**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 19. Zeventiende zondag door het jaar-B – 28 juli 2024.**

**Het zijn de verantwoordelijken die het moeten doen.**

*“De economische ellende die we nu meemaken – zo zeggen de politici van ons land – zal niet worden opgelost als de politieke crisis die het land overweldigt niet eerst van de baan is. Want pas wanneer het land zijn politieke crisis heeft opgelost, zal het opnieuw genoeg vertrouwen en steun verwerven om de andere problemen het hoofd te kunnen bieden. Anders zullen alle getroffen maatregelen totaal nutteloos zijn en alle overheidsprojecten zullen niets meer worden dan sirenenzang.”*

*“Ik ben blij dat deze oproep samenvalt met een moeilijk en dringend probleem waar de Kerk al een tijdje op wijst, en dat nu sterker dan ooit onder de aandacht wordt gebracht.* ***De Kerk is echter niet van plan om dit zelf aan te pakken en op eigen houtje aan oplossingen te werken, maar ze wijst wel met nadruk op de urgentie hiervan.”***

***“Maar hoe dan ook: het zijn de verantwoordelijken die het moeten doen.”***

Aartsbisschop Romero citeert een publicatie van de Independent Journalism Agency (API), **om de nadruk te leggen op de urgentie van het oplossen van de politieke crisis, met als gevolg daarvan het herstellen van het vertrouwen en het verwerven van de steun van de bevolking om de onderliggende economische problemen te kunnen oplossen.** De verkiezingen van 2021 en van februari en maart 2024 bevestigden nog een keer extra de enorme politieke crisis in El Salvador: de kiezers hebben de afgelopen decennia de aanwezigheid van sterke partijen in de volksvergadering teruggeschroefd en de deur geopend voor een nieuwe partij, hopend dat die een bijdrage zou kunnen leveren aan de zoektocht naar oplossingen voor de politieke crisis. Er worden op dit moment wetten gemaakt die niet in de smaak vallen bij andere partijen, noch bij vertegenwoordigers van het middenveld (Ngo's en anderen), die zich dan ook verzetten tegen de acties van de huidige regering. Anderen stellen vooral de manier waarop en de methodologie van de acties van het Parlement in vraag. En **ondertussen wordt de crisis blijkbaar eerder erger dan dat er vooruitgang wordt geboekt in het oplossen ervan.** De verkiezingen voor de president en het parlement, en voor de gemeentelijke overheden (in februari en maart 2024) hebben het politieke landschap van El Salvador volledig veranderd. De kiezers gaven een absolute meerderheid aan de partij onder leiding van de uittredende president. Het land wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen om de crisis op te lossen, een crisis die te maken heeft met het herstellen van het politieke vertrouwen vanwege het volk, de democratische participatie, de trouw aan de grondwet, de transparantie in het openbaar bestuur, enz.

**Mgr. Romero zegt dat het niet de rol van de Kerk is om de crisis op te lossen, maar hij wijst wel op de urgentie hiervan: “… *Het zijn de verantwoordelijken die het moeten doen.”*** Het is de moeite waard om de pastorale brief van de huidige Aartsbisschop van San Salvador te lezen en er goed over na te denken, en ons door de inhoud ervan te laten leiden in ons politieke werk. We lazen onlangs op sociale netwerken ‘dat de strijd op straat plaatsvindt…’ **Het lijkt ons nochtans eerder zo te zijn dat het fundamentele deel van de politieke strijd zich veeleer afspeelt in het politieke bewustzijn van het Salvadoraanse volk**. Het heeft geen zin mensen in San Salvador met bussen de straat op te sturen, als we niet eerst met hen een nieuw proces van constructief kritisch politiek bewustzijn aangaan. **De politieke crisis zal van onderaf worden opgelost, wanneer de armen zich bewust worden van hun realiteit en hun politieke verantwoordelijkheid.** De akkoorden van het einde van de oorlog (1992) veroorzaakten een enorme demobilisatie van de volksorganisaties en een achteruitgang in de politieke vorming van zowel de oorlogsgeneratie zelf als van de naoorlogse generaties. De tien jaar waarin het FMLN aan de macht was (2009-2019), veranderden niets aan deze dynamiek van volksdemobilisatie.

*“… Het zijn de verantwoordelijken die het moeten doen.”* Ja, maar **wie is verantwoordelijk voor het oplossen van de politieke crisis? Het lijkt ons dat het in de eerste plaats de mensen zelf zijn die zich bewust moeten worden van hun noodzakelijke democratische deelname aan de politiek, en dat niet alleen op het moment dat er verkiezingen zijn, maar bij alle politieke activiteiten.** Het geschreeuw en de publicaties van de leiders van de civiele samenleving zijn niet genoeg. Persconferenties of radio- en tv-netwerken met presentaties van de president, of berichten op X of op Facebook – ze zijn niet voldoende. Ook de verklaringen van volksvertegenwoordigers zijn niet voldoende. **Zonder de actieve, kritische en doelbewuste deelname van het georganiseerde volk kunnen noch de politieke crisis, noch de economische structuren van onrechtvaardigheid die eraan ten grondslag liggen worden opgelost. Daarom zullen de vormingsprocessen (vanuit scholen, vanuit Kerken, in coöperaties en vakbonden, aan universiteiten,...) heel belangrijk zijn en blijven om te zorgen voor een nieuwe impuls ten bate van een vernieuwd politiek bewustzijn.** De Kerken zelf kunnen zich niet beperken tot algemene opmerkingen of reflecties over de thema's van het liturgisch jaar of tot intra-kerkelijke aangelegenheden. **Het Evangelie van Jezus moet een zuurdesem zijn voor de transformatie van mensen en hun organisaties. Zou het hoofdwerk van de Kerken daar niet moeten liggen?**

In zijn vierde pastorale brief schrijft José Luis Escobar Alas, de huidige Aartsbisschop van San Salvador: ‘De vorming die de Kerk biedt moet een opleiding zijn die de nieuwe generaties personaliseert, gebaseerd op een diepgaande kennis van hun nationale geschiedenis; een opleiding die een intergenerationele dialoog mogelijk maakt, zodat de huidige generatie zichzelf kan verrijken met de erfenis van vorige generaties; ze moet mee gevoed worden door de visie van de mensen uit de generatie van vandaag, en hun missie moet voorgesteld worden als deze van die generatie die ooit de leiding zal hebben over de nabije toekomst van hun geschiedenis. **Het moet een kritische opvoeding zijn, die objectieve en nuchtere reflectie mogelijk maakt als een middel om die elementen te overwinnen die nooit meer in iemands (persoonlijke en nationale) geschiedenis mogen worden herhaald.** Dit alles moet nieuwe generaties in staat stellen om op te groeien vanuit minder menselijke levenscondities naar meer menselijke omstandigheden.’ (138). **Deze missie is de taak van iedereen. We hoeven niet bang te zijn. Maar we moeten wel weten: in en vanuit de kerkelijke gemeenschappen hebben we een enorme historische verantwoordelijkheid.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog een andere reflectie op basis van enkele citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero, uitgesproken op de Zeventiende zondag door het jaar-B, 29 juli 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:

232 Ser la voz de los que no tienen voz: https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/467237881888004

Deze reflectie was oorspronkelijk geschreven voor zondag 25 juli 2021, en werd nu herzien voor de Zeventiende zondag door het jaar-B, 28 juli 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Zeventiende zondag door het jaar-B, 29 juli 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 157-158.