**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 81 – Dertigste Zondag door het jaar - C – 23 oktober 2022.**

**Over het recht om zich te organiseren.**

*"De stakingen en manifestaties voor de mensenrechten zijn een teken van een diepe malaise die heerst in het land – een malaise die de Kerk aan de kaak heeft gesteld en waarvan zij ook gezegd heeft dat degenen die belast zijn met het algemeen welzijn zich moeten haasten om, in onderlinge dialoog met de betrokkenen, naar de oorzaken ervan te zoeken. De Kerk biedt daarbij ook graag als hulp haar licht aan en haar inzichten, vanuit een leer die voortkomt uit het Evangelie en zonder dewelke wij altijd weer zulke uitbarstingen van ontevredenheid zullen meemaken. Het kwaad zit namelijk heel diep, en als we de genezing ervan niet volledig en ten gronde aanpakken, zullen de kwalen die ons teisteren - zoals gezegd – misschien wel van naam veranderen, maar ze zullen in feite altijd hetzelfde kwaad zijn en blijven... De Kerk roept, vanuit het Evangelie, degenen die het gezag bezitten op om aan te dringen op dialoog, om rechtvaardig te zijn en om met rechtvaardigheid de problemen op te lossen die als tumoren van onrust woekeren in ons land.”*

Aartsbisschop Romero hekelt hier concreet een nieuwe wet waarin hij *"…een gevaar ziet van monopolisering, en een onderdrukking van de inspiratie van het volk, met de bedoeling één enkele politieke ideologische kleur te geven aan alle organisaties – ook aan deze waarvan de Kerk, zoals elke entiteit of individu, het recht heeft ze te organiseren. Het ‘recht van vereniging’ is niet voor niets één van de fundamentele mensenrechten…*"

Wanneer binnen bepaalde volkeren protesten, stakingen en manifestaties ontstaan, dan is dat omdat er een diepe malaise heerst. Het zijn problematische situaties die ‘*tumoren van onrust’* vormen. De mensen gaan dan de straat op, bezetten fabrieken of sluiten wegen af omdat er iets ernstigs aan de hand is: het is hen teveel geworden! Dit is een eerste stap in de onderscheiding die we moeten maken: **de demonstraties zijn geen uiting van terrorisme, noch zijn zij de tentakels van het imperialisme, maar zij zijn in de eerste plaats de laatste schreeuw van bepaalde sectoren van het volk die niet meer het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd, die zich in de steek gelaten voelen door nieuwe wetten of besluiten van het gerechtelijk apparaat, of door het optreden van de staatsorganen.** De demonstraties zijn bijna altijd gericht naar het regeringshuis (de uitvoerende macht), het parlement (de wetgevende macht) of het hoogste gerechtshof (de rechterlijke macht): het zijn letterlijk en figuurlijk kreten naar de hemel! Ze zeggen zondermeer: ‘Er gaat iets heel erg mis!’ En de protesterende mensen en groepen kloppen vanzelfsprekend aan bij degenen die hun problemen zouden kunnen oplossen.

De Kerk stelt dit "*diepe kwaad"* aan de kaak, zoals we duidelijk zien in de tijd van Monseigneur Romero. Geconfronteerd met de kwalen van groot lijden onder de mensen, roept de Kerk "*degenen die belast zijn met het algemeen welzijn", "zij die gezag hebben"* op, om *"de oorzaken van die kwalen bloot te leggen*" en dit te doen "*in dialoog met de betrokkenen"* en *"het op te lossen met rechtvaardigheid – dat wil zeggen: door rechtvaardig te zijn".* Helaas bestaat de eerste reactie van de bevoegde autoriteiten vaak uit het plaatsen van prikkeldraadversperringen en het sturen van zwaarbewapende politie (en leger). Zeer zelden worden de manifestanten ontvangen door hooggeplaatste vertegenwoordigers van de uitvoerende of rechterlijke macht. Als zij er al in slagen het parlement te benaderen, dan is het soms een afgevaardigde van de oppositie die met hen spreekt, maar niet iemand van de meerderheid die kan beslissen. Zo’n situatie is zeer ernstig. **Monseigneur Romero vraagt om de oorzaken van het aangeklaagde kwaad en het onrecht bloot te leggen en antwoorden te zoeken in dialoog met de getroffen sectoren.** Vooral regeringen die een (absolute) meerderheid hebben in de wetgevende macht, zijn niet erg geïnteresseerd in een dialoog met sectoren die openlijk uiting geven aan hun problemen en hun lijden. Zij gebruiken de wetgevende macht eerder om bestaande wetten te herinterpreteren of te wijzigen, ofwel om nieuwe wetten te maken om de repressie en het tot zwijgen brengen van de protesten te vergemakkelijken. In sommige gevallen sluiten zij hun ogen een beetje op de dag van de demonstratie, verdragen zij voor eventjes het geschreeuw, en weten zij dat het de volgende dag weer rustig zal zijn. In andere gevallen bestaat het antwoord erin de demonstratie te verbieden met het argument dat die de vrede en de rust van de natie schaadt, dat zij de regering destabiliseert, enz. En wanneer het protest dan toch naar buiten komt, wordt het brutaal onderdrukt. Aan het eind van de jaren zeventig was El Salvador helemaal verwikkeld en bijna versmacht in zo’n proces van repressie door de regering. **Terwijl we maar al te goed weten: heersers die niet willen luisteren naar de roep van de verschillende sectoren (zonder uitsluiting) zijn niet ‘verantwoordelijk’, handelen niet met politieke ethiek, en tonen uiteindelijk hun politieke zwakte.** "*Het kwaad zit heel diep in El Salvador en als het niet wordt genezen, zullen de kwalen die ons teisteren - zoals gezegd – misschien wel van naam veranderen, maar ze zullen in feite altijd hetzelfde kwaad zijn en blijven...*" **Regeringen komen en regeringen gaan. Maar er wordt heel weinig gedaan om de wortels van het onrechtvaardige systeem te veranderen.** Verkiezingsbeloften zijn er nochtans meer dan genoeg, telkens weer…

En ondanks de regeringen die niet luisteren en niet willen dialogeren om tot akkoorden te komen die het onrecht van de kwalen waaronder bepaalde sectoren van het volk gebukt gaan uit de weg ruimen, **roept de Kerk het volk toch steeds weer op - vandaag concreet door deze ‘wake-upcall’ van aartsbisschop Romero - om zich te organiseren. Geen enkele regering heeft het recht het volk en de verschillende sectoren ervan te verbieden zich te organiseren om "*werkelijk samen te werken*" op hun weg naar ontwikkeling en bevrijding.** De verschillende sectoren van het volk ontdekken gaandeweg dat ze sterker staan wanneer ze georganiseerd zijn en samenwerken: eenheid maakt macht!!!! In rechtse regeringen noemen ze de georganiseerden dan al snel ‘communisten’ of ‘terroristen’, en dat betekent dat ze meteen moeten geëlimineerd worden. In eerder linkse regeringen noemt men de georganiseerde bevolking die niet de partij of de ideologie van de heerser deelt al gauw ‘terroristen’ of ‘instrumenten van het Yankee-imperium’. Dit betekent ook dat zij tot zwijgen moeten gebracht worden, gevangen moeten worden gezet, verdreven moeten worden. En dat hun organisaties moeten ontbonden worden. Monseigneur Romero verwees met name naar een nieuwe wet die zojuist in El Salvador was afgekondigd, die de uitvoerende macht controle wilde laten uitoefenen op alle sociale, commerciële en economische organisaties, met inbegrip van organisaties die uit de Kerken waren voortgekomen vanuit hun missie voor de integrale promotie van de mens. Hij gaf uiting aan zijn grote bezorgdheid over het feit dat de regering en de regeringspartij, met de steun van de andere staatsmachten, een monopolie wilden opleggen van de sociale krachten, waarbij alleen regeringsleuzen zouden worden gehoord en herhaald, en andere stemmen tot zwijgen zouden worden gebracht en onderdrukt zouden worden of in de kiem gesmoord. Wij hebben zelfs getuigenissen gehoord over de manier waarop eerder linkse regeringen druk uitoefenden op hun eigen achterban om bepaalde frustraties niet te uiten, en om nalatigheden of mislukkingen van de regering niet aan de kaak te stellen. **Neen, zegt Monseigneur Romero: het volk heeft het volste recht zich te organiseren volgens zijn eigen behoeften en bij het zoeken naar oplossingen, in de hoop open deuren te vinden bij degenen die gekozen zijn om het algemeen welzijn van de bevolking te behartigen. Het volk heeft het volste recht zich te organiseren om zijn stem te laten horen.**

De trieste geschiedenis van de bevrijdingsstrijd van onze volkeren toont aan dat in de meeste gevallen en situaties de volksorganisaties onderdrukt werden en worden. Bijna alle sociale veroveringen werden bereikt met en ten koste van het bloed van het volk. **Onderwijs, oefening en scholing in de dialoog, ook met mensen met wie we het niet eens zijn en met wie we kleine of grote meningsverschillen hebben, moet een prioriteit zijn van de ministeries van onderwijs, vanaf de kindertijd.** Leren luisteren, elkaar respecteren, dialogeren, argumenteren, oorzaken en verbanden zoeken en de waarheid onderkennen... het zou één van de fundamentele en permanente vakken moeten zijn op alle onderwijsniveaus. Hetzelfde geldt voor de Kerken, want ook daar zijn wij vaak geen voorbeelden geweest van openheid, horizontale intermenselijke verhoudingen en dialoog. **Zou echte sociale vrede niet de vrucht zijn van rechtvaardige structuren en tegelijkertijd ook van het vermogen tot een oprechte dialoog met alle sectoren van de maatschappij, zonder uitsluiting, zonder vormen van geweld?**

**We hoeven niet bang te zijn om ons op alle niveaus te organiseren, om de realiteit te leren lezen vanuit de zwaksten, om dromen te delen en concrete acties te formuleren. Laten we leren experten te zijn in de dialoog.** In het licht van het Evangelie en geleid door Monseigneur Romero zullen wij op die manier kunnen bijdragen aan de weg die leidt naar het Rijk Gods. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

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

35. el mal es muy profundo <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1046396549275810>

Overdenking voor zondag 23 oktober 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Dertigste Zondag door het Jaar - C, 23 oktober 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p. 408 - 409.