**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 84 – Drieëndertigste Zondag door het jaar - C – 13 november 2022.**

**Ik ben erg blij dat ik bij deze Kerk hoor.**

*"’De Kerk bevordert, samen met vele andere zeer nuttige instellingen, de verbetering van de situatie van de proletariërs…’ zegt de encycliek Rerum Novarum. Als er tijd was, dan zouden we een lange lijst kunnen maken van de werken die de Kerk verricht in de sloppenwijken, onder de armen, onder de arbeiders, onder de boeren.* ***Het is de glorie van de Kerk om daar aanwezig te zijn en er de verbetering van de situatie te bevorderen. En juist omdat ze die verbetering bevordert, wordt ze bekritiseerd, belasterd en verkeerd voorgesteld.*** *Maar, broeders en zusters, het is voor mij een groot genoegen te behoren tot deze Kerk die het geweten van de boeren en van de arbeiders wakker schudt, niet om hen subversief te maken - wij hebben reeds gezegd dat zondig geweld niet goed is - maar* ***opdat zij zouden weten hoe zij het subject kunnen zijn van hun eigen lot, opdat zij niet langer een slapende massa zouden zijn; opdat zij mensen zouden zijn die weten hoe te denken, en die weten hoe hun eisen te stellen. Dit is de glorie van de Kerk.”***

Vorige week hebben we er in onze reflectie al op gewezen dat we niet in de verleiding mogen komen om geïsoleerde zinnen van Monseigneur Romero uit hun historische context te halen, en ze te gebruiken om boodschappen en acties in heel andere contexten te rechtvaardigen of aan te moedigen. Het is een belangrijke evangelische oefening om een bewuste onderscheiding te leren maken van het ‘nu’ in elke historische context. Hoe dan ook: **het is triest te moeten vaststellen dat de Kerk het meestal moeilijk vindt om positief en creatief bij te dragen aan intense veranderingsprocessen, en daar tegelijk toch ook haar positief-kritische aanbreng niet bij te verzwijgen.** Al te gemakkelijk richt men zich vooral op zwakheden en fouten en op wat er nog in deze processen ontbreekt, in plaats van er concrete bijdragen aan te leveren.

De aartsbisschop begon zijn overdenking van vandaag met een citaat uit de encycliek Rerum Novarum, en herinnerde er aan dat de Kerk van het aartsbisdom een heel scala van acties had voor de bevordering en ontwikkeling van de menswaardigheid, vooral onder de armen, in de steden en op het platteland, onder "*arbeiders en boeren*". Onze eerste stap in deze bezinning is dan ook **de bewustwording van de acties ter bevordering van de menswaardigheid die wij als Kerkelijke Basisgemeenschappen, als parochie, als kerkelijke organisatie, als Kerk ondernemen. Doen wij wat wij zouden moeten doen? Doen wij het op de best mogelijke manier? Dragen wij daadwerkelijk bij tot menselijke ontwikkelingsprocessen op middellange termijn?**

In haar nabij-zijn midden de historische werkelijkheid, midden het lijden van het volk, begeleidt de Kerk "*het wakker schudden van het geweten van de boeren, van de arbeiders, ...opdat zij zouden weten hoe zij het subject van hun eigen lot kunnen zijn, opdat zij niet langer een slapende massa zouden zijn; opdat zij mensen zouden zijn die weten hoe te denken, die weten hoe hun eisen te stellen*". Uiteraard mogen de acties van de Kerk niet beperkt blijven tot tijdelijke eenmalige steun in noodsituaties of tot louter liefdadigheidsacties. **De ‘promotie’ die de Kerk wil bieden, heeft te maken met het meegaan met de mensen in hun proces van bewustwording en volksorganisatie.** Een van de verontrustende ervaringen daarbij is dat mensen telkens weer het verleden gemakkelijk vergeten. Zij herinneren zich niet waar zij vandaan komen, wat zij hebben meegemaakt, hoe vorige regeringen hebben gehandeld en wat zij hebben nagelaten te doen. Zij herinneren zich niet zo gemakkelijk hun eigen strijd voor hun rechtmatige eisen, de conflicten die zij hebben doorgemaakt, de ervaringen die zij hebben opgedaan in hun volksorganisatie. Zij vergeten gemakkelijk de meer globale processen, ook al hebben die een diepe invloed, bijvoorbeeld de uitputting van een land door de pandemie en de huidige economische crisis als gevolg van de hoge internationale prijzen van olie, gas, energie en alle gevolgen daarvan in alle sectoren van de samenleving. Aan de andere kant zijn het vaak de nieuwe omstandigheden met de positieve en negatieve processen die zich daar in afspelen, die de horizon vormen waartegen de geschiedenis van vandaag zich voltrekt. Wij hebben ervaringen gekend waarbij mensen (professionals zowel als vrijwilligers) geprobeerd hebben om anderen ‘bewust te maken’ door hen een lens aan te reiken om de werkelijkheid te zien. Die aangeboden lenzen zijn echter vaak gekleurd door de ideologie en de opvatting van de diegenen die anderen willen ‘bewust maken’. Niet zelden worden arme sectoren in de maatschappij benaderd met theorieën die door politieke ideologieën zijn voorgekauwd, met criteria die door ‘leiders’, door ‘opiniemakers’ zijn geprefabriceerd. **De uitdaging van een respectvolle omgang met die mensen bestaat erin hen in staat te stellen ‘bewust’ te worden, d.w.z. zèlfbewust te worden, voor zichzelf de werking van de sociale, economische en politieke mechanismen te ontdekken, alsook de wortels van de realiteit van hun problemen en hun mogelijkheden te leren onderscheiden.** In deze processen leren de begeleiders ook zelf permanent, en worden zij zelf ook steeds meer bewust, dankzij de doorlichting die de armen zelf kunnen bieden.

**De Kerk wil aan deze échte (bewustwordings)processen bijdragen - en niet in de val trappen van ‘geïnduceerde’ bewustmaking. Monseigneur Romero spreekt van het ‘wekken’ van het bewustzijn: "*…De Kerk draagt bij tot het ontwaken van het bewustzijn van de boer, van de arbeider*, *zodat hij weet hoe hij het subject van zijn eigen weg kan zijn*" en zodat zijn eigen organisatie, zijn eigen strijdproces daaruit geboren kan worden, in samenspraak en samenwerking met andere sectoren. Monseigneur Romero zegt dat "*dit de glorie van de Kerk is*".**

Deze processen zijn niet gemakkelijk en ze hebben vaak te lijden onder de invloed van externe personen en organisaties, die hun eigen agenda's en plannen hebben (bv. voor of tegen de aan de macht zijnde regering). Dergelijke organisaties bekomen geld (van staatswege of uit het buitenland) om de mensen die zij hebben ‘bewustgemaakt en georganiseerd’ te ‘mobiliseren’: geld voor bijvoorbeeld vervoer naar manifestaties, geld voor het maken van spandoeken en T-shirts, soms zelfs voor maaltijden en voor bussen die worden ingezet om mensen naar de demonstratie te krijgen. Dit zijn toch wel uitingen van gebrek aan respect voor het eigen proces van het volk. Deze ‘trucs’ kunnen dan wel op korte termijn enig resultaat opleveren, maar **zij zijn niet de ‘zelfscholing’ die nodig is, en ze bevorderen niet het proces van bewustwording of zelforganisatie van de volkssectoren.** **Zonder een authentieke bewustwording zal er ook nooit een autonome volksorganisatie ontstaan.**

In elke nieuwe fase van de historische processen leren de mensen, vooral deze uit de verarmde sectoren, van hun frustrerende ervaringen uit het verleden wat het betekent achteruit te gaan en de hoop te verliezen. En ze leren van hun bemoedigende ervaringen om verder hoopvol vooruit te gaan. Beetje bij beetje kunnen er dan ook eigen leiders opstaan die het proces van bewustwording, organisatie en strijd weten te begeleiden en van energie weten te voorzien.

**De Kerk wil de mensen begeleiden in hun eigen dynamiek, op een respectvolle manier, zonder iets op te dringen, met mildheid en geduld.** In de meeste gevallen fungeert de Kerk daarbij ook als ‘extern agent’ en loopt zij hetzelfde risico als andere externe organisaties. Daarom is kritische onderscheiding ook nodig met betrekking tot de daden van de Kerk zelf, en van hen die spreken en getuigen in haar naam.

**Monseigneur Romero zag op het moment dat hij deze woorden formuleerde dat de Kerk van zijn bisdom zich duidelijk op de weg van het Evangelie bevond, en daarom was hij zo gelukkig.** Natuurlijk was hij zich bewust van de moeilijkheden en tegenstellingen, maar hij bekeek en beoordeelde de pastorale processen met goede (kritische, evangelische) ogen. "*Dit is de glorie van de Kerk. Ik ben erg blij dat ik bij deze Kerk hoor*", zegt hij. Tegelijkertijd wist hij heel goed dat deze Kerk een duidelijk getuigenis (martyrium) gaf van het Evangelie, zelfs tot op het punt dat zij er haar bloed voor vergoot (martyrium).

**We hoeven niet bang te zijn om in alle respect de mensen te begeleiden onder het licht van Monseigneur Romero, als gids op de weg van Jezus, een weg die leidt naar het Koninkrijk van God.**

Tere en Ludo Van de Velde

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

47. De toetssteen <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1614074925608859>

46. Ik ben blij dat ik bij deze Kerk hoor <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/610780373337084>

45. Geweld

<https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/683764979472615>

Overdenking voor zondag 13 november 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Drieëndertigste Zondag door het Jaar - C, 13 november 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p. 454.