**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 97. Eerste Zondag in de Veertigdagentijd-A – 26 februari 2023.**

**Er bestaat ook institutioneel en geïnstitutionaliseerd geweld.**

*"De Kerk mag niet vergeten dat er ook geïnstitutionaliseerd geweld bestaat en dat het wanhopige geweld dat uitgaat van mensen in de verdrukking, niet zomaar onderdrukt of tegengehouden kan worden door partiële wetten, door wapens of door arrogantie. Het kan, zoals de Paus zegt, alleen voorkomen worden door moedige offers te brengen, en door afstand te doen van vele zogenaamde ‘commoditeiten’ – allerlei voordelen en voorrechten die mettertijd verworven zijn of die ten onrechte werden toegekend. En* ***het is zo dat, zolang er niet meer rechtvaardigheid bestaat onder ons, er altijd uitbarstingen van revolutie zullen zijn. Hoewel de Kerk bloedige revoluties en uitingen van geweld (ook al zijn het wanhopige kreten van haat) niet goedkeurt of rechtvaardigt, kan zij ze evenmin veroordelen, zolang zij geen reële inspanningen ziet gebeuren om de oorzaken die dergelijke onrust in onze samenleving veroorzaken, weg te nemen."***

We vergeten vaak de geschiedenis en de context van de wereld en van ons eigen land mee te nemen in de bedenkingen en beschouwingen die we maken bij alles wat er rondom ons gebeurt. Wat de internationale betrekkingen betreft, constateren wij enige vooruitgang op het gebied van de politieke relaties tussen landen. De VN is daarin, na de Tweede Wereldoorlog, een belangrijk instrument geworden, maar… het feit dat vijf grote landen in de Veiligheidsraad over een vetorecht beschikken, is al vlug een gigantisch obstakel geworden voor de toekomst. Deze landen en ook de landen die nauw met elk van die ‘grote vijf’ geallieerd zijn, voelen zich immers niet verplicht om de daar gemaakte overeenkomsten ook na te leven. Toch is en blijft het een belangrijk forum. Maar **op mondiaal-economisch niveau blijven we fundamenteel oneerlijke handelsbetrekkingen onderhouden die alleen de sterksten verrijken en de zwakste landen stelselmatig verzwakken.** De crisis rond de COVID-19-pandemie heeft eens te meer aangetoond hoe bijvoorbeeld de farmaceutische industrie er niet is voor het volk, maar om haar eigenaars te verrijken. De oorlog van Rusland tegen Oekraïne (in het kader van de confrontatie tussen Rusland en het Westen) heeft in de hele wereld een economische crisis veroorzaakt (qua energie, hoge kosten van levensonderhoud, inflatie, tekorten aan bepaalde producten,...) **Al deze structurele elementen mogen niet worden vergeten bij het beoordelen van wat er in een bepaald land of in een deel van de wereld gebeurt. Het zijn uitingen van geïnstitutionaliseerd geweld op internationaal niveau,** ondersteund en versterkt door de wapenwedloop en door de bloeiende militaire industrie.

**Laten we dan eens kijken naar de toestand in El Salvador, het land van aartsbisschop Romero.** Tijdens zijn episcopaat hekelde hij onafgebroken en met profetische kracht het ‘geïnstitutionaliseerde geweld’, de gewelddadige structuur waarin het land leefde. Er waren de militaire dictaturen, de staatsgrepen, de almacht van de 14 oligarchische families, de wetten die de groten bevoordelen, het corrupte rechtssysteem dat de belangen van de machthebbers gehoorzaamt, de enorme algemene armoede van de grote meerderheid van het Salvadoraanse volk, het schrijnende contrast tussen de luxe van de heersende klasse en de (extreme) armoede van het volk, het land in handen van enkele families, een gebrekkig en marginaal onderwijssysteem, een gezondheidszorg die niet beantwoordt aan de behoeften van het volk, hongerlonen en nog erger de lage pensioenen, enz… Voor Monseigneur Romero waren dit "*de oorzaken die deze malaise in onze samenleving voortbrengen*". De reacties van het volk, vanuit het bewust worden van zijn rechten en zijn hoop op een betere toekomst, groeiden stelselmatig, en ze werden ook steeds meer onderdrukt. In de tijd van Mgr. Romero was er een hele revolutionaire stroming bezig, met uitbarstingen van “*bloedige revolutie en uitingen van geweld als wanhopige kreten van haat”*, en deze revolutie werd steeds meer onderdrukt. **Monseigneur Romero zei en herhaalde duidelijk dat "…*zolang er niet meer rechtvaardigheid is onder ons, er altijd uitbarstingen van revolutie zullen zijn",* en hij riep de autoriteiten op het volk niet te onderdrukken, maar eiste dat diegenen die macht en rijkdom hadden "*moedige offers zouden brengen en afstand zouden doen van vele ‘commoditeiten’…*"** De Aartsbisschop hoopte via zulke oproepen en stellingnames er te kunnen toe bijdragen om een oorlog te voorkomen. Dat is hem niet gelukt. Bovendien vormde de triomf van de revolutie in Nicaragua (juli 1979) een ‘extra-boost’ van hoop voor het Salvadoraanse volk, maar de Amerikaanse machthebber wilde koste wat het kost voorkomen dat er nog een keer in een land in zijn achtertuin een revolutie zou plaatsvinden. De oorlog ging gepaard met veel schade aan mensenlevens en een totaal verwoeste economie. In het midden van de oorlog werd een nieuwe grondwet opgesteld door een Constituerende Vergadering die werd gedomineerd door rechtse partijen die enkel maar reageerden vanuit oligarchische belangen.

**De vredesakkoorden van begin 1992** hadden een belangrijke invloed op de politieke dimensie van het land. Er leek een opening te zijn om een politieke democratie op te bouwen, met een nieuwe politiemacht, de afschaffing van de meest repressieve en gewelddadige overheidsorganen en -diensten, de oprichting van het bureau van de ombudsman voor de mensenrechten, het begin van transparantere verkiezingsprocessen (met deelneming van de voormalige guerrillastrijders), enz… **Aan de structurele grondoorzaken van de volksopstand en de oorlog werd echter in het geheel niet geraakt: er bleef nog altijd een uitsluitingseconomie bestaan, een door de oligarchie geleide economie, een economie die volledig afhankelijk was van de groeiende golf van neoliberaal kapitalisme**. El Salvador ging gretig in op de privatiseringseisen van de internationale financiële instanties, met inbegrip van hun specifieke mechanismen. In al deze bewegingen werden de rijke families nog rijker dankzij de corruptie van de privatiseringsprocessen. Zelfs de pensioenen werden geprivatiseerd. En het is enkel de strijd van het volk die een totale privatisering van de gezondheidszorg heeft kunnen voorkomen (hoewel het in feite zo is dat het in de eerste plaats de particuliere gezondheidszorg is, deze die ontoegankelijk is voor de arbeidersklasse, die zich het meest heeft ontwikkeld). Het onderwijssysteem bleef gebrekkig. Er was de aardbeving van 2001 alsook een grote aardverschuiving die plaatsgreep een paar jaar later. Terwijl de economische wortel van het geïnstitutionaliseerde geweld rotte vruchten en heel veel ellende voor de bevolking bleef voortbrengen, kreeg **het verschijnsel van de gewelddadige bendes** dat ondertussen opdook, niet de nodige aandacht. Die bendes ontwikkelden zich tot steeds grotere structuren; ze controleerden steeds meer gebieden; ze zaaiden dood en geweld, lokten meer migratie uit, legden het eisen (tot betalen) van de ‘renta’ op (aan arme gezinnen, kleine winkels, in buurten,...), pleegden overvallen op bussen en bushaltes, enz... Politieke partijen zochten tegen de verkiezingstijd koortsachtig naar een akkoord met hen, door hen allerlei beloften te doen.

**Een nieuw moment van hoop voor het volk daagde op bij het begin van de twee FMLN-**regeringen. Er werden programma's geïnnoveerd ter ondersteuning van de populaire sectoren (jaarlijkse landbouwpakketten voorzien, aankopen doen bij nationale producenten, pakketten afleveren voor het onderwijs, alfabetiseringsinspanningen, pogingen om de gezondheidszorg te verbeteren door preventie met gezondheidsbevorderaars die dicht bij de mensen staan,...) Er werd een poging gedaan om met de bendeleiders van de ‘Mara’ sterk te onderhandelen over een wapenstilstand, met daar bovenop een aantal aanbiedingen tot verbetering van de condities in de gevangenissen. Dat alles mislukte echter, en **het geweld van de bendes nam alleen maar toe. Het groeide zienderogen uit tot wat sommigen een echte ’sociale oorlog’ noemen. Dat wil zeggen: nog een andere en extra-gewelddadige structuur bovenop de reeds bestaande dus** - die de mensen schaadt, waarbij het armen zijn die arme gezinnen vernietigen (met het eisen van ‘renta’, overvallen, bedreigingen, het veroveren en inpalmen van meer jongeren en kinderen, aanrandingen, migraties die ontstaan om aan dat alles te kunnen ontsnappen,...) Het zorgde er allemaal voor dat de leiders van de bendes echte economische netwerken opbouwden die veel winsten opleverden. Een groot aantal gezinnen in de stad begon te (over)leven van de ‘renta’ en van de afpersing van andere arme gezinnen. Vooral in de meer volkse gebieden (op het platteland en in de stad) namen de verlammende angst en het verdriet toe. De regering ging met het leger de straat op. **Gedurende die tien jaren werd de onrechtvaardige economische uitsluitingsstructuur die het land reeds zo lang beheerste ook niet ontworteld.** Zelfs de first lady van de eerste FMLN-regering heeft op een bepaald moment gezegd (ik heb het zelf uit haar mond gehoord) *‘…dat de Salvadoraanse Staat alleen functioneert dankzij politieke en economische corruptie.’* **De gedane revolutionaire beloften botsten op de realiteit en op het gebrek aan structurele veranderingen.** Men kan (misschien?) stellen dat de regering geen voldoende meerderheid had in de Constitutionele Vergadering om van koers te kunnen veranderen. In ieder geval: bij de laatste twee verkiezingen (presidents- en parlementsverkiezingen) kwam de teleurstelling van de bevolking omtrent dat alles heel sterk tot uiting.

**De nieuwe regering die op vandaag aan de macht is, nu met een meerderheid in de wetgevende macht en met een sterke invloed op de rechterlijke macht, deed de droom herleven van eindelijk eens ‘een Eerste Wereldland’ te zullen worden - maar ze was (en is!) niet van plan daarvoor de geldende spelregels in de economie te veranderen.** Een analist noemt het ‘een regering van de nationale bourgeoisie’, waar nieuwe en oude bedrijfsactoren de politieke arena betreden hebben en er de gang van zaken (blijven) bepalen. **Het is geen regering van ‘revolutionaire’ veranderingen.** De president heeft het leger enorm versterkt en doen groeien, met een buitengewone rol die ze moeten spelen op straat in de strijd tegen de bendes. Het minimumloon is aanzienlijk verhoogd. Er is weinig of geen informatie over de staatsfinanciën. De buitenlandse schuld groeit. Het invoeren van de ‘Bitcoin’ is een riskante onderneming. Er wordt aanzienlijk geïnvesteerd in de vernieuwing van de wegeninfrastructuur. Ondanks de golf van de COVID-19-pandemie en de huidige wereldwijde golf van recessie blijft het land investeren in toerisme en grote infrastructuurwerken ontwikkelen. Met gebruik van sterke machtsmiddelen (inzetten van militairen en politie) zijn er duizenden bendeleden en -leiders gevangen genomen. Tegelijkertijd zijn er ongeveer 3000 meldingen van willekeurige arrestaties van mensen die niets met de bendes te maken hebben. Er is geen duidelijkheid in de gerechtelijke processen die tegen hen worden gevoerd. De gevangenissen waren al overvol en moesten er op korte tijd nog eens 62.000 gedetineerden extra bijnemen. We kunnen ons niet voorstellen in welke omstandigheden die zullen verkeren. Er wordt inderhaast een nieuwe gevangenis gebouwd voor zo'n 40.000 gedetineerden. Door het uitvoeren van zoveel arrestaties is het lokale geweld natuurlijk sterk afgenomen. Vervoersbedrijven komen weer op adem na het einde van de enorme gewelddadige inning die werd afgedwongen. Sommige wetten (bv. tegen mijnbouw en inzake waterbeheer) worden niet of zeer slecht uitgevoerd, waardoor de industrieën (blijven) profiteren van het watergebruik. Er is geen serieuze vooruitgang geboekt in het gerechtelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden, waarbij militaire topcommandanten die onder verdenking staan nog steeds beschermd worden. Wat zal er op middellange en lange termijn gebeuren met zoveel mensen in de gevangenis? Er is een nieuwe pensioenwet voorgesteld die het minimumpensioen aanzienlijk verhoogt, met meer bijdragen van de werkgevers en minder winst voor de beheerders van de pensioenfondsen, maar van waaruit er blijkbaar toch geen echte oplossing mag verwacht worden naar meer rechtvaardige pensioenen toe voor iedereen. In de sectoren van de oppositie (politiek en sociaal) worden veel twijfels geuit bij dit alles, er is veel kritiek en het regent aanklachten. **Het messianisme’ van de huidige president, de zeer hoge goedkeuring die hij volgens de peilingen blijkt te krijgen, zijn succes (op zeer korte termijn) in de strijd tegen de misdaad,… het zal zich helaas, zo mogen we vrezen, niet vertalen in vrede en welzijn voor het volk, zolang zijn gevoerde beleid niet de vrucht is van economische, sociale en politieke rechtvaardigheid.**

Wij hebben deze (te korte) historische samenvatting even gemaakt **omdat Monseigneur Romero er ons steeds weer aan herinnert dat de problemen van vandaag hun oorsprong vinden in de onrechtvaardige economische en politieke structuren die in zoveel landen en in de wereld blijven bestaan.** We mogen bij het beoordelen en evalueren van het huidige optreden van een regering nooit de historische context vergeten waarin dat optreden zich situeert. **Het is dringend noodzakelijk dat in El Salvador, en in andere landen, serieuze inspanningen worden geleverd om *"de oorzaken die deze malaise in onze samenleving veroorzaken weg te nemen*".** Op een ander moment sprak Mgr. Romero over de hoogstnoodzakelijke ontworteling van die oorzaken. *"Ik denk dat we altijd hebben gewezen op de reden van dat alles:* ***het is sociaal onrecht****.” "Er is het vasthouden aan privileges die niet meer te handhaven zijn, omdat het volk er zich maar al te zeer van bewust is.* ***De regeringsleiders en verantwoordelijken moeten ervan overtuigd worden dat het hele systeem bij de wortel moet worden veranderd",*** zei hij. **"*Het is noodzakelijk dat... we ook werken aan het uitroeien van de sociale zonden en dat we die bij de wortel uitroeien"*** (citaten uit de homilie van 15 juli 1979).

We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde.

Overdenking voor zondag 26 februari 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Eerste Zondag in de Veertigdagentijd - A, 12 februari 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, Uca editores, San Salvador, primera edición 2005, p. 269 -271.