**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 144. Derde Zondag in de Veertigdagentijd-B – 3 maart 2024.**

**We zijn de wet van God vergeten.**

"*Hier raken we aan* ***het fundament van zoveel wanorde in ons sociale leven****. Als we vragen waarom de stakingen er zijn, waarom de ontvoeringen, waarom de verdeeldheid, waarom het geweld, waarom zoveel misdaad, waarom zoveel verdwijningen, waarom de martelingen,… dan is er maar één antwoord:* ***de mensen zijn de wet van God vergeten****. En op een dag, beste broeders en zusters, zal ik wijzen op* ***de verrotting van ons systeem. Ik zal wijzen op het machtsmisbruik dat steeds meer een dief wordt.*** *We kunnen beschamende situaties beschrijven van mensen die ons vanop hun regeringsposten het voorbeeld van eerlijkheid zouden moeten geven in hun bedrijven en in de omgang met hun geld. En waar gebruiken ze deze posten, deze begunstigde situaties voor? Niets kan meer gedaan worden voor het algemeen welzijn! Het wordt enkel gedaan vanuit en voor het egoïsme! Ach, als er maar veel rekeningen werden gecontroleerd! Ach, als er maar veel openbare werken publiekelijk werden verantwoord!* ***De wet van God wordt niet nageleefd door hen die het voorbeeld zouden moeten geven: de wetgevers, zij die regeren. En onder de mensen is er dan, in navolging van degenen aan de top, natuurlijk ook al snel twijfel, onzekerheid en ontstaat ook daar de gretigheid om te profiteren.*** *En zo hebben we een natie die van boven tot onder corrupt is, omdat iedereen vergeten is waar het écht op aan komt, omdat we Gods wet vergeten zijn. (...)* *En ik herinnerde er u al in het eerste punt van mijn preek van vandaag aan, dat het volk van God een wet heeft, die hun werd gegeven op de plechtige dag van de Sinaï en die tot ons reikt en ons nu, in deze veertigdagentijd van 1979, vraagt om ons leven te herzien als gemeenschap, als land, als regeringsleiders, als geregeerden, als volk, als christenen.* ***Alleen zo kan de veertigdagentijd zijn grote taak van vernieuwing vervullen: als we de spiegel voor ons willen houden, waarin ons gezicht zo lelijk zal lijken omdat we er niet voor gezorgd hebben om in ons leven de wet van de Heer te leren kennen en die grondig na te leven.”***

In zijn preek met als titel: ‘Veertigdagentijd, terugkeer naar de wet van God’, legt Mgr. Romero trefzeker de vinger op de wonden van de Salvadoraanse samenleving (en dat doet hij op vandaag nog steeds). Het was een tijd van verschrikkelijk geweld, zowel van de kant van de zogenaamde politie en de militaire autoriteiten als van de kant van de volksorganisaties (vakbonden, gewapende verzetsgroepen, enz.). Toen kwam de explosie van geweld in de vorm van twaalf jaar oorlog (met de immense militaire en financiële steun van de VS en met duizenden doden en verdwenen mensen tot gevolg). En na de oorlog kwam de kanker van de bendes met hun afpersingen, aanrandingen, berovingen en moorden… In de afgelopen jaren zijn, op basis van een uitzonderingsregime, duizenden mensen gevangen gezet die (naar men vermoedde) verbonden waren met of verantwoordelijk waren voor de grote misdaden van de bendes. Mensen die niets te maken hebben met het geweld zijn ook gearresteerd, en het kan niet worden uitgesloten dat door familiale conflicten anderen (al of niet onschuldig) werden aangeklaagd. Mensenrechtenorganisaties klagen schendingen van mensenrechten aan zowel in het gerecht als in de overvolle gevangenissen. Dit ‘uitzonderingsregime’ staat sterk onder druk. Het aantal moorden en afpersingen is ondertussen aanzienlijk afgenomen. Dat heeft beslist enorme invloed gehad bij de verkiezingsoverwinning van de huidige president Nayib Bukele op 4 februari 2024. **Toch** **staat het geweld nog altijd niet buiten de Salvadoraanse samenleving. En zo is het ook op vele andere plaatsen in de wereld. Elk land kan de golven van geweld opnoemen waaronder het lijdt. En dezelfde vraag kan telkens weer gesteld worden: Waarom zoveel geweld? Monseigneur Romero vertelt ons dat dit komt omdat *"… de mensen de wet van God vergeten zijn".***

Vervolgens verwijst hij naar **"… de verrotting van ons systeem": misbruik van politieke macht en misbruik van economische macht,** op zo'n manier dat degenen die *"… ons vanop hun regeringsposten het voorbeeld van eerlijkheid zouden moeten geven in hun bedrijven en in de omgang met hun geld”* precies het tegenovergestelde doen. Politici maken misbruik van hun positie om zichzelf te verrijken. Ze aarzelen niet om rekeningen te vervalsen, om van het volk te stelen door zichzelf te verrijken met allerlei bezittingen en vele luxeartikelen. **Er is een ongebreidelde zucht naar macht**, zodat ze naar hartenlust kunnen profiteren van de ‘publieke koek’. En aan de andere kant, zegt aartsbisschop Romero, volgen de mensen het voorbeeld van degenen aan de top, *“… er is twijfel, onzekerheid en de gretigheid om ook te profiteren".* Als de groten stelen, waarom ik dan niet..? Als gevolg daarvan leven we in een corrupte samenleving. Waarom? Dat is duidelijk: *“… we zijn de wet van God vergeten".*

Doorheen de geschiedenis van het Bijbelse volk Israël en ook van de Kerken hebben we de tien geboden uit het hoofd geleerd: geen afgoden (valse goden, idolen) aanbidden, geen misbruik maken van de Naam van God, er zijn fundamentele verboden zoals doden, stelen, liegen, aangevuld met de verplichting om vader en moeder te respecteren en te eren, en een fatsoenlijk persoonlijk leven te leiden. **Jezus radicaliseert die wet en vat alles samen in: ‘God liefhebben staat gelijk aan je naaste liefhebben (inclusief je vijand)’. Toen het christendom de staatsgodsdienst werd, werden ‘de wetten van de wereld’ (liegen, stelen, doden, verraden, domineren, uitbuiten,...) gaandeweg veel belangrijker als leidraad in het doen en laten van de machthebbers (en dus ook van het ‘gewone volk’) dan de basiswet van God: de tien geboden, de fundamentele afspraken voor Gods Volk onderweg.** We hebben het zien gebeuren met de katholieke keizers en koningen, in de opeenvolgende christelijke koninkrijken in Europa, en ook in de kolonisatieprocessen (bezetting, uitbuiting, genocide,...) buiten Europa. We beschuldigen anderen heel gemakkelijk en comfortabel van allerlei zaken (de moslims, de Chinezen, de Russen, de VS,...), terwijl in de historische realiteit onze eigen regeringen in dezelfde richting blijven handelen. We blijven steeds dodelijker wapens produceren (en dus van op afstand doden), we blijven minderheden uitsluiten, we blijven ons recht verdedigen om grondstoffen en mineralen in zuidelijke landen te exploiteren, de rijke klasse blijft profiteren,…

**Tenminste in landen met een culturele traditie die geworteld is in het christendom zouden we toch zeker een andere politieke en economische dynamiek hebben verwacht**. Vandaag de dag zien we zelfs hoe de Kerk in een aantal landen wordt vervolgd en gedomineerd, hoe haar profetische evangelisatiemissie wordt verhinderd in naam van een regering die beweert ‘christelijk’ te zijn (met name het huidige Nicaragua). In Rusland is de Russisch-Orthodoxe Kerk één van de sterke bondgenoten en een rechtvaardigende instantie van Poetins oorlog tegen Oekraïne. Conservatisme en christelijk-religieus fundamentalisme op het Amerikaanse continent uiten zich politiek in steun aan doodsprojecten zoals die van Trump, Bolsonaro, Milei,... We zien hoe de Staat en de regering van Israël al 75 jaar de geleidelijke (en nu versnelde) eliminatie en vernietiging van het Palestijnse volk uitvoeren. En ook daar, in de Staat Israël, maken een aantal religieuze leiders en gemeenschappen fundamentalistische lezingen van ‘de Schriften’, die hun oorlogszuchtige acties moeten rechtvaardigen. Het lijkt er op dat de meerderheid van de Joodse bevolking gedurende deze 75 jaar hun eigen lijden tijdens de Holocaust vergeten is, en dus zwijgen ze tegenover de groeiende pijn van de Palestijnse families, totdat ze tenslotte instemmen met de totale vernietiging van de bevolking van Gaza.

**Monseigneur Romero vraagt ons om tijdens deze vastentijd ‘de wet van God’ te gedenken, te beginnen met de tien geboden.** Natuurlijk hoeven we niet op de machthebbers te wachten om de confrontatie en de herziening in de spiegel van Gods wet die Mgr. Romero ons voorstelt, ook daadwerkelijk in praktijk te brengen,. Want we kunnen het doen in ons eigen leven, in ons gezin, in de gemeenschap, in de Kerk. Maar het is wel heel moeilijk om het alleen te doen. **We hebben elkaar nodig om duidelijker te zien in hoeverre Jezus' manier van leven weerspiegeld wordt in onze manier van leven en waar en wanneer we het hart van het evangelie ‘vergeten’.**

Misschien is het goed om te onthouden dat wanneer veel kleine en eenvoudige mensen kleine stappen zetten naar een nieuw leven, er dan grote dingen kunnen gebeuren. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog enkele andere citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Derde Zondag in de Veertigdagentijd-B van 1979, met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

189 No robarás:

[https://www.facebook.com/watch?v=369434498506470](about:blank)

188 La corrupción:

[https://www.facebook.com/watch?v=519439393311133](about:blank)

Overdenking voor zondag 3 maart 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Derde Zondag in de Veertigdagentijd-B, 18 maart 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo IV, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p 291.292.