**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 49 – Vijfde zondag door het jaar-C – 6 februari 2022.**

**Onze opdracht is: een antwoord van hoop geven bij het zien van zoveel lijden vandaag.**

*"Ik zou altijd, maar vooral in deze tijden van verwarring, van psychose, van collectieve angst,… een boodschapper van hoop en vreugde willen zijn. En daar is een reden voor, namelijk: de heldere horizon die ons wordt aangereikt door het Woord, de Openbaring van God. Die roept ons op om niet bezorgd te zijn. Het is een horizon die bestendig aanwezig is aan de Salvadoraanse hemel, en die een lichtende uitweg toont uit de situatie van vandaag****. En******het zou goed zijn mochten wij allen, in het licht van de woorden die de Heer ons vanmorgen toespreekt, begrijpen hoeveel ieder van ons kan doen, zelfs vanuit de kleinheid van de kleinsten onder ons die hier zijn, om een antwoord van hoop en vreugde te geven bij het lijden van vandaag, van dit moment. Veel sterker dan de tragedies, het bloed en het geweld dat we zien, en er hoog boven uitstijgend, is er een Woord van geloof en hoop dat ons zegt: er is een uitweg, er is hoop, wij kunnen ons land opbouwen.*** *Wij christenen beschikken over een unieke kracht - laten we daar gebruik van maken. Daarom wil ik mijn homilie vandaag beginnen met deze woorden: “God roept ons allen om onze geschiedenis samen met Hem op te bouwen".*

**De hoop op bevrijding in Latijns-Amerika werd na het einde van de militaire regeringen gefrustreerd en dreigde op de duur zelfs uit te doven**, omdat ook de regeringen die verkozen waren met links aan de macht (hoewel ze niet altijd een meerderheid hadden in de volksvertegenwoordiging) niet aan de verwachtingen van het volk hebben voldaan. Natuurlijk is het zo dat - net zoals zij indertijd het leger hebben gesteund, gefinancierd, bewapend en getraind, de VS nu al evenzeer de regeringen proberen te ondermijnen die iets anders en iets nieuws willen opbouwen. Maar tegelijkertijd stellen wij vast dat niet weinig linkse regeringen het onrechtvaardige systeem dat zoveel ellende veroorzaakt voor de meerderheid van het volk, niet hebben ontworteld en uit de weg hebben geruimd. Eerder integendeel, want helaas stellen wij vast dat ook die regeringen zich zo makkelijk hebben laten inpalmen door en besmetten met de institutionele corruptie. **Moeten we dan concluderen dat er uiteindelijk geen oplossing is voor dit levensbelangrijke maatschappelijke vraagstuk? En meer nog: was het dan de moeite waard dat zovelen hun bloed vergoten hebben voor een betere toekomst?**

In een dergelijke context van ontgoocheling en dreigende berusting, legt Monseigneur Romero uit wat hij zelf wil zijn: "*een boodschapper van hoop en vreugde*". Bij al zijn pogingen om de realiteit te verlichten met het Woord van God, wil hij niets anders zijn dan die Stem van hoop en vreugde, ondanks alles. Dat is niet zomaar iets om snel aan voorbij te gaan. Regeringsleiders, politici, verdedigers van de mensenrechten, leiders van sociale organisaties en NGO's, voorgangers en leiders van gemeenschappen en gemeenten in de kerken en andere godsdiensten… **Allen moeten wij ons afvragen of wij door onze daden en woorden "*boodschappers van hoop en vreugde"* zijn voor de grote meerderheid van onze mensen. Wekken wij hoop onder de armen? Voeden wij de hoop of eerder de wanhoop in onze samenleving? Zijn wij boodschappers van vreugde of maken wij mensen ziek van bitterheid en teleurstelling?**

Het is treffend dat Monseigneur Romero ons allen oproept om te begrijpen "*hoeveel ieder van ons kan doen, zelfs vanuit de kleinheid van de kleinsten onder ons hier, om een antwoord van hoop en vreugde te geven bij de beproevingen van het moment*". En waarlijk, hoeveel lijden is er niet aanwezig in ons land en in de gehele wereld! Een bevriend gezin in El Salvador schreef ons een tijd geleden dat zij de afpersingen en bedreigingen niet langer konden verdragen, dat zij hun huis moesten ontvluchten en hun kleine overlevingsinitiatief (ze maakten dagelijks ‘tortillas’ om te verkopen) noodgedwongen moesten opgeven; dat zij nu zonder inkomen zitten, zonder werk, zonder hun eigen huisje... Wat een ellende! Dit is maar de stem van één van de vele gezinnen die dagelijks soortgelijke situaties meemaken. Er is het leed van hen die het land ontvluchten op zoek naar nieuwe horizonten, waarbij zij zich riskeren aan de harde strijd die ‘mensen zonder papieren’ in de wereld van vandaag moeten voeren. Er is ook het lijden van hen die ziek zijn, nu nog meer dan anders omwille van de Covid-pandemie. Er is de miserie van hen die moeten overleven met een hongerloon of een belachelijk laag pensioen. Er is de aandoening van hen die in overbevolkte en ouderwetse gevangenissen in eenzaamheid en hopeloosheid dreigen te verzinken, bovenop de schuldgevoelens die ze hebben voor de misdaden die zij hebben begaan. Er is het verdriet van hen die leven in situaties van oorlog of hongersnood; de angst en uitzichtloosheid van gezinnen die wachten op mogelijk asiel en een nieuwe toekomst. **Het is immens veel allemaal, en het is vaak mensonwaardig. En precies midden in deze situaties zegt Monseigneur Romero dat ieder van ons een straaltje hoop kan zijn voor anderen.**

Mooie woorden alleen zijn in al die situaties niet genoeg, ‘Het is niet genoeg te bidden…’ – we hebben het zo vaak gezongen. **Een licht van hoop zijn vergt een permanente levenshouding, en moet dag na dag vertaald worden in een voortdurende en blijvende actie.** In het citaat uit de homilie dat wij vandaag becommentariëren, herinnert Monseigneur Romero ons aan deze verantwoordelijkheid, en hij legt er de nadruk op dat "*God ons roept om onze geschiedenis samen met Hem op te bouwen*". Het zegt niet veel en het betekent eigenlijk helemaal niets dat het woord ‘God’ opgenomen is in de grondwet of op de nationale vlag staat afgedrukt (zoals dat in El Salvador het geval is), en ook niet dat er gewoontegetrouw een gebed wordt uitgesproken in een vergadering, of dat politici hun toespraken beëindigen met ‘God zegene ons volk’ (zoals vaak gebeurt in Latijns-Amerika) – terwijl zij tegelijkertijd handelen regelrecht tegen de ‘tien geboden’ in, tegen de fundamentele waarden die van tel zijn in het Koninkrijk van God. **De zorg van Monseigneur Romero is dat wij, in het aangezicht van zoveel ellende, toch het geloof zouden blijven koesteren en de hoop zouden bewaren dat wij die àndere geschiedenis, deze van bevrijding en menswaardigheid voor àlle mensen, samen met God kunnen opbouwen.**

**Een samenleving met God begint altijd vanuit onze eigen individuele en familiale realiteit.** De kerkgemeenschap kan daarbij een steun zijn, maar de beslissing om met God samen te werken aan de verandering van de samenleving begint altijd bij onze eigen keuzes, onze prioriteiten, onze concrete houdingen en daden. **Echte hoop zal altijd geboren worden uit het broederlijk delen met de ‘bedroefde’, uit het zoeken naar eerste antwoorden in solidariteit, uit het besef dat deze wereld een geschenk van God is dat wij samen kunnen opbouwen en ook uit de mobiliserende organisatie van de armen zelf (de mensen die dit lijden concreet meemaken).**

Dus, religieuze gemeenschappen, basisgemeenschappen, christelijke gemeenten,…: laten wij bron van hoop en vreugde zijn voor wie lijdt om ons heen. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor de overdenking van vandaag hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de 5° zondag door het jaar-C, 10 februari 1980. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo VI, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.251-252.