**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 83 – Tweeëndertigste Zondag door het jaar - C – 6 november 2022.**

**Iedereen moet de Wet van God gehoorzamen.**

*"Lees hoofdstuk 7 van het tweede boek Makkabeeën* (een fragment daaruit vormt op deze zondag de eerste lezing*), daar heb je* ***een theologie van het martelaarschap, een theologie die ons volk vandaag de dag hard nodig heeft. Het is de theologie van het getuigenis van trouw aan de Wet van God in plaats van hen te gehoorzamen die de Wet van de Heer ontheiligen, en de rechten van de Heer schenden.*** *...De Wet van God moet worden gehoorzaamd, zelfs met het risico van de dood. Wat een moedig principe is dat!"*

Met de titel boven deze reflectie, die we ontleend hebben aan de homilie van Mgr. Romero op deze zondag, herinneren wij aan de laatste woorden die hij sprak in de kathedraal op zondag 23 maart 1980: *"Tegenover een bevel tot doden dat door een mens wordt gegeven, moet de Wet van God die zegt: “Gij zult niet doden" belangrijker zijn. Geen enkele soldaat is verplicht een bevel tegen Gods Wet op te volgen... In de naam van God dan, en in de naam van dit lijdende volk, waarvan de kreten elke dag schrijnender en met meer tumult naar de hemel stijgen smeek ik u, ja beveel ik u: in de naam van God: Stop de repressie!"* De volgende dag werd hij vermoord.

**Oprechte bekommernis voor de gehoorzaamheid aan de Wet van God, de naleving van het Woord van God en in het bijzonder de zorg voor het leven en de verdediging van het leven, dit alles was kenmerkend voor het profetisch spreken en optreden van Monseigneur Romero.** Om zijn boodschap te begrijpen is het van belang de realiteit van het leven in El Salvador aan het eind van de jaren zeventig - dat is ondertussen iets meer dan veertig jaar geleden - voor ogen te houden. Geen enkele zin in zijn homilieën mag uit de historische context worden gehaald, bijvoorbeeld om ze letterlijk toe te passen op andere en heel verschillende historische situaties. Er zij aan herinnerd dat duizenden mensen vermoord werden en verdwenen waren, dat er nog eens duizenden doodgeschoten werden tijdens de demonstraties in de straten van San Salvador, dat er ook duizenden werden gevangen genomen en dat hun lichamen met ernstige tekenen van foltering werden teruggevonden op de grote vuilnisbelten rond de hoofdstad. Er waren geen ‘politieke ruimten’ meer in het landschap van de samenleving, omdat het tijden waren van militaire dictatuur, met veel militairen in de regering, staatsgrepen om militairen te verwijderen en anderen in hun plaats te zetten, soms aangevuld met burgers om het internationale imago wat op te poetsen. **Het was in het licht van deze geschiedenis van geweld en dood dat Monseigneur Romero reageerde met een profetische stem: we moeten de Wet van God gehoorzamen die zegt: *"Gij zult niet doden".***

De Aartsbisschop zette zijn leven op het spel om de oorlog in El Salvador te voorkomen. Daar is hij niet in gelukt, en hij betaalde zijn inzet met zijn bloed. Duizenden en duizenden Salvadoraanse broeders en zusters vonden de dood, zowel bij de burgerbevolking (bij talrijke grote bloedbaden en slachtpartijen), als bij het leger, de politie en de Nationale Garde, alsook bij de volksorganisaties en de guerrilla. In het Cuscatlán Park zijn de namen van vermoorde en verdwenen burgers in de marmeren muur gegraveerd. **De akkoorden over het einde van de oorlog openden opnieuw ‘politieke ruimten’ en vergemakkelijkten politieke veranderingen, waaronder de integratie van de voormalige guerrilla in het politieke leven. Economische veranderingen bleven echter uit, de onrechtvaardigheid van de heersende economische structuur en dynamiek werd niet ontworteld (noch aan de oppervlakte van het maatschappelijk leven, noch in het systeem zelf).** Deze kanker verziekt en ondermijnt tot op de dag van vandaag nog steeds de Salvadoraanse samenleving. Er zijn regeringen voorbijgegaan maar er is geen recht gedaan, noch werden de bloedbaden of de belangrijkste moorden onderzocht – dit is nog steeds een hangende missie!

Tegelijkertijd begonnen migranten naar El Salvador terug te keren, verdreven als ze waren uit de VS waar ze het leven van de (jeugd)benden hadden aangeleerd, met afpersing, bedreigingen, moorden,… als strategie. De nationale economie was niet in staat om degenen die van buiten kwamen te integreren, noch om degenen die binnen in het land leefden fatsoenlijk werk te verschaffen. Opeenvolgende regeringen namen dit fenomeen van de benden niet serieus, terwijl de kleine mensen, de armen, voor de doden bleven zorgen. Nu waren het warempel arme mensen (uit de families van de benden) die andere arme gezinnen vermoordden en afpersten, die roofovervallen pleegden in bussen en bij bushaltes. Plotseling waren er al meer moorden na de Vredesakkoorden dan er tijdens de oorlog waren geweest. We mogen niet vergeten dat er in El Salvador maanden zijn geweest waarin er tot 900 moorden werden geteld. De benden bleven groeien, er werden jongeren, adolescenten en zelfs kinderen bij betrokken; zij bleven infiltreren in vele sectoren van de samenleving en zij beheersten hele buurten. Het ‘harde-hand’- en het ‘super-harde-hand’-beleid en de zogezegd onderhandelde wapenstilstand hebben ondertussen het aantal misdaden niet verminderd. De bevolking bleef doodbloeden. De dood werd zelfs big business voor bendeleiders. De mensen leefden in angst. Wachtposten van de benden letten op elke beweging, beroofden en vermoordden mensen naar willekeur. **Gedurende deze hele naoorlogse periode was er geen stem meer te horen, zelfs niet vanwege de Kerken, om met het profetisch gezag van Mgr. Romero te roepen: "*Gehoorzaam de Wet van God die zegt niet te doden!”*** We herinneren ons best deze geschiedenis van diefstal, roof en moord om de woorden van Monseigneur Romero goed te plaatsen en te verstaan.

De oproep, het gebod: "*Wij moeten de Wet van God gehoorzamen die zegt: Gij zult niet doden"* moet er vandaag, in El Salvador en in alle landen, voor zorgen dat alle mogelijke inspanningen worden verzameld en aangewend om de golven van geweld te stoppen. Geen enkel volk kan vooruitkomen en zijn capaciteiten ontwikkelen als het wordt geteisterd door geweld; als elk economisch initiatief wordt afgeperst om ‘Renta’ te betalen, als er elke dag tientallen doden vallen; als vele anderen het land moeten ontvluchten. **Het is betreurenswaardig dat politici, regeringen, analisten, professionals op alle gebieden… er decennialang niet toe gekomen zijn om zich te verenigen om deze onophoudelijke lawines van dood en vernietiging van levens echt een halt toe te roepen, terwijl de particuliere beveiligingsbedrijven ondertussen zijn gegroeid en het volk is blijven lijden onder zoveel geweld.** Maar misschien is nog niet alles verloren, als men besluit de situatie serieus te nemen en het onmogelijke te doen om het aantal moorden te verminderen en de dodelijke en destructieve activiteiten van de bendestructuren te stoppen. **Vandaag is meer dan ooit de tijd gekomen om alle levende krachten te verenigen om de onrechtvaardige structuur van de neoliberale economie onder de heerschappij van de Markt uit te roeien, en om wegen te zoeken naar pacificatie en voor sociale herintegratie. Economisch geweld maakt alle mensen tot slachtoffer.** Op dat vlak zijn ook de bendeleden slachtoffers van een systeem dat velen verslindt om enkelen te verrijken. Geweld brengt enorme wonden toe, zowel bij de duizenden slachtoffers als bij de duizenden daders (die zelfs hun eigen huid hebben beschadigd met tatoeages om zich te identificeren met het georganiseerde kwaad). **Alleen vertrekkend van het vaste besluit om alle levende krachten te verenigen, zal het mogelijk zijn om verlichting en balsem voor de wonden te vinden, in de hoop dat er ooit een verzoenende samenleving ontstaat.** Vandaag zijn duizenden mensen gevangen genomen, en is het aantal moorden heel sterk gedaald, maar dit is geen oplossing op middellange of lange termijn. De problemen zijn namelijk een heel stuk complexer en ze vereisen de gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle krachten van de Salvadoraanse samenleving. Mensen die niet bij criminaliteit betrokken zijn, zouden niet in de gevangenis moeten zitten. En de samenleving zou degenen die ernstige misdrijven hebben begaan met een minimum aan menselijkheid moeten behandelen. **Het is dringend tijd om te luisteren naar Monseigneur Romero: Gehoorzaam Gods Wet!**

**Maar dezelfde kreet "*Gehoorzaam de Wet van God die zegt: "Gij zult niet doden*", zou in alle landen, vanuit alle Kerken en religies moeten gehoord worden.** Toch gaan de oorlogen door en of het nu katholieke of protestantse Amerikaanse presidenten zijn, het lijkt er niet toe te doen, want zij gaan onverstoord verder met het produceren van wapens, het bewapenen van andere regeringen en het voeren van oorlogen. Dààr is geld voor te vinden, maar niet om er voor te zorgen dat alle volkeren over voedsel en gezondheid beschikken - dat lijkt niets uit te maken, en daar ligt men niet van wakker. Oorlogsconflicten (aangewakkerd door de wapenindustrie) treffen miljoenen mensen en laten diepe wonden achter. De Koude Oorlog is niet alleen teruggekeerd, maar wordt met de dag heter en heter, op vandaag zelfs gloeiend heet. Landen geven steeds meer prioriteit aan investeringen in bewapening, in het leger... Op die manier garanderen zij dat er altijd brandhaarden zullen zijn en dat er nooit vrede zal komen.

**Hoe dringend is toch de oproep van Monseigneur Romero: Gehoorzaam de Wet van God die zegt niet te doden! Wij doden niet alleen met fysieke, biologische, chemische wapens,... maar ook met sociale wapens van uitsluiting** (het meest dramatische voorbeeld is misschien wel de uitsluiting van alle meisjes en vrouwen door de Taliban in Afghanistan, een duidelijk voorbeeld van de totale mislukking van oorlogen), **met economische wapens** (terwijl wij de god ‘Markt’ aanbidden in plaats van te zorgen voor een economie die beantwoordt aan de werkelijke behoeften van de mensen), **met ideologische wapens** die vooral worden verspreid via valse informatie of berichten vol halve waarheden en hele leugens…

In Europa is de oorlog van Rusland tegen het Oekraïense volk zo dichtbij en hij treft alle landen (met hoge prijzen van olie- en gasproducten en levensmiddelen, met groeiende tekorten,...), maar **stemmen als die van Mgr. Romero worden niet luidkeels gehoord.** De mensen gaan niet de straat op om te roepen: stop het moorden! Nee, dat doen ze niet. **Wij hebben profeten nodig die ons oproepen, die ons wakker schudden, die ons motiveren om de straat op te gaan en te eisen dat politici zouden ‘stoppen met moorden’.**

We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag enkele andere citaten uit dezelfde preek van Mgr. Romero met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

44. De taal van de hoop

<https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1032431110821092>

43. Christendom

 <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1136004023895349>

42. Theologie van het martelaarschap

 <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/636644440722666>

41. Gods wil doen

<https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/968851007374832>

Overdenking voor zondag 6 november 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Tweeëndertigste Zondag door het Jaar - C, 6 november 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo I, Ciclo C, UCA editores, San Salvador, p. 444.