**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 45 – Zondag Doop van de Heer – 9 januari 2022.**

**We moeten leren te weten hoe wij geloof en politiek kunnen combineren. Zo zullen wij allen hoofdrolspelers van de toekomst zijn.**

*“Ik richt mij hier nu opnieuw tot die stille, zwijgende massa die nog steeds aan de zijlijn staat. (...) Begrijp me goed (...).* ***Ik wil zeggen dat wij allen hoofdrolspelers van de toekomst moeten zijn; dat wij objectief moeten analyseren, dat wij ons niet moeten laten meeslepen door emotie, euforie of nervositeit; dat wij kritisch moeten zijn, met een volwassen houding; dat wij in onszelf die identiteit tot stand moeten brengen die zo noodzakelijk is voor een christen.*** *Die houding is de vrucht van een doopsel dat elke christen aan Christus verbindt, alsook van het geboren zijn in dit land – wat ons onlosmakelijk aan het land verbindt. Wij moeten leren te weten hoe wij geloof en politiek kunnen combineren, vanuit een kritische manier van denken die de verwerkelijking is van ieders talent en eigen persoonlijkheid. (...)* ***Moge iedere Salvadoraan niet alleen zijn of haar concrete politieke engagement in ere houden, maar ook zijn of haar engagement als christen, zodat hij of zij, vanuit de reddende kracht van Christus, werkelijk een levende bijdrage kan zijn in de verlossing van zijn of haar eigen land.*** *Het zij zo." (\*)*

Monseigneur Romero richt zich met dit citaat tot "de zwijgende massa", die meerderheid van het volk die niet deelneemt aan de historische aangelegenheden van het land. Er zijn heel wat Salvadoranen die zelfs niet eens aan de verkiezingen deelnemen. Velen zijn er vooral erg bezorgd over hoe te overleven, hoe zichzelf te genezen, hoe hun kinderen te voeden. Er is geen gebrek aan frustratie na zoveel verkiezingsbeloften die toch niet worden nagekomen. Anderen leven opgesloten in hun eigen wereldje, genieten zoveel mogelijk van het commerciële aanbod, gaan naar de reguliere feestmarkten, vermaken zich met tv en sociale media en met voetbal. Hoewel zij als werknemers te lijden hebben onder economische uitbuiting en lage lonen, of zelf misschien een eigen klein bedrijfje hebben opgezet waarmee ze proberen te overleven, en daarbij lage prijzen krijgen voor hun landbouwproducten… voelen zij zich niet uitgedaagd om iets te doen aan al die (mis)toestanden. Er zijn verder de gepensioneerden met een overlevingspensioen die de hoop op een waardiger leven al lang hebben opgegeven. Er zijn gezinnen met heel onzekere huisvesting, die verblijven in marginale zones van de grootstad. En voor de rest, zoals we zingen in "El Mirón": "van mijn huis tot aan mijn werk, doe ik de wil van God". **Monseigneur Romero spreekt hen in bovenstaand citaat allen toe en herinnert hen eraan dat het van fundamenteel belang is dat wij beseffen met zijn allen "*protagonisten van de toekomst"* te zijn.**

**Daarom dringt hij erop aan dat de mensen leren analyseren en "met objectiviteit" leren te onderscheiden. Met andere woorden, dat ze de realiteit leren zien zoals ze is.** Dat is niet eenvoudig, omdat we heel gemakkelijk onszelf een donkere of anders gekleurde (politieke of ideologische) bril aanschaffen, of ons die bril door anderen op de neus laten zetten. Er moet dringend gebroken worden met de trieste realiteit die tot uitdrukking komt in het gezegde "Waar Vicente gaat, daar gaat het volk (la gente)". **Mgr. Romero vraagt ons "kritisch te zijn" en te analyseren met een "volwassen houding".** Via de huidige media hebben belangengroepen hun geëigende kanalen om ons te bombarderen met hun standpunten die als dè waarheid, en dan nog de énige waarheid ook, worden gepresenteerd. **Mgr. Romero vraagt de mensen om kritisch en volwassen te zijn in hun oordeel over de gebeurtenissen**. Laten we niet zijn zoals de mensen die vanzelfsprekend altijd weer gaan waar "Vicente" gaat. **Hij waarschuwt ons ook om ons niet te laten meeslepen door "*emotie, euforie of nervositeit*".** We mogen aannemen dat hij daarbij doelde op de emotionele euforie van de volksorganisaties in hun proces van eenwording en de manier waarop zij zich publiek manifesteerden. Misschien wilde hij met deze woorden ook de regeringsjunta, de militairen en de nationale politie vragen om zich niet te laten meeslepen door "nervositeit" ten aanzien van de opkomst van de volksbeweging. Maar hoe dan ook, zijn oproep is nog steeds zeer actueel. De regering en alle bestuursniveaus moeten leren de oorzaken van de grote problemen van de bevolking te analyseren en met objectiviteit en realisme de juiste antwoorden op die problemen te formuleren. De politieke oppositie (politieke partijen, NGO's, oud-strijders, leiders van coöperatieve federaties en vakbonden,...) moet hetzelfde doen. Wij leven ook op vandaag in een realiteit met structuren en systemen die totaal verwrongen zijn door politieke corruptie. **Monseigneur Romero verwijst naar het volk, het ongeorganiseerde en niet-participerende volk, opdat het zijn vermogen tot objectief, kritisch en gerijpt-volwassen onderscheidingsvermogen zou ontwikkelen. Het lijkt ons duidelijk dat de Kerken in deze bewustmakingsprocessen van de mensen een zeer belangrijke rol moeten spelen.**

Terzelfder tijd lanceert Monseigneur Romero een oproep aan het gedoopte christenvolk om "*vanuit de reddende kracht van Christus, een levende bijdrage te zijn in de redding van hun eigen land".* **Het is een constante in het profetisch (s)preken van Monseigneur Romero dat hij de gelovigen waarschuwt om hun geloof niet op te geven, om hun navolging van Jezus te beleven in de praktijk, en om daar levende getuigen te zijn van de waarheid van het Evangelie.** "*Mogen we leren te weten hoe we geloof en politiek in evenwicht kunnen brengen".* Onze geloofsbeleving mag niet onderhevig zijn aan de politieke situatie, noch aan de grillen van de historische gebeurtenissen, noch aan de verschillende ideologieën die ons van hun waarheid proberen te overtuigen. **Onze toewijding aan Jezus moet ons veeleer veranderen in zout, licht en zuurdesem van Christus' reddende kracht in de samenleving. Vanuit het Evangelie kunnen wij samen bouwen aan een nieuw kritisch geweten dat zich verspreidt naar anderen, met onze beide voeten staande in de harde werkelijkheid van het dagelijks leven van de meerderheid van de mensen, en tegelijk met onze ogen gericht op de horizon van het Koninkrijk.** De ontdekking van de zonde in de bestaande structurering van de politieke, sociale en economische samenleving vergt veel profetische moed. Vanuit ons geloof moeten wij ook bereid zijn om fouten, nalatigheden en zwakheden te ontdekken in onze eigen sociale, politieke en kerkelijke organisaties. **Als wij volgelingen van Jezus willen zijn, motiveert het geloof ons om "in het Licht" te staan, en om van daaruit het dagelijkse leven te verlichten, zelfs tot in de donkerste hoeken.** Laten we niet bang zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 9 januari 2022. Citaat uit de homilie van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering van de Doop van de Heer - C, 13 januari 1980. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo VI, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p.192.

***(\*) er klinkt applaus bij dit einde van de homilie.***