat de mens voelen dat er geen doodlopende weg is; Hij schenkt het vertrouwen dat Gods initiatief er altijd is, en de zekerheid dat dit initiatief in het geweten van de mens wordt verlicht. En van daaruit mogen ook het geloof en de hoop groeien dat er in het vaderland, hoe donker zijn geschiedenis misschien ook wordt, vanuit de mens ook altijd goddelijke initiatieven zullen ontstaan die het land zullen redden.*"

**Kernpunt hierin is: dat dit geloof – in de verzekerde gave van de bevrijdende God - diep in het hart moet geworteld zijn en het geweten moet blijven verlichten.** Degenen die rijkdom en politieke macht hebben verworven laten te gemakkelijk hun geweten verkrampen en verschrompelen, om zich op de duur enkel nog te laten leiden door de angst om vooral hun reeds verworven rijkdom en macht niet te verliezen, en als het kan al die verworvenheden zo mogelijk nog te vergroten, koste wat het kost. Anderen zijn per definitie doof voor de stem van het geweten, omdat zij zich laten leiden door een louter ideologisch (zeg maar partijgebonden) discours. Aartsbisschop Romero is ervan overtuigd dat de God de Bevrijder tot ons spreekt in het geweten, en dat Hij zich daarbij richt tot alle mensen, tot ieder die in Hem gelooft. **Een eerste woord van godswege is dan: "*Er is geen doodlopende weg voor het vaderland, hoe donker zijn geschiedenis misschien ook wordt".* Het is een woord van hoop tegen elke fatalistische lezing van de geschiedenis die altijd maar herhaald wordt** (in de zin van: er bestaat geen remedie tegen het onheil, we zijn reddeloos en hopeloos verloren…) **En al evenzeer tegen elke poging om de huidige, bestaande realiteit tot het paradijs op aarde te verklaren** (we leven in de beste van de werelden – beter is er niet te vinden of te realiseren…)

Tegelijkertijd vertrouwt hij er op dat, wanneer deze Stem van God in het geweten wordt beluisterd en gehoord, "…*daaruit voor iedere man en iedere vrouw zijn of haar eigen vrije keuze zal voortkomen. “Iedere man en iedere vrouw is vrij om de politieke weg te kiezen waarmee hij of zij het vaderland vooruit wil helpen; ieder heeft het recht zich te organiseren samen met anderen die net als hij of zij nadenken over de wegen die leiden naar de ware bevrijding.* ***Wanneer werkelijk naar de stem van het geweten - waar God tot ons spreekt - wordt geluisterd, dan zullen …goddelijke initiatieven ontstaan die het land zullen redden."*** Het is niet de rol van de Kerk als zodanig om de te volgen politieke wegen uit te stippelen. Het is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van christenen met economische en politieke responsabiliteit om vanuit hun functie en positie als professionals bij te dragen aan de redding van het land. De christenen zullen altijd ook de opdracht hebben om van onderaf, vanuit de feiten, de controle te houden over de gang van zaken. En tegelijkertijd is het ook altijd hun opdracht om nieuwe voorstellen te doen op basis van de behoeften en de noden van het volk. **Wanneer gelovigen luisteren naar de Stem van God in hun geweten en datgene wat ze daar horen ook mee-delen in de gemeenschap (en in de Kerk), zullen zij in staat zijn zuurdesem te zijn van het Koninkrijk Gods in de verschillende georganiseerde sectoren van de maatschappij.**

Zo moeten wij de uitspraak van Monseigneur Romero begrijpen die zegt dat de Kerk ons de basisprincipes aanbiedt van ware vrijheid, de basis ook voor echte veranderingen die gaan in de richting van het Koninkrijk van God. **Het komt er steeds weer op aan te geloven in de bevrijdende God Die tot het geweten van de uitgeslotenen spreekt en Die hen motiveert om op creatieve wijze alternatieven uit te bouwen voor de bevordering en integrale bevrijding van allen.** Een permanente evangelisatie, het (in woord en daad) bekendmaken van deze God Die mens geworden is in Jezus, het getuigen van Diens leven, dood en verrijzenis…, dat zal altijd de prioritaire opdracht zijn en blijven van de Kerk. En **er zal daarvoor altijd bekering nodig zijn, een radicale ommekeer, weg van de invloed van de afgoden naar de bevrijdende God toe.** Laten we - in navolging van Mgr. Romero - bij die inspanning ook blijven bidden dat ons volk echt moge geloven in die God. 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 Veertiende 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:

104 Pobreza de la Iglesia:

<https://www.facebook.com/watch?v=493837855560265>

103 No se puede hacer un mal por conseguir un bien: <https://www.facebook.com/watch?v=3079744858947626>

Overdenking voor zondag 9 juli 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Veertiende Zondag door het jaar, cyclus A, 9 juli 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 83-84.