**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 37 – zondag 21 november 2021**

**Een oplossing die vanuit het hart van onze mensen komt.**

*"De Nicaraguaanse Bisschoppenconferentie publiceerde, zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, een pastorale brief over het christelijke engagement. Ik zou graag willen verwijzen naar een paar paragrafen uit die brief, omdat ik denk dat ze ook zeer verhelderend zijn voor onze situatie hier in El Salvador. De brief zegt: "Wij hebben er vertrouwen in dat het revolutionaire proces iets origineels, creatiefs, diep nationaals zal zijn, en dat het in geen enkel opzicht gelijk zal zijn aan wat er aan voorafging". Ik zou dezelfde woorden willen richten tot al diegenen die zich vandaag inzetten voor de transformatie van hun land. Degenen die twijfelen aan anderen: vraag u af of u duidelijk een oplossing wilt die vanuit het hart van ons volk komt, of dat u strijdt om regels die vanuit het buitenland worden opgelegd, binnen te halen. (\*) Evenals de bisschoppen van Nicaragua zeg ook ik mijn volledige steun toe aan elke sociale, economische en politieke verandering die, in het licht van het Koninkrijk van Christus, voortkomt uit het hart van ons Salvadoraanse volk. Wat daar uit voortkomt zal de ware bevrijding van ons land zijn, en niet iets wat men ons wil opdringen door middel van een of ander imperialisme". (\*)*

Het is veelzeggend om te zien op welk punt in de homilie de mensen in de kathedraal applaudisseerden bij wat Monseigneur Romero zei. In de uitgave van zijn homilieën, herzien door Miguel Cavada, worden deze momenten duidelijk aangegeven ***(zie hierboven, aangeduid met\*)***. In het citaat dat wij vandaag becommentariëren, klinkt het applaus als instemming met en ter goedkeuring van twee historische uitdagingen, waarvan de een verbonden is met de ander. (1) **De omvorming van de Salvadoraanse maatschappij moet vanuit het hart van het volk geboren worden** en (2) **Geen enkel ander land mag daarbij tussenbeide komen (en op geen enkele manier), noch zijn eigen criteria opleggen.**

Monseigneur Romero zet grote vraagtekens bij degenen die rechtstreeks verkozen werden om politieke verantwoordelijkheid uit te oefenen of die aangesteld zijn in tweedegraads- functies. Hij vraagt hen zonder omwegen: willen jullie een oplossing die vanuit het hart van ons volk komt, of strijden jullie om ons iets op te leggen? De druk om dat laatste te doen, kan komen van bevoorrechte sectoren in binnen- en/of buitenland. Het is een uitdagende vraag voor elke ambtenaar: Wat doet u om oplossingen te brengen die komen vanuit het hart van onze mensen? Het is een jammerlijke traditie dat wetten gemaakt worden om de strategische belangen van de heersende klassen te dienen, om hun honger naar macht en rijkdom, luxe en overvloed te stillen. Als er al enig legaal voordeel uit zulke wetten voortvloeit voor de meerderheid van de mensen, zullen er altijd achterpoortjes zijn voor de elite om uitwegen te vinden die voor hen voordelig zijn... Een actueel voorbeeld (uit 2021) daarvan is de strijd om de eigendomsrechten van de coöperatieve La Normandía in Usulután, waarbij de gronden via vervalste eigendomsbewijzen verder verkocht werden en de nieuwe (valse) eigenaars op basis daarvan het eigendomsrecht nu definitief aan de coöperatieve willen ontnemen.

Monseigneur Romero legt hiermee de vinger op de zere plek van de geschiedenis van El Salvador: er is nooit een bewuste inspanning geleverd om ervoor te zorgen dat de oplossingen (op het gebied van gezondheid, onderwijs, economie, nationale veiligheid, werk, pensioenen, milieu, toegang tot water, etc.) vanuit het hart van het volk komen, het hart van de direct betrokkenen. Het is werkelijk jammer dat gedurende de 10 jaar regeringstijd van een partij die uit de revolutionaire oorlog is voortgekomen (met name de FMLN), die nieuwe regering de dynamiek van het regeren niet heeft veranderd. **Er is geen prioriteit gegeven aan echt luisteren naar de mensen. De "politieke" scholing die moet leiden tot bewustwording en (zelf)organisatie is op geen enkele manier bevorderd. De onrechtvaardige structuren zijn alleen maar versterkt en de subsidies die werden uitgedeeld moesten de geslagen wonden verzachten. We moeten daarbij vermelden dat de Kerken ook geen "gemeenschap in profetische dynamiek" zijn geweest; dat zij geen zout, geen licht en zuurdesem zijn geweest van gewetensvorming en volksorganisatie, die kon leiden naar de verandering van de samenleving. De binnenkerkelijke en religieuze aspecten zijn belangrijker geweest en hebben meer aandacht gekregen dan de bewustmaking in de richting van samenwerking tot opbouw van het Koninkrijk Gods.** De versplintering van het christendom in duizenden kleine kerken, het loslaten door de hiërarchie van de katholieke Kerk van het kerkelijk model van basisgemeenschappen, en de opbloei van charismatische en conservatieve tendensen in de kerken blijven onze verantwoordelijkheid om de mensen te begeleiden en te vormen verhinderen.

Het omgekeerde van het bovenstaande ideaal van ‘luisteren naar het hart van het volk’ is: het verticaal opleggen van besluiten, wetten, decreten, acties,... gedicteerd vanuit de belangen van machtige sectoren in het land of daarbuiten (met inbegrip van internationale organisaties). De rekenkundige meerderheid in het parlement is in dit opzicht van doorslaggevende betekenis. Dit zijn beslissingen van bovenaf. Maar ook sommige NGO's doen alsof zij de stem van het volk zijn, terwijl zij eigenlijk ver van het volk af staan. Ook zij helpen niet om de toekomst vanuit het volk te laten ontstaan.

Nicaragua en Mexico, landen die nochtans zelf respect eisen en geen buitenlandse inmenging verdragen, interveniëren in El Salvador door hun nationaliteit te verlenen aan ex-regeringsfunctionarissen en hun families, zodat zij kunnen ontsnappen aan het Salvadoraanse rechtssysteem dat alle vormen van corruptie en ongeoorloofde verrijking onderzoekt. Oligarchische families die belangen hebben in verschillende economische sectoren van het land doen er alles aan om ervoor te zorgen dat hun bedrijven floreren, waarbij zij de meerderheid van het volk uitbuiten.

**Alleen wanneer in een oprechte dialoog voorstellen worden geboren vanuit het hart van het volk, zal "de ware bevrijding van ons land" dichterbij komen. Wij, Kerken, hebben daarin een enorme historische verantwoordelijkheid.** **We hoeven niet bang te zijn.**

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 21 november 2021. Citaat uit de homilie van de liturgie van de 34° en laatste zondag van het liturgisch jaar – B (Christus Koning), 25 november 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 586.