**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 54 – Vierde zondag in de Veertigdagentijd-C – 27 maart 2022.**

**Ieder denkt de waarheid in pacht te hebben…**

*"**Ieder denkt de waarheid in pacht te hebben en allen geven ze de ander de schuld van hun kwalen. We zijn ten volle gepolariseerd geraakt. Het woord zelf is op vandaag gemeengoed geworden om een realiteit te benoemen die schering en inslag is in het concreet-geleefde leven van alledag. Zonder het te beseffen is ieder van ons gepolariseerd. Wij hebben onszelf én de ander in een pool van onverzoenlijke ideeën gemanoeuvreerd en, aangezien we niet in staat zijn tot verzoening, haten we elkaar tot in de dood. Dit is niet de leefomgeving die God wil. Integendeel: het is een omgeving die als nooit tevoren behoefte heeft aan Gods grote liefde, en aan Zijn grote kracht tot verzoening. Ik nodig u uit, broeders en zusters, om naar mijn woorden als voorganger te luisteren als waren het die van een onvolmaakte, ruwe echo. Kijk dus niet zozeer naar het instrument dat deze woorden formuleert - kijk veeleer naar Degene die ons gebiedt om die woorden uit te spreken: het is de oneindige liefde van God. Bekeer u! Verzoen u! Heb elkaar lief! Word een volk van gedoopten, een familie van Gods kinderen."*

Deze zondag begint Monseigneur Romero zijn homilie met het aanklagen van hen die hun stem verheffen om anderen hun criteria op te leggen, om hun eigen (uiteraard altijd partijdige) opvattingen als de absolute waarheid te rechtvaardigen, en om de anderen daarbij ook nog te beschuldigen als zijnde de oorzaak van alle kwaad, als waren het duivels. **Deze polarisatie slaat zienderogen over op alle niveaus van de samenleving, en installeert zich zelfs in gezinnen, gemeenschappen, buurten, organisaties...** "*We zijn ten volle gepolariseerd geraakt",* zo luidt de aanklacht van Monseigneur Romero. **Wij hebben onszelf én de ander gemanoeuvreerd in "*een pool van onverzoenlijke ideeën. En, niet in staat tot verzoening, haten we elkaar tot in de dood*”.**

**Als dit al waar was in 1980, dan is het op vandaag in El Salvador (en in zoveel andere landen) nog altijd en zelfs meer dan ooit actueel.** Monseigneur Romero stelt met profetische kracht aan de kaak wat we meemaken en zelf mee veroorzaken. We zijn alles zwart-wit gaan zien. Ben je het niet eens met mijn mening (mijn visie, mijn praktijk), dan ben je mijn vijand (totterdood). Het ‘normale’ jargon in politieke toespraken en tijdens protesten op straat is gedegradeerd tot een ware vulgariteit van beschuldigingen aan het adres van ‘de anderen’, zonder enige erkenning van onze eigen zwakheden en van de nalatigheden die er (ook) zijn in onze persoonlijke engagementen. Er verschijnen zelfs doodsbedreigingen (tot nu toe weliswaar alleen verbaal) aan het adres van ‘de andere’. Het is geen schande meer om bij een betoog bepaalde zinnen uit hun verband te rukken en ze te gebruiken tegen de persoon die ze eerder heeft uitgesproken. **In een gepolariseerde samenleving is iedereen slecht, alleen ikzelf en de groep waartoe ik behoor zijn goed. ‘Zij’ doen alles verkeerd, alleen ‘wij’ deden en doen alles goed of we zouden het goed (en beter) doen, mochten ‘wij’ het voor het zeggen hebben…**

**Als we leven in navolging van Jezus, hoort het niet zo te zijn. Wij worden niet verondersteld te doen zoals de wereld doet. Vanuit ons geloof (en als wij consequent willen zijn met ons geloof in Jezus) is het juist nodig om te de-polariseren, om onze daden en die van anderen voortdurend te evalueren en bij te sturen, om de verschillende grijstinten en kleuren die er zijn in de realiteit, waar te nemen en recht te doen, en anders te durven (samen)leven.** In het citaat van vandaag roept Monseigneur Romero ons op: "*Word een volk van gedoopten, een familie van Gods kinderen".* **De taal van onze analyse, van onze kritiek en zelfkritiek, moet anders zijn en meer respectvol. Ze moet altijd en overal de horizon openen voor begrip en verzoening.** Bekering is niet alleen een taak voor ‘de anderen’, voor ‘zij’, maar ook voor ‘wij’, voor ons. Wie zijn eigen zwakheden en fouten niet onderkent, verliest zijn gezag om met de vinger naar anderen te wijzen. **Deze radicaal-andere manier van denken, spreken en doen kan beginnen in het eigen gezin, in de eigen christelijke gemeenschap, en in de Kerk. Om daar nu reeds te leven als een familie van zonen en dochters van de God van Jezus.**

Een autoritaire Kerk, die haar bondgenootschappen met macht en rijkdom toedekt; een Kerk die misbruiken verbergt, die uitsluit, die zich niet inzet voor het leven van de gekwetsten van de samenleving; een Kerk die niet nederig en arm leeft,… vertolkt en versterkt niet de Stem van het Evangelie van Jezus.

Natuurlijk is de grote meerderheid van de mensen, ook de politici, de analisten en sociale leiders... in El Salvador gedoopt in een of andere Kerk. Er zijn echter niet veel tekens en uitingen van een gedoopt leven te bemerken. Het is niet genoeg regelmatig naar de eredienst te gaan. **Onze manier van leven en spreken moet anders zijn, en zelfs tegen de stroom in gaan** (vandaag de dag ook in het licht van de heersende polarisatie van de samenleving). Als niemand vanuit de pool die aan ons tegengesteld is, vraagt waarom wij anders leven en handelen - laten wij er dan maar zeker van zijn dat wij niet leven als gedoopten, en dat we geen christenen zijn.

**Degenen die beweren te spreken in naam van het volk, in naam van de stemlozen, in naam van de meerderheden, in naam van de armen… zijn altijd verontrustend en doen vragen stellen.** In Monseigneur Romero was er eerlijkheid, maar in velen van ons is er farizeïsme. Onze woorden beantwoorden niet aan onze dagelijkse daden. De meeste bestaande organisaties, zoals coöperaties, vakbonden, comités en zelfs NGO's, zijn geen voorbeelden[[1]](#footnote-1) van echte participatie vanwege al hun leden, noch van doorzichtigheid (in hun acties of in het beheer van hun financiën). Natuurlijk zijn er (vele) uitzonderingen, waar men wel probeert te werken en te functioneren vanuit democratische participatie en met transparantie. Christenen moeten zaad zijn van deze "*familie van de dochters en zonen van de God van Jezus".* **Het is aan ons om te laten zien dat het mogelijk is om op beperkt niveau te beleven en waar te maken wat we voor grotere niveaus en structuren vereisen.** Ik ben mij ervan bewust dat authentiek evangelische ervaringen vaak in nederigheid beleefd worden, en dat zij die eraan meewerken hun getuigenis meestal niet luidop verkondigen. Maar het is op deze plaatsen en bij deze mensen dat het zaad van het Koninkrijk van God groeit.

**In deze tijd van vasten en ook van crisis onder ons volk, zijn de woorden van Monseigneur Romero bijzonder actueel: "*Bekeer u! Verzoen u! Heb elkaar lief! Word een volk van gedoopten, een familie van Gods kinderen".* Dit geldt in de eerste plaats voor onszelf, voor de gemeenschappen waarin we leven, voor de Kerkelijke Basisgemeenschappen, en voor de gehele Kerk.** Laten we hierover met elkaar praten tijdens de gemeenschapsbijeenkomsten. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 27 maart 2022. Voor deze reflectie hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de Eucharistieviering op de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd-C, 16 maart 1980. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo VI, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.390.

1. *Ik geef maar één voorbeeld: ik ken organisaties die aan hun werknemers vragen een arbeidsovereenkomst te ondertekenen voor een hoger maandsalaris dan zij in werkelijkheid ontvangen; waar de werknemers niet eens bij de sociale zekerheid ingeschreven zijn of voor wie geen bijdrage gestort wordt aan het pensioenfonds… Soms wordt zelfs het officieel vastgestelde minimumloon niet eens betaald. Maar op straat eisen deze organisaties wel grote gerechtigheid en komen ze manifest op voor ‘de waarheid’...* [↑](#footnote-ref-1)