**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 58. Vijfde Paaszondag - C – 15 mei 2022.**

**De moeder is als het sacrament van Gods liefde.**

*"De moeder is als het sacrament van Gods liefde. De Arabieren zeggen dat God, omdat wij Hem niet kunnen zien, de moeder heeft geschapen. Die kunnen wij wel zien, en in haar zien wij God, zien wij liefde, zien wij tederheid. Konden alle moeders maar de kant kiezen van de liefde die de Kerk predikt! Als de moeders wisten hoe ze tegen de mensen moeten zeggen: nee, het gaat in het leven niet over ondermijning, het is geen kwestie van politiek, het is niet de haat, maar de liefde waar het om gaat, zoals de liefde die wij voor onze kinderen hebben. Hoeveel impact zou de invloed van de moeder, van de echtgenote, kunnen hebben op de politicus, de regeringsman, de kapitalist, de zakenman! De menselijke relaties zouden menselijker worden indien de moeders meer invloed zouden hebben op de harten van de mannen die de teugels van de geschiedenis in handen hebben. Denk aan die moeder uit het Rome van lang geleden: toen de stad door een verrader vernietigd dreigde te worden, stuurde de Senaat de moeder van die verrader naar hem toe om hem te overtuigen. En Rome werd gered dankzij een moeder.*"

Mgr. Romero legde in zijn homilie van de Vijfde Paaszondag - C **de nadruk op enkele fundamentele aspecten van de zending van de Kerk, vooral wat betreft de verantwoordelijkheid die zij heeft om wat verkeerd gaat in het land aan de kaak te stellen.** Daarbij verduidelijkt hij dat dit daarom nog geen kwestie is van louter politiek bedrijven. "*De politiek raakt gewoon het altaar, zij raakt de moraal, en de Kerk heeft het recht om daarbij haar oriënterend woord te spreken."* **Hij eindigde zijn preek met een verwijzing naar de beslissende rol van de moeders bij dit alles.**

In de maand mei wordt op veel plaatsen Moederdag gevierd. Monseigneur Romero feliciteert van harte de moeders, in het bijzonder "*de moeders die lijden zoals Maria deed aan de voet van het kruis*". En hij zegt hen: "*Weet dat jullie niet alleen staan. De Kerk is met jullie”*.

Vanuit de actualiteit van de oorlog in Oekraïne en de wrede realiteit van de oorlogen in Syrië, Jemen, Palestina en op zoveel andere plaatsen, zien we via de media hoe moeders met hun kinderen steeds weer opduiken in het nieuws. Op de vlucht voor bommen en kogels in de straten, aanschuivend in lange rijen aan de grens om hun vaderland te verlaten, grote groepen moeders en kinderen ondergedoken in schuilkelders... Aan pijnlijke beelden van huilende, bloedende moeders die hun kinderen beschermen, is er geen gebrek. Alsof de foto's van lijdende moeders het wreedste beeld zijn van de oorlogen die aan volkeren worden opgedrongen. En helaas, onze menselijke geschiedenis is een geschiedenis van oorlogen. Bovendien **hebben wij in onze geschiedenislessen vooral veel geleerd over oorlogen die werden geïnterpreteerd volgens de belangen van de overwinnaars. Weinig of niets hebben we geleerd over de inspanningen die geleverd werden om te komen tot dialoog en bij het zoeken naar vrede.** Geen wonder dat in de christelijke traditie afbeeldingen en iconen van Maria, de Moeder van Jezus, haar vaak laten zien als de Lijdende Moeder. **Waarlijk, de lijdende moeders van alle uitgebuite, onderdrukte, gebombardeerde volkeren verbeelden en vertolken de angstkreten van de armen van alle tijden, wiens kreten tot de hemel reiken**. Het Boek Exodus zegt dat deze kreten gehoord zijn door God, die het lijden van Zijn volk heeft gezien. Zo kunnen we zeggen dat de bedroefde moeders van alle volkeren een sacrament zijn (dat wil zeggen: zowel een teken als een instrument) van God, van de God die lijdt met Zijn volk en die oproept tot bevrijding. We kunnen zeggen dat wie moeders (met hun kinderen) verwelkomt die voor oorlogen vluchten (laten we niet vergeten dat het daarbij niet alleen om vluchtelingen uit Oekraïne gaat), God zelf verwelkomt. Deze moeders zijn het gezicht van de lijdende machteloosheid van God, die ons geschapen heeft voor het Leven, voor gerechtigheid, voor vrede, maar die lijdt omdat de leiders van Zijn volk Hem verraden hebben, waardoor het leven vernietigd wordt. Het is dezelfde lijdende machteloosheid van God die zich openbaarde in de wrede dood die Jezus onderging. **Maar** **de kreet van machteloosheid bij Zijn sterven was niet Zijn laatste woord. Dit blijft onze hoop, ook nu nog, in het aangezicht van de oorlogen die tegen zoveel volkeren worden gevoerd met wapens die ook gemaakt zijn door landen waarvan de leiders op de Bijbel zweren dat zij christen zijn.**

Monseigneur Romero gaat dan verder in op de gedachte dat moeders het sacrament zijn van Gods liefde. Hij vraagt ons aandacht te schenken aan een andere dimensie van de moeders: hun immense liefde en tederheid voor hun kinderen. Wij kenden het Arabische gezegde niet dat in de liefde van moeders de liefde en de tederheid van God zelf voor ons wordt uitgedrukt en tegenwoordig wordt gesteld. Het is in elk geval een heel mooi en betekenisvol beeld. **Vanwege zijn enorme en onuitputtelijke liefde voor moeders durft Monseigneur Romero een krachtig beroep op hen te doen. Hij vraagt hen hun taak als moeder op zich te nemen om tussenbeide te komen bij hun echtgenoten, hun zonen en dochters die regerings- en legerposten bekleden, die grote verantwoordelijkheden dragen in de economie..., opdat zij zouden afzien van dominante, uitbuitende en repressieve posities.** Hij vraagt hen om hun echtgenoten en kinderen zo lief te hebben dat deze tederheid invloed zou hebben op het geweten van politici, militairen, kapitalisten, zakenlieden…

Wat op het spel staat is de humanisering van de geschiedenis, die zowel gisteren als vandaag helaas onmenselijk was voor de grote meerderheid van de volkeren. De zending die wij – uitgedrukt in termen van wie gelooft - ontvangen hebben om ons allen tot ‘mens’ te laten worden, naar het beeld van God zelf, is nog lang niet volbracht. Zelfs niet na 2000 jaar Christendom. **Het gaat hierbij om het bevorderen en verwerven van het ware menselijke geluk, gebaseerd op de waarden van het Koninkrijk Gods: rechtvaardigheid, broederschap, solidariteit, vrijheid, actieve deelname, barmhartigheid, waarheid, vrede, delen en samenwerken…**

Hoewel het de opdracht is van iedereen, zijn moeders toch bij uitstek de heldhaftige voorbeelden van onuitputtelijke tederheid. Wij moeten allen van hen leren, voor de grote missie van humanisering die op ons rust, met alle plichten en rechten die dat inhoudt voor iedereen.

**Wij geloven dat de Kerkelijke Basisgemeenschappen deze dynamiek in zich dragen van een laboratorium te zijn van menselijkheid, van het bewijs te zijn dat het mogelijk is broederlijk en solidair te leven, gelukkig te leven ten dienste van anderen die meer noden hebben dan wij. Alle bezinningen, studies, martelaarsfeesten en liturgische feesten van de gemeenschap moeten in functie staan van de bezieling van deze humanisering.** Er is nog zoveel te doen. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 15 mei 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Vijfde Paaszondag-C, 8 mei 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.66.