**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 59. Zesde Paaszondag - C – 22 mei 2022.**

**Het komt er op aan de Geest van God werkzaam te laten zijn in ons mensenleven.**

"*De God die ons Zijn liefde wil geven en Zijn vrede,... heeft niet de bedoeling om te concurreren met menselijke organisaties. Het is zo dat de politicus die in God gelooft en tot de Kerk behoort, zijn politiek omvormt tot een instrument van God; het is zo dat de kapitalist die werkelijk in de Kerk gelooft, zijn kapitaal omvormt, vermenselijkt, en er een duidelijke betekenis aan geeft van naastenliefde, rechtvaardigheid en menslievendheid. Het is zo dat de arme, de gemarginaliseerde, de arbeider, de dagloner… in deze Kerk iets moet zien dat zijn armoede verandert in verlossing, iets wat zich niet laat leiden langs wegen van rancune, wraak of klassenstrijd, of dat er niet komt via organisaties en bewegingen die paradijzen zoeken op deze aarde. Maar iets dat aan hem en zijn situatie de Adem van God wil geven."*

Tussen de Vijfde en de Zesde Paaszondag (8/5/1977 en 15/5/1977) ging Mgr. Romero voor in twee uitvaarten. Op 11/5 was dat de uitvaart van ingenieur M. Borgonovo (na twintig dagen te zijn ontvoerd werd hij vermoord door de guerrilla –FPL, die de vrijlating eiste van 37 politieke gevangenen) en op 12/5 was er de uitvaart van Padre A. Navarro (hoogstwaarschijnlijk vermoord uit wraak voor de dood van ingenieur Borgonovo).

**Monseigneur Romero herinnert er ons opnieuw aan dat God ons zijn Liefde, Zijn Vrede, Zijn Adem, Zijn Geest wil geven.** En vervolgens past hij dit toe op drie sociale sectoren: het domein van de politici, van de kapitalisten (zakenlieden), en de ‘arbeiders’ (dit is een globale benaming om te spreken over de armen en zij die uitgesloten zijn). **Hij zegt ons dat God zich niet wil verzetten tegen de organisatie van de maatschappij, maar dat de Geest gezonden wordt opdat ieder, op zijn plaats en zijn tijd, "… *een werktuig zou zijn van God en van de God van Jezus.*** *Zodat de politicus die in God gelooft en tot deze Kerk behoort, die politiek verandert in een instrument van God…"*

Merkwaardig genoeg zijn er zowel in Latijns-Amerika als in Europa professionele politici die zichzelf als lid beschouwen van één of andere Kerk. Over het hele spectrum van de politiek verspreid, zowel onder politici van extreemrechts als van extreemlinks zijn er mensen ‘van de Kerk’ te vinden… In Latijns-Amerika laten zij (vooral in verkiezingstijd) graag hun aanwezigheid zien in een kerkgebouw, in een devote gebedshouding, of onder de handoplegging van een pastor. Een bewijs van aanwezigheid (met foto) naast een bisschop of een bekende evangelische pastor ziet er altijd goed uit als verkiezingspropaganda. In tijden van crisis worden tegengestelde politieke standpunten altijd een stuk radicaler verwoord, maar **in de propaganda krijgen we echter nooit te horen of te zien dat iemand zijn geloof politiek vertaalt vanuit het Evangelie van Jezus. Het zijn de verschillende ideologieën die de richtinggevende kompassen lijken te zijn. En wanneer een partij de notie ‘christelijk’ in haar naam of in haar wortels heeft, is het nog opvallender dat we in de politici van die strekking op geen enkele manier ‘instrumenten van God’ kunnen herkennen.**

Het is natuurlijk niet langer zo dat de kerkelijke hiërarchie moet bepalen welke koers de politiek uitgaat. **Men kan zich echter afvragen in hoeverre het geloof in de God van Jezus ondertussen werkelijk vlees en bloed geworden is in het leven van christelijke politici.** Monseigneur Romero zegt ons vandaag dat God zijn Geest zendt opdat "*de politicus die in God gelooft en tot de Kerk behoort, de politiek zal omvormen tot een instrument van God".* De bisschop heeft voortdurend de verering van andere goden aan de kaak gesteld, vooral de afgod van macht en rijkdom. Vaak ziet men dat christelijke politici deelnemen aan de christelijke eredienst, terwijl zij ondertussen in hun leven en in hun politieke werk uitgerekend deze afgoden vereren en alleen beantwoorden aan de eisen die zij stellen. **Zij lezen de (wetenschappelijke) gegevens en de noden en vragen van de mensen niet in het licht van het Evangelie, maar in het licht van hun ideologie, en ze gaan op hun knieën voor hun afgoden. Een echte omschakeling en een waarachtige bekering is hier absoluut nodig.**

*"Het is zo dat de kapitalist die werkelijk in de Kerk gelooft, zijn kapitaal omvormt, vermenselijkt, en er een duidelijke betekenis van naastenliefde, rechtvaardigheid en menslievendheid aan geeft".***Het zou een mooie gedachte zijn - maar het is helaas zo naïef om te bedenken - dat een kapitalist die werkelijk in de Kerk gelooft, er mee zou ophouden zijn rijkdom als zijn god te aanbidden, en dus nooit meer de behoefte zou voelen om zijn dorst naar meer en meer rijkdom te lessen.** Ik herinner me die andere krachtige zin uit de oproep die Monseigneur Romero ooit aan de rijken deed, om hun ringen af te doen voordat ze hun ringen èn hun hand zouden verliezen. Zij die (grote) rijkdom hebben vergaard - de kapitalisten - hebben dit bereikt dankzij de accumulatie van vruchtbaar land (kolonisatie, verdrijving van inheemse gemeenschappen,...), dankzij de uitbuiting van arbeid, dankzij voordelen en subsidies van de staat (die zij controleren), en verder ook door financiële speculatie en legale en illegale spelletjes om er voordeel uit te halen en hun eigen belangen te beschermen. Natuurlijk willen de erfgenamen later niet meer weten waar de erfenis precies vandaan komt. In Latijns-Amerika is dit proces van ‘kapitalisatie’ meer dan duidelijk. Nogal wat van die ‘kapitalisten’ zijn lid geweest van een Kerk of zijn dat nog. **Monseigneur Romero spreekt duidelijke taal en vraagt hen hun rijkdom om te vormen, te vermenselijken en er een betekenis van naastenliefde, gerechtigheid en menslievendheid aan te geven.** Maar veel van de ‘kapitalisten’ hebben ondertussen de Kerk, waarin Mgr. Romero een van de beste en meest getrouwe vertolkers van het Evangelie van Jezus was, in feite al lang verlaten.

**Het lijkt ons dat deze boodschap ook geldt voor iedereen die een loon uitbetaalt aan een ander voor een baan of een dienst**. Ik denk nu aan de miserabele leefsituatie van huisbedienden (zij worden gemeenzaam ‘la muchacha’ genoemd, het ‘dienstmeisje’, of soms zelfs bestempeld als: ‘zij die werken in servidumbre’, d.w.z. ‘die in feite een soort van slaven zijn’). Hetzelfde mechanisme (met zijn gradaties van wreedheid) is te zien in alle soorten van werkplaatsen, kleine bedrijven en ondernemingen, tot zelfs in scholen, hogescholen en universiteiten, in NGO's en coöperaties toe. **Als de eigenaars en directies van al dit soort bedrijven en organisaties ook maar iets met de Kerk te maken hebben, als zij ook maar iets geloven van wat in het Evangelie te lezen staat, dan moeten de arbeidsverhoudingen daar meteen worden omgevormd en vermenselijkt op basis van naastenliefde, rechtvaardigheid en menslievendheid.** **Dat is de richting waarin de Adem van de Geest stroomt...**

*"Opdat de arme, de gemarginaliseerde, de arbeider, de dagloner… in deze Kerk iets zou zien dat zijn armoede verandert in verlossing".* **Monseigneur Romero wijst dus ook op de verantwoordelijkheid van de armen die zich deel voelen van deze Kerk. De Adem van de Geest bereikt ook hen. Laten zij de kracht van de bevrijdende Geest niet verspillen.** De bisschop wijst daarbij op drie valkuilen: wraak, klassenstrijd (als uiting van klassenhaat) en het stellen van hoop in organisaties zonder perspectief op het Koninkrijk Gods. De Geest van Jezus wekt op uit afstompende dromen, fatalisme, teleurstelling, en de berusting om naar uitwegen te zoeken. Het is een constante in de preken van Mgr. Romero dat hij de georganiseerde bevolking waarschuwt om hun eigen organisatie en het project van de samenleving waarop zij hun hoop stellen niet te verafgoden.

**In de jaren '60, ‘70 en '80 vormden de Kerkelijke Basisgemeenschappen in Latijns-Amerika het kerkelijke antwoord van de armen die daarin hun hoop en hun moed hervonden om te strijden voor rechtvaardigheid, broederschap, solidariteit, vrijheid, barmhartigheid,…** Het einde van de dictaturen, bepaalde democratische openingen, de gemondialiseerde economie (met haar veelvuldige crisissen) en het feit dat de kerkelijke hiërarchie de impuls van de Geest zoals die in Medellín en Puebla heel nabij was, heeft losgelaten, hebben de overgeleverde ervaringen van Kerkelijke Basisgemeenschappen echter uitgeblust en gemarginaliseerd. **Het is dringend nodig dat de armen opnieuw horen en voelen dat de Geest van de God van Jezus in de Kerk en in de wereld nog altijd waait, zodat zij hun armoede (hun problemen, hun lijden, en ook hun hoop) omzetten in ‘verlossing’: redding, bevrijding, een waardig leven dat gebaseerd is op gerechtigheid. Zo en zo alleen zal de vrede, die vrucht is van gerechtigheid, worden bereikt.**

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 22 mei 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Zesde Paaszondag-C, 15 mei 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.81.