**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 88. Derde Zondag van de Advent-A – 11 december 2022.**

**De verlossing gebeurt in onze eigen nationale geschiedenis**

*"God wil redden in de geschiedenis. En wij Salvadoranen zullen onszelf moeten redden in onze eigen nationale geschiedenis. We hoeven niet zomaar vlug, vlug één en ander te kopiëren van andere geschiedenissen. We moeten ‘autochtoon’ zijn en onszelf blijven, om de ware oorzaken van het kwaad hier bij ons te kennen. Als Salvadoraan heeft iedereen zonder uitzondering het recht om deel te nemen aan het algemeen welzijn van het land. Het is niet het privilege van één enkele partij, het is niet het voorrecht van enkelen die aan de macht zijn of die de wapens bezitten. Het is het recht van elke Salvadoraan die in zijn hart de pijn van zijn land voelt. Maar het is dan ook zijn plicht om mee te werken aan het reddingsplan van God, door politieke kanalen te vinden om zijn persoonlijke, burgerlijke bijdrage aan het welzijn van het hele land te ontwikkelen. God wil El Salvador redden door zijn Salvadoranen; via zijn politici, zijn professionals, zijn plattelandsbevolking…, via alles wat Salvadoraans heet en via al wie met El Salvador wil samenwerken."*

Wat Monseigneur Romero hier zegt over ‘het Salvadoraan zijn’ en ‘de Salvadoranen’, geldt natuurlijk voor de inwoners van elk land en elk volk. Het komt er alleen op aan de namen van land en volk te veranderen. Met andere woorden: in deze paragraaf van zijn homilie geeft hij richtlijnen mee die voor iedereen gelden, in heel de wereld en in elke tijd van de geschiedenis. Bovenstaand citaat komt uit een homilie waarin hij in het derde deel de boodschap uitwerkt dat ***"God wil redden in de geschiedenis. En Hij doet dat concreet in de geschiedenis van elk volk”.* Hoewel het goddelijk heil in principe gericht is op de hele volheid van Gods Koninkrijk, overal en altijd, wordt het toch telkens weer concreet in de geschiedenis van ieder volk afzonderlijk.**

Voordat hij ons oproept om aan dit proces van redding en verlossing deel te nemen, waarschuwt hij ons:

(1) **"*Wij Salvadoranen zullen onszelf moeten redden in onze eigen nationale geschiedenis. We hoeven niet zomaar vlug, vlug één en ander te kopiëren van andere geschiedenissen.*"** Ontwikkelingsalternatieven die andere volkeren hebben gevonden, mogen geen opgelegd voorbeeld worden voor de ontwikkeling in El Salvador. Andere landen mogen niet komen zeggen hoe El Salvador zich moet ontwikkelen. **Ons proces moet autochtoon en autonoom zijn, eigen aan het volk, met respect voor de culturele wortels, met zijn eigen beperkingen uiteraard, maar ook met zijn specifieke mogelijkheden** (in de natuur, in organisatorische ervaring, in menselijke kwaliteit,...) Daarom is het belangrijk zich bewust te zijn van het gevaar van inmenging en het bemoeizuchtig opdringen van oplossingen, wanneer vanuit het buitenland hulp, financiering, donaties, enz. worden aangeboden. Zeer zelden respecteren die ‘donoren van buiten’ wat aan het volk toebehoort. Een rampzalig voorbeeld daarvan is het aanbod van buitenlandse mijnbouwbedrijven die niet meer dan wat kruimels aanbieden als vergoeding (aan de Staat en aan de arbeiders), die het hele milieu vernietigen, rivieren vervuilen, hun arbeiders uitbuiten en het eigen volk de rijkdom uit de mijnen afnemen.

(2) ***We moeten ‘autochtoon’ zijn en onszelf blijven, om de ware oorzaken van het kwaad hier bij ons te kennen."***Dat betekent: ons volk moet zich bewust worden van de oorzaken van het kwaad hier in ons land: de oorzaken van armoede en ellende, de oorzaken van geweld, de oorzaken van een slechte ontwikkeling op het gebied van onderwijs en gezondheid,... en daarbij moet gezegd: deze problemen zullen alleszins niet opgelost worden door de woordenvloed van de zogenaamde ‘analisten’ in hun geschriften of in hun debatten op tv. **Er weze aan herinnerd dat pater Rutilio Grande tot bij de gezinnen van de landarbeiders in hun gehuchten en dorpen ging om te luisteren, te dialogeren, te analyseren en samen met hen de werkelijkheid te lezen in het licht van het Evangelie. Bevrijdend bewustzijn wordt van onderaf geboren of het wordt niet geboren…**

(3) **Het gaat daarbij om *“…elke Salvadoraan die in zijn hart de pijn van zijn land voelt…”***Voor aartsbisschop Romero is het niet voldoende de ware oorzaken van het kwaad te kennen; het is ook noodzakelijk om in het hart de pijn te voelen van de mensen. Alleen maar vertrekkend vanuit de burelen van kranten, radio of tv, vanuit de sociale media, vanuit de leiding van de politieke partijen en de instellingen van de Staat… is het niet mogelijk om deze pijn écht te voelen. **Om dit niveau van ‘medeleven’ te bereiken moet je bij de mensen zijn, ‘in het veld’ gaan staan en ‘in de modder’. Hetzelfde geldt voor de mensen die belast zijn met het (s)preken vanuit de Kerk en als mensen van de Kerk. Wie niet in de modder van het lijden van het volk staat, zal nooit het Evangelie van Jezus kunnen verkondigen.**

Wanneer we ons ervan bewust zijn dat elk volk zijn eigen weg moet zoeken en voor zijn eigen verlossing en bevrijding moet vechten; wanneer we erin slagen de keten van de werkelijke oorzaken en hun gevolgen blijvend te onderscheiden; en wanneer we de pijn van het volk in ons eigen hart voelen - alleen dàn zullen we in staat zijn om "…*samen te werken aan het reddingsplan van God en politieke kanalen te vinden om onze persoonlijke, burgerlijke bijdrage aan het welzijn van het hele land te ontwikkelen".* Monseigneur Romero herhaalt hier nogmaals dat God alle Salvadoranen, werkelijk àlle Salvadoranen, oproept om bij te dragen aan de opbouw van een meer rechtvaardige en vreedzame samenleving, met als doel het welzijn van elk individu en elk gezin. Ieder van ons zal moeten zoeken naar de kanalen waarlangs we onze bijdrage kunnen leveren aan het heil van de mensen. Het zal uiteraard ook afhangen van onze persoonlijke capaciteiten en van de concrete mogelijkheden die zich voor ons aandienen. Maar hoe dan ook: **geloven in de God van Jezus is het risico nemen om een beslissende bijdrage te leveren aan de opbouw van Zijn Koninkrijk, iedere keer opnieuw, in de historische werkelijkheid van elk volk.**

**God stapt mee met Zijn volk. Maar Hij heeft geen andere handen dan de onze, geen andere oren dan de onze, geen andere ogen dan de onze… Dit betekent dat wij, die het risico nemen om in deze God te geloven, instrumenten willen zijn in Zijn handen**. Ons persoonlijk optreden ten gunste van de humanisering van de geschiedenis, ten gunste van de redding van de natuur, ten gunste van rechtvaardigheid en vrede…, zal zichtbaar maken hoe God handelt – of niet. Gelukkig rekent Hij niet alleen op de handen van zij die gelovig zijn. Ook bij andere volkeren, in andere culturen en andere religies roept Hij mensen op om mee te werken aan deze humanisering, zodat wij steeds meer het beeld van God zelf worden, zoals Hij wilde dat wij zouden zijn.

In Psalm 68 lezen we een sterke geloofsbelijdenis. Daar wordt gezegd dat God is: ‘Vader van de wezen en Verdediger van de weduwen, Die een huis geeft aan hen die in afzondering leven, die kettingen wegneemt van gevangenen, Die redt en zelfs weet te verlossen van de dood…’ (Ps. 68,6.7.21). Wij kunnen er van uit wat Jezus ons voorleefde nog aan toevoegen: Die zieken geneest (blinden, doven, stommen, lammen en verlamden,...), mensen bevrijdt, opvoedt en voedt… en de Blijde Boodschap van God verkondigt aan de armen. In Jezus herkennen we dat God zelf telkens weer en onvermoeibaar met zoveel mededogen en solidariteit handelt. In Matteus 25 opent Jezus in die richting tal van wegen voor ons: hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen (migranten, vluchtelingen, asielzoekers) in ons huis verwelkomen, mensen zonder kleren (zonder huisvesting, zonder bescherming) kleden; zieken bezoeken (verzorgen, genezen,...); zorgen voor mensen in gevangenschap.

*“God wil El Salvador redden door zijn Salvadoranen; via zijn politici, zijn professionals, zijn plattelandsbevolking…, via alles wat Salvadoraans heet en via al wie met El Salvador wil samenwerken."* **We zijn allemaal geroepen om instrumenten van verlossing, bevrijding en nieuw leven te zijn. De wegen daar naartoe liggen open. Er zijn genoeg behoeften. Waar wachten we op? Het heeft geen zin tot God te bidden om gerechtigheid en vrede, als we ons er niet dagelijks toe verbinden om Zijn handen, Zijn ogen, Zijn oren, Zijn hart te zijn... Strijdend voor het leven, voor de vrede. God handelt via ons en alleen via ons. We hoeven niet bang te zijn.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag een ander citaat uit dezelfde preek van Mgr. Romero met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

63. La liberación cósmica <https://www.facebook.com/watch?v=284372990451779>

Overdenking voor zondag 11 december 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Derde Zondag van de Advent-A – 11 december 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.96.