**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 55 – Vijfde zondag in de Veertigdagentijd-C – 3 april 2022.**

**De persoonlijke zonde ligt aan de basis van de grote sociale zonde.**

*"De persoonlijke zonde ligt aan de basis van de grote sociale zonde. En dat moeten we goed voor ogen blijven houden, beste broeders en zusters. Want het is heel gemakkelijk om, net als de getuigen doen van het overspel waar we over horen in het evangelie van deze zondag: met de vinger wijzen naar deze vrouw en eisen dat er gerechtigheid geschiedt… Maar hoe weinig kijken die getuigen dan naar hun eigen geweten. Op dezelfde manier moeten we zeggen: hoe gemakkelijk is het niet om structureel onrecht, geïnstitutionaliseerd geweld, en de sociale zonde in het algemeen aan de kaak te stellen. Ja, het is waar dat het hier om ongerechtigheid gaat, maar waar liggen de bronnen van deze sociale zonde? Toch zeker wel in het hart van ieder mens?* ***De huidige maatschappij gedraagt zich als een soort anonieme samenleving waarin niemand de schuld op zich wil nemen en iedereen dus verantwoordelijk is. Iedereen is verantwoordelijk voor wat er gebeurt, maar het blijft anoniem. Wij zijn allen zondaars en wij hebben allen ons aandeel gehad in de massale hoeveelheid aan misdaad en geweld in ons vaderland.“***

Met de verschrikkelijke militaire invasie van Rusland in Oekraïne (die begon op 24 februari 2022) voor ogen, deze nieuwe zo onrechtvaardige en niet te rechtvaardigen oorlog in ons eigen Europa, en evenzeer denkend aan de eerdere invasies van dat land in Syrië, Afghanistan, enz., maar ook aan de militaire invasies van de VS in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en vele landen in Latijns-Amerika, is het goed om dit zeer belangrijke citaat van Monseigneur Romero in gedachten te houden uit de laatste homilie die hij uitsprak in de kathedraal van San Salvador: **"Ik wil een speciale oproep doen aan de mannen van het leger... Geen soldaat is verplicht een bevel tegen de wet van God op te volgen. Herstel uw geweten en gehoorzaam eerst aan uw persoonlijk geweten voordat u gehoorzaamt aan het bevel van de zonde. ... In naam van dit lijdende volk, waarvan de kreten elke dag meer en meer naar de hemel stijgen, smeek ik u, beveel ik u, in naam van God: stop de repressie!”**

In El Salvador, en in alle landen, ook in Europa en in Rusland en de VS, beleven wij in het klein of in het groot de ramp die Monseigneur Romero aan de kaak stelt in het citaat uit zijn laatste homilie in de kathedraal van San Salvador. "*De huidige maatschappij gedraagt zich als een soort anonieme samenleving waarin niemand de schuld op zich wil nemen en iedereen dus verantwoordelijk is. Iedereen is verantwoordelijk voor wat er gebeurt, maar het blijft anoniem. Wij zijn allen zondaars en wij hebben allen ons aandeel gehad in de massale en monsterachtige uitbarsting van misdaad en geweld in ons land."*

**Wij zijn eraan gewend geraakt om in zwart-wit te kijken en te denken: wij zijn de goeden en zij zijn de slechten. Wij doen alles goed en zij doen alles fout.** Dit verschijnsel doet zich voor op het niveau van echtparen en gezinnen, tussen buren, tussen zakenlieden en vakbonden, tussen militairen en burgers, tussen politieke partijen, tussen voormalige en huidige machthebbers, tussen verschillende landen en tussen coalities en machtsblokken van landen, tussen Kerken, tussen godsdiensten, tussen onderdanen en migranten of vluchtelingen,… Dit alles om het voortdurende zaaien van haat, agressie, repressieve maatregelen, het straffen, het leveren van wapens en het beginnen (en blijven voeden) van oorlogen, uitsluitingen, verdrijvingen,… te rechtvaardigen. De media en de sociale netwerken aan beide zijden rechtvaardigen dit wij-zij denken en gooien daarbij alsmaar meer olie op het vuur.

Verwijzend naar de onrechtvaardige oorlog van Rusland tegen Oekraïne vragen we ons af: welk moreel gezag heeft het Westen (de Europese Unie, Engeland, de VS, de NAVO) na zoveel eigen invasies en agressies tegen andere volkeren, alleen maar omdat ze niet beantwoorden aan onze eigen politieke, economische en militaire belangen? Met welk moreel gezag kunnen ze Rusland veroordelen? **Zou het niet zinnig zijn te concluderen dat de Russische oorlog tegen Oekraïne eerder een spiegelbeeld is van wat de VS en zijn Europese bondgenoten de afgelopen decennia zo vaak hebben gedaan in verschillende delen van de wereld?** Dat rechtvaardigt natuurlijk niets, maar toch…

Monseigneur Romero roept ons allen op om onze eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor de wereldconflicten die zich voordoen en voor het actief blijven voorbereiden van oorlogen. Want we houden van onze (lucratieve) industrie die steeds meer geavanceerde bewapening produceert. De zekerste manier om oorlogen uit te lokken is ons meer te bewapenen, meer dodelijke wapens en oorlogsmachines te produceren, ons leger uit te breiden en meer massavernietigingsbommen uit te vinden. Dat is wat we in het Westen en in het Oosten hebben gedaan. **Zolang wij blijven denken dat vrede de vrucht zal zijn van de uitroeiing en vernietiging van de ‘ander’, de ‘vijand’, bedriegen wij onszelf.** En één van de dringende vragen die wij ons bij dit alles moeten stellen is: wat hebben wij gedaan om persoonlijke en familieconflicten, arbeidsconflicten, gewapende conflicten en oorlogen, religieuze conflicten… te vermijden of vreedzaam op te lossen?

Monseigneur Romero vraagt ons ook in ons eigen hart, in ons eigen leven te kijken. *"Hoe weinig kijken we naar ons eigen geweten…’* **In de Kerken naderen we alweer het einde van een nieuwe vastentijd. Wat hebben we dit jaar in ons eigen geweten ontdekt? Op welke manier heeft onze persoonlijke zonde invloed gehad op de zonde in het gezin, in de gemeenschap, in de maatschappij?** Tegenwoordig klinkt het wat traditionalistisch en ouderwets om over de ‘hoofdzonden’ te spreken. Maar deze zeven zeer menselijke hartstochten (hoogmoed, hebzucht, wellust, woede, gulzigheid, afgunst en luiheid) verharden het hart en leiden tot grote conflicten op elk niveau. **Monseigneur Romero heeft met grote profetische helderheid de afgoderij van geld en macht aan de kaak gesteld. Dit is de oorsprong van de ‘zonde tegen de Geest’ die alleen ‘ontworteld’ kan worden door ‘vasten en gebed’ - dat wil zeggen door een oprechte en nederige herziening van alles wat er in ons hart omgaat, door een blijvende bekering.** Het minimum dat wij moeten proberen te bereiken staat in de ‘tien geboden’ neergeschreven, en wel voornamelijk: niet stelen, niet doden, niet liegen als gevolg van het niet aanbidden van macht of rijkdom. De ook al oude ‘zeven werken van barmhartigheid’ zijn op vandaag nog altijd makkelijk te herkennen: de hongerigen te eten geven; de dorstigen te drinken geven; de behoeftigen onderdak geven; de naakten kleden; de zieken bezoeken; de gevangenen helpen; de doden begraven. **Dit alles moet natuurlijk worden hertaald in zeer concrete hedendaagse termen. Maar we kunnen niet zeggen dat we dit niet wisten**. **Het is triest en teleurstellend te moeten constateren dat in het nieuwe oorlogsconflict dat zich vandaag voordoet, met zoveel verwoesting en bloedvergieten aan beide kanten, christenen geen àndere stem hebben, en dat wij niet iets ànders doen... Met andere woorden: dat wij in de internationale politiek en in de oorlog die zich voordoet niet langer christenen zijn**. De woorden en de houding van de patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk bij het rechtvaardigen van de Russische agressie tegen Oekraïne bijvoorbeeld, zijn onvoorstelbaar anti-evangelisch.

Uiteraard verheugen wij ons over de explosie van particuliere en overheidsinitiatieven uit solidariteit met de duizenden mensen die Oekraïne ontvluchten. Tegelijk maken wij ons echter nauwelijks zorgen over minderheidsgroepen, gemeenschappen en etnische groepen, zoals de Russische minderheid in Oekraïne, in Jemen, in Soedan, in de Sahara, of de inheemse volkeren in Latijns-Amerika en zelfs in de VS, in Rusland, China, India,… Integendeel: wij bewapenen onszelf meer en meer om deze minderheidsgroepen te kunnen verpletteren wanneer zij in opstand komen en het recht op een waardig leven opeisen.

**"*Wij zijn allen zondaars, en wij hebben allen ons aandeel gehad in de massale hoeveelheid aan misdaad en geweld in ons land",* blijft Monseigneur Romero ons zeggen. Zullen wij in staat zijn ooit een andere geschiedenis te schrijven met zicht op een toekomst van vrede, als vrucht van gerechtigheid en broederschap? Laten we alvast beginnen met ànders te zijn.** We hoeven niet bang te zijn.

Uw zus en broer Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 3 april 2022. Voor deze reflectie hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de Eucharistieviering op de Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd-C, 23 maart 1980. **Het is de allerlaatste homilie die Mgr. Romero uitgesproken heeft in de kathedraal van San Salvador. De dag nadien (24 maart 1980) werd hij vermoord.** Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo VI, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.423.