**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 9. Pinksteren-B – 19 mei 2024.**

**De Kerk heeft altijd een woord van hoop.**

*“Tegenover de wanhoop van velen heeft de Kerk altijd een woord van hoop. Het is niet het geweld van sociaal onrecht of repressie, noch het geweld van sociale eisen die gebaseerd zijn op trots, wraak of wrok die de oplossing zullen bieden voor de duidelijke en voortschrijdende sociaal-politieke ontbinding van het land. Alleen de oprechte terugkeer naar gerechtigheid en liefde kan die oplossing bieden, wanneer ze vertaald wordt in het wederzijds respect voor de mensenrechten en het wederkerig begrip van alle Salvadoranen onderling, die zonder partijdigheid toegelaten worden tot een echte dialoog, op basis van een herwonnen geloofwaardigheid, en gestaafd met feiten die erin slagen het verloren vertrouwen te herwinnen. En aan u, christenen, vraag ik in het bijzonder om de kracht van uw gebed in praktijk te brengen, dat vertrouwt op de God die alle dingen nieuw kan maken.”*

Vanuit de situatie van het jaar 1979 wil Mgr. Romero ons voor vandaag hoop geven te midden van de moeilijkheden die we meemaken. **Degenen die geen hoop verkondigen zijn geen christenen, hoe sterk en actief ze als analisten of politici ook mogen zijn of beweren te zijn. Diegenen die een toekomst van hopeloosheid prediken, schaden het volk en demobiliseren het**. Aan het einde van het citaat waar we hier commentaar op geven, vraagt ​​Mgr. Romero ons om “… *de kracht van ons gebed, dat vertrouwt op de God die alle dingen nieuw kan maken, in praktijk te brengen.”* Natuurlijk weten we goed genoeg – we hebben het immers zo vaak gezongen: ‘No basta rezar’ (bidden is niet genoeg). **We moeten de kracht van het gebed in de praktijk brengen, we moeten het vertrouwen in de God van het leven voor iedereen zichtbaar en tastbaar maken, we moeten ons geloof in de God van Jezus, Die alle dingen nieuw maakt, materialiseren en concretiseren**. Christen zijn, een Kerk van de armen zijn, dat betekent het in praktijk brengen van datgene waar we voor bidden (onze diepste verlangens) en wat we in dankbaarheid vieren. **Deze praktijk zal altijd een duidelijke uiting van hoop zijn.**

Mgr. Romero geeft in bovenstaand citaat uit zijn homilie ook **enkele richtlijnen mee om samen naar oplossingen te zoeken in ons land, in de regio en in de wereld.** Hij somt voor ons op: “… *de oprechte terugkeer naar gerechtigheid en liefde, vertaald in het wederzijds respect voor de mensenrechten en het wederkerig begrip van alle Salvadoranen onderling, die zonder partijdigheid toegelaten worden tot een echte dialoog, op basis van een herwonnen geloofwaardigheid, en gestaafd met feiten die erin slagen het verloren vertrouwen te herwinnen.”* **Het fundamentele pad dat naar vrede en gerechtigheid leidt, is het opbouwen van eerlijke structuren en het beleven van liefdevolle relaties. Dàt is wat heet: oprecht wandelen naar de toekomst samen met de God van het leven.** En het begint op het kleinste niveau: persoonlijk, familiaal en in gemeenschap.

Uiteraard **zal moeten gewerkt worden aan het fundamentele respect voor de mensenrechten op alle gebied. Maar op deze weg zullen we altijd absolute prioriteit moeten geven aan de mensenrechten van de kleinsten, de armsten en de meest uitgeslotenen.** Drie jaar geleden was er in België, midden in de Covid-epidemie, een demonstratie van ongeveer duizend mensen die, op een hoop lopend en zonder mondmaskers, het einde eisten van de dictatuur van de pandemie, en de vrijheid opeisten voor zichzelf om te doen wat ze maar wilden. Ze wilden ontmoeten wie ze maar wilden, samen gaan eten en vieren waar en wanneer het hen beter uitkwam, in groep gaan wandelen, enz… Het spreekt echter voor zichzelf dat in tijden van crisis (zoals Covid) de persoonlijke vrijheid (van beweging, van vergadering, etc.) ondergeschikt moet worden gemaakt aan ieders recht op gezondheid en aan de menselijke plicht om zichzelf en anderen tegen besmetting te beschermen.

Aartsbisschop Romero doet verder **een krachtige oproep om “… *het wederkerig begrip van alle Salvadoranen onderling, die zonder partijdigheid toegelaten worden tot een echte dialoog*” te bevorderen en te faciliteren.** In onze landen zijn we in de concrete ervaring en in de politieke praktijk nog steeds ver verwijderd van het adequaat reageren op deze oproep van Gods profeet. Nochtans: geen bestuur (gemeenschap, vakbond, coöperatie), geen gemeenteraad, geen ministerie, geen regering, geen wetgevende vergadering… kan goed werk verrichten voor het welzijn van het volk, met rechtvaardigheid en in liefde, **als er niet veel moeite gedaan wordt om er iedereen bij te betrekken, zodat men er in zou slagen om authentieke ruimtes voor echte dialoog te creëren. Uiteraard moet het daarbij altijd gaan om het algemeen belang, en mag het niet openlijk of heimelijk toch draaien om persoonlijke, familiale of zakelijke belangen.** Bij elke serieuze poging om een ​​dialoog aan te gaan en iedereen erbij te betrekken, zullen er vroeg of laat altijd idolen van rijkdom en macht op het toneel verschijnen die in dat proces willen tussenkomen en er op uit zijn om ons af te leiden van het eigenlijke doel. Een regering die eigen landgenoten het land uit zet omdat ze de officiële partijideologie niet delen en een andere kijk hebben op de samenleving, kan onmogelijk bijdragen tot gerechtigheid en vrede.

Mgr. Romero eist van ons dat we alle berichten die we doorgeven goed nalezen en ze eventueel herformuleren, zodat we niemand bedriegen. We moeten dat doen met de bedoeling dat we de geloofwaardigheid terugkrijgen en concrete feiten kunnen aandragen die het verloren vertrouwen helpen terugwinnen. Veel politieke (en helaas ook kerkelijke) toespraken zijn niet geloofwaardig omdat er geen feiten mee gepaard gaan, omdat er geen sociale, economische, politieke (of kerkelijke) praktijk aan verbonden is die vertrouwen genereert en geloofwaardigheid wekt ten opzichte van de leiders. **Wij christenen zouden daarin specialisten moeten zijn, mensen met de meest inclusieve praktijk, met het kenmerk van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.** Het is aan ons om daarin het voorbeeld te geven. Jammer genoeg komen we daar zo veel en zo vaak in te kort. We hoeven niet bang te zijn om het risico te nemen van een nieuwe samenleving op te bouwen.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog een andere reflectie op basis van citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op het feest van Pinksteren-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:

201. Idolatria:

<https://www.facebook.com/MonsOscarARome>

Dit is een reflectie die oorspronkelijk geschreven werd voor zondag 23 mei 2021, en nu herzien werd voor het feest van Pinksteren-B van dit jaar, op zondag 19 mei 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op het feest van Pinksteren-B, 3 juni 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo IV, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 509-510.