**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 92. Openbaring van de Heer-A – 8 januari 2023.**

**Vrede ontstaat uit de genereuze bijdrage van allen.**

*"Dit is de gelijkheid die het christendom predikt: dat we mogen behoren tot een vaderland waarin we allemaal voelen dat we er levende leden van zijn, ook al zijn we arm. Want vanuit onze armoede en ons werk weten we het hele organisme lief te hebben, en dragen we met onze dienstbaarheid bij aan het grotere geheel. En we doen dat door, vanuit het hoofd en het hart, geen superioriteit te voelen, maar overtuigd te zijn van de dienstbaarheid die nodig is voor het gehele organisme, en dat het geheel de aanbreng nodig heeft van iedereen. …Het gaat immers om een gelijkheid waarin iedereen zich voelt als kinderen in één huis, en waar allen er in toestemmen om daartoe bij te dragen, om het beste van zichzelf te geven. Zoals we naar aanleiding van de ‘Dag van de Vrede’ hebben gezegd: vrede is niet het product van terreur of angst; vrede is niet de stilte die heerst op de begraafplaatsen; vrede is niet het product van geweld en onderdrukking die mensen doet zwijgen. Vrede ontstaat uit de genereuze, serene bijdrage van allen voor het welzijn van allen; vrede is dynamiek; vrede is edelmoedigheid… Vrede is zowel een recht als een plicht, en ze leidt tot een situatie waarin iedereen op zijn plaats zit in deze mooie familie, een gemeenschap en samenleving die bij de Epifanie wordt verlicht met het Licht van God."*

**Er is in de loop der tijden veel geschreven over vrede en over de weg die naar vrede leidt. De grote wereldmachten blijven echter ook vandaag halsstarrig kiezen voor de weg van de militarisering, en haasten zich telkens weer om van de zwakte van de anderen te profiteren.** Laten we vandaag luisteren naar wat Monseigneur Romero daarover met ons deelt vanuit zijn visie op de weg die leidt naar vrede. Laten we daarbij niet vergeten dat hij sprak in een tijd van veel institutioneel geweld, van veel repressie tegen de volksbeweging en de profetische Kerk, en in een periode waarin de weg van het geweld op de duur het enige alternatief leek dat het volk nog restte.

Hij heeft het over…*"Een vaderland waarin we allemaal voelen dat we er levende leden van zijn*." **Er zal dus geen vrede zijn totdat alle leden van het vaderland het gevoel hebben dat zij er werkelijk levende en actieve leden van mogen zijn, mensen die worden gerespecteerd en gewaardeerd. Het gaat hier finaal om de echte inclusie van iedereen**, waarbij elkeen kansen krijgt in onderwijs en gezondheid, reële kansen heeft op werk, met een leefbaar loon en een eerlijk pensioen, met gegarandeerde basishuisvesting voor elk gezin, en waar alle respect heerst voor de menselijke diversiteit.

**"*Je moet weten hoe je van je land moet houden in een gevoel van dienstbaarheid*” – daar komt het op neer.** Leden van het parlement worden soms ‘vaders/moeders van het vaderland’ genoemd. Dit betekent dat zij een model en een voorbeeld zouden moeten zijn van een manier van leven en werken in dienst van het volk als geheel, en niet om zichzelf te verrijken en te profiteren van hun positie. **Voor de grote meerderheid van het volk is de historische ervaring echter precies dat de volksvertegenwoordigers, eenmaal gekozen of herkozen, al snel het volk vergeten en bondgenoten en politieke woordvoerders worden van de dominante economische en financiële machten**. Zij gaan maar ongegeneerd door met hun vele holle toespraken in het parlement, en creëren daarmee rookgordijnen om er hun werkelijke activiteiten achter te verbergen. **In de media en op hun sociale netwerken presenteren zij zich als de redders van het volk. Maar de realiteit is al vele, vele jaren helemaal anders.** De ontdekkingen van de luxe en de accumulatie van rijkdom en bezit van (voormalige) heersers en (voormalige) afgevaardigden van het volk roepen huiver en verontwaardiging op. Monseigneur Romero roept echter niet alleen de ‘vaders en moeders van het land’ op om in dienst van het volk te werken, maar **hij roept àlle inwoners op om in dienst van de gemeenschap te leven, te beginnen vanaf de kleinste kern van de wijk, de kolonie, de gemeente… Het is een perspectief dat we nooit ofte nimmer mogen vergeten: het leven wordt mooier als we allemaal samenwerken.** We hebben elkaar echt nodig. Niemand is superieur aan een ander. Het gaat immers om “*een gelijkheid waarin iedereen zich als kinderen in één huis voelt en waar allen er in toestemmen om daartoe bij te dragen."* Een volk bouwt vrede op, wanneer iedereen de kans krijgt en bereid is om bij te dragen en *"het beste van zichzelf te geven*", ieder vanuit zijn/haar capaciteiten.

Dan **herinnert Monseigneur Romero ons - zoals hij al zo vaak heeft gedaan - aan de verkeerde paden, deze die niet tot ware vrede leiden. "*Vrede is niet het product van terreur of angst; vrede is niet de stilte die heerst op de begraafplaatsen; vrede is niet het product van geweld en onderdrukking die mensen doet zwijgen.*** De geschiedenis van onze Latijns-Amerikaanse volkeren is behoorlijk triest. De heersers - instrumenten als zij waren en zijn van de dominante economische klassen en van het imperium (Spaans/Portugees tijdens de koloniale periode en later Noord-Amerikaans) - hebben ervoor gekozen de stemmen van het volk het zwijgen op te leggen; verdeeldheid te zaaien om te kunnen heersen; degenen die een andere visie op het land hebben op te sluiten; de inwoners van het land met geweld te onderdrukken; oorlog te voeren tegen het volk;… In bijna alle Latijns-Amerikaanse landen zijn er tegen die manier van (over)heersen legitieme volksprotesten geweest die op hun beurt geen andere uitweg vonden dan het gebruikmaken van geweld. In de enkele processen waar de overwinning met wapens werd behaald, begon de revolutie dan al snel zelf ‘haar eigen kinderen op te eten’, waarbij de eeuwige president en zijn partij als vanzelfsprekend met ‘het volk’ werden vereenzelvigd, en blinde, slaafse volgzaamheid en stilzwijgende goedkeuring werden gestimuleerd om toch vooral geen banen of (meestal corrupt verworven) privileges te verliezen. Het sociale geweld (sommigen noemden het de ‘sociale oorlog’) dat in El Salvador uitbrak na de Akkoorden bij het einde van de oorlog, is een duidelijk voorbeeld van hoe de weg van geweld alleen maar leidt tot nog meer geweld, waarbij - in dit geval - in de eerste plaats arme gezinnen worden vernietigd en het volk wordt geterroriseerd door bendeleden, ook uit oorspronkelijk arme families. **Het is zondermeer duidelijk: er moeten andere wegen worden gezocht om het vaderland op te bouwen, en te werken aan duurzame vrede.**

*"Vrede is de genereuze, serene bijdrage van allen voor het welzijn van allen; vrede is dynamiek, vrede is edelmoedigheid…”***Vrede, die altijd en in de eerste plaats de vrucht zal zijn van gerechtigheid, wordt gebouwd met de gulle bijdrage van allen, voor het welzijn van alle mensen.** Geen enkele sector van de bevolking (politiek, sociaal of economisch) kan zichzelf uitroepen tot de enige redder van het land. Het vaderland heeft de genereuze en dynamische bijdrage van iedereen nodig. Daarom is het **belangrijk dat de mensen zich kunnen organiseren op basis van hun eigen noden, hun eigen vragen en antwoorden.** Een opgelegde volksorganisatie of één die het alleenrecht van bestaan heeft, is contraproductief. **Respect voor diversiteit is belangrijk.** **De integratie van allen is noodzakelijk om een échte en duurzame vredesdynamiek tot stand te brengen.** Het samen leren van de ervaringen en het kennis verwerven van verschillende vormen van echte samenwerking, ook met degenen die niet dezelfde visie delen op de weg die naar het einddoel leidt, is een grote en voortdurende taak voor heel het volk.

"*Vrede is zowel een recht als een plicht, en het leidt tot een situatie waarin iedereen op zijn plaats zit in deze mooie familie.”***(Mee)werken aan vrede is een recht dat we allemaal hebben, en het is een verantwoordelijkheid (een plicht) die we allemaal op ons moeten nemen en vervullen.** Veel organisatorische initiatieven worden van onderaf geboren, vanuit problemen, moeilijkheden, leegtes, wonden en teleurstellingen die daar leven. Deze initiatieven willen dit recht en deze plicht om ruimhartig en dynamisch bij te dragen aan de oplossing van problemen, aan het helen van wonden, aan de opbouw van rechtvaardigheid zonder uitbuiting,… kanaliseren en concretiseren. **De bewustwording van dit recht op en deze plicht tot vrede is een zeer langzaam proces.** De armen worden immers al zo lang gemanipuleerd en hun meest fundamentele rechten zijn hen al zo vaak ontzegd; ze werden stelselmatig vernederd en klein gehouden met hongerlonen en -pensioenen. **Het is voor mensen in zo’n situatie moeilijk om te ontdekken en te kunnen/te durven geloven dat zij het recht en de plicht hebben van royaal bij te dragen aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving.** Machtsmisbruik in basisorganisaties, politieke corruptie en gebrek aan transparantie hebben vaak geleid tot nog meer ontmoediging en frustratie, in plaats van mensen aan te moedigen het anders te doen. **Er is echter geen andere weg: alleen onder ons allen zullen we in staat zijn om vanuit verscheidenheid en complementariteit het beste van wat we zijn bij te dragen voor het welzijn van allen.**

Tenslotte kunnen we ons afvragen waar en hoe wij zelf hier en nu het beste van onszelf bijdragen aan de vrede in onze gemeenschap en in de grote wereld: eenzaamheid doorbreken, wonden helen, troosten, aanmoedigen en versterken,… zodat er meer mensen en meer gezinnen zijn die hun plicht en hun recht om vrede te stichten op zich kunnen nemen. **Wij leven niet alleen voor onszelf; wij leven opdat allen in waardigheid zouden kunnen leven in vrede, die altijd de vrucht is van gerechtigheid.**

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor de zondag van de Openbaring van de Heer-A – 8 januari 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op het Feest van de Openbaring-A, 8 januari 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.199.