**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 30 – zondag 3 oktober 2021**

**Amar es entregarse al bienestar de todo - Liefhebben is jezelf geven voor het welzijn van iedereen...**

*"Dat geen enkel gezin in El Salvador een hinderpaal moge zijn voor de dringende veranderingen die de maatschappij nodig heeft; dat geen enkel gezin zich moge isoleren van de maatschappij in haar geheel: niemand trouwt alleen maar om gelukkig te zijn met zijn tweeën. Het huwelijk heeft een grote sociale functie. Het moet een fakkel zijn die andere huwelijken eromheen verlicht, en die wegen openbreekt naar andere vormen van bevrijding. De man, de vrouw die in staat is de noodzakelijke veranderingen in de politiek en in de maatschappij te bevorderen, en die de wegen kan openmaken die leiden naar de gerechtigheid, moet het eigen huis verlaten, en moet aan de slag gaan om de veranderingen te helpen realiseren die noodzakelijk zijn, en die niet zullen worden doorgevoerd zolang de families zich ertegen verzetten. En anderzijds zullen we jongens en meisjes moeten vormen die niet meer willen “hebben”, maar die meer willen “zijn”; die niet alles willen krijgen, maar zich met volle handen aan anderen willen geven; die zich opvoeden tot en bekwamen in de liefde. Het gezin is niets anders dan de liefde. En liefhebben is zichzelf geven, zich toewijden aan het welzijn van allen. Het komt er op aan te werken voor het gemeenschappelijk geluk".*

El Salvador en Midden-Amerika hebben recent de 200e verjaardag van hun zogenaamde "onafhankelijkheid" gevierd. Er waren veel officiële toespraken, veel artikels in de kranten en commentaren in de media... Er waren berichten van hoop, en andere van ontmoediging en frustratie. Wat in elk geval duidelijk is: dat onafhankelijkheid nog steeds een werk in uitvoering is, en dat er nog veel moet worden gedaan. In El Salvador blijft een hevige strijd woeden tussen de verschillende partijen die de publieke opinie willen beïnvloeden omtrent de reeds afgelegde weg, de huidige vooruitgang en de horizon die vertelt waar het naartoe moet. Halve waarheden en halve leugens lijken de norm te zijn. Het idealiseren van "mijn" prestaties en het demoniseren van "hun" daden draagt in niets bij tot de groei van het politieke bewustzijn. Het ergste van alles daarbij is: anderen als onwetend te beschouwen, wanneer zij niet denken zoals "ik".

Monseigneur Romero zegt ons in bovenstaand citaat: "*Dat geen enkel gezin in El Salvador een belemmering mag zijn voor de dringende veranderingen die de maatschappij nodig heeft; dat geen enkel gezin, omdat het alleen is, zich mag isoleren van de maatschappij als geheel".*  Geen enkel gezin mag een belemmering zijn om verder te bouwen aan nieuwe wegen van leven voor allen. Dat is niet gemakkelijk, omdat ons in politieke campagnes altijd weer hemel en aarde worden beloofd, en omdat kleine stappen keer op keer worden voorgesteld als magische en gigantische oplossingen. Voor vele gezinnen die dagelijks worstelen om te overleven in een of ander informeel initiatief, met hongerlonen of hongerpensioenen, bestaat het gevaar opgesloten te geraken in teleurstelling; zich af te zonderen van het geheel; geen belangstelling meer te hebben voor de wijk en de gemeenschap waarin ze wonen of voor de grote doelen van het volk waartoe ze behoren. Monseigneur Romero blijft elk gezin oproepen om kern en kiemcel te zijn van de veranderingsprocessen in de grote maatschappij.

Hij concretiseert dit in één van de grote opdrachten voor elk gezin. "*Het huwelijk heeft een grote sociale functie, het moet een fakkel zijn die andere huwelijken eromheen verlicht, en die wegen openbreekt naar andere vormen van bevrijding".* Het is een fundamentele opdracht van het christelijk huwelijk om "wegen van bevrijding te verlichten". In een op weg zijnde Kerk eist onze missie dat "*de man en de vrouw die in staat zijn de noodzakelijke veranderingen in de politiek en in de maatschappij te bevorderen, en die de wegen kunnen openmaken die leiden naar de gerechtigheid, het eigen huis moeten verlaten*". Er is in El Salvador geen gebrek aan echtparen die in de Kerk trouwen en dan menen dat zij enkel door het voltrekken van het sacrament hun zending al hebben volbracht. Het tegendeel is waar. Monseigneur Romero vraagt dat vanuit het christelijk huwelijk iedere man en iedere vrouw de weg van de gerechtigheid zou inslaan. Dit vereist de kritische gevoeligheid om te onderscheiden waar goed graan te vinden is en waar alleen kaf is overgebleven. Maar het Evangelie leert ons ook geduld te hebben, en zeker niet fanatiek wat "ik" doe als goed te beschouwen, en wat "de ander" doet als slecht.

En nog concreter vraagt Monseigneur Romero aan moeders en vaders om zich in te spannen opdat "*jongens en meisjes zouden gevormd worden die er niet naar streven om meer te hebben, maar om meer te zijn; niet om alles te pakken wat ze kunnen, maar om zich met volle handen aan anderen te geven; om zichzelf op te voeden tot en te bekwamen in de liefde".* De consumptiemaatschappij, de nieuwste aanbiedingen en de meest vreselijke commerciële propaganda hebben een beangstigende invloed op kinderen, adolescenten en jongeren. Het christelijk gezin streeft een ander ideaal na: het gaat er niet om meer te hebben, maar om meer te zijn; het gaat er niet om meer op te potten, maar meer te geven. Monseigneur Romero noemt deze opdracht “het opvoeden en bekwaam maken voor de liefde". Het is een grote missie, en ze is niet gemakkelijk, want je moet voortdurend tegen de stroom in zwemmen. Maar het is de moeite waard. Laten we niet bang zijn.

Tere en Luis Van de Velde

Overdenking voor zondag 3 oktober 2021. Citaat uit de homilie van de liturgie van de 27e zondag door het jaar van cyclus B, 7 oktober 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 400.