**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 18. Zestiende zondag door het jaar-B – 21 juli 2024.**

**Onze rol is het om de hoop, het gebed en het geloof in de Heer te behouden.**

*“God zorgt voor Zijn volk. Er staat niet voor niets in de eerste lezing, en dit vervult ons met grote troost:* ***‘Ikzelf zal de rest van mijn schapen verzamelen uit alle landen waar Ik ze verdreven heb, en Ik zal ze terugbrengen naar hun weilanden, zodat ze kunnen groeien en vermenigvuldigen. Ik zal ze herders geven om ze te hoeden, ze zullen niet langer bang zijn of angstig en niemand van hen zal verloren gaan.’ (Jer. 23, 3-4).*** *Dit is toch prachtig! En daarom geloof ik dat het onze rol is om de hoop, het gebed en het geloof in de Heer te behouden. Niet alles is verloren; er zullen betere dagen komen; de Heer zal verrijzen, en Hij zal ons volk betere richtlijnen geven, zodat ze niet langer een kudde zullen zijn zonder herder, maar zodat er ware liefde zal zijn die overal en altijd regeert.”*

In tijden van crisis is er veel lijden, en op zulke momenten verschijnen er dan ook nogal wat (politieke?) aanbiedingen die de redding en de pasklare oplossingen willen presenteren. De COVID-19-pandemie is één van die mondiale crisissen geweest die we in alle landen ter wereld hebben meegemaakt. **De crisis van de politieke partijen in nogal wat Latijns-Amerikaanse landen is een andere grote problematiek waarmee we op vandaag te maken hebben. Aan de basis daarvan ligt altijd weer de economische crisis, die de armen veel meer treft dan de rijken.** Het is daarbij heel opvallend dat in tijden van crisis de vertegenwoordigers van sommige sectoren van de middenklasse de indruk wekken dat ze eerder de woordvoerders willen zijn van wat vooral de rijken menen te zeggen te hebben. We worden overstelpt door crisissen veroorzaakt door racisme, door de structurele uitsluiting van sekse en gender, door honger, door migratie (mensen op zoek naar waardig leven),… De verliezende politieke partijen menen dat ze verraden zijn door het volk, en ze gebruiken gretig hun eigen media om de nieuwe winnende krachten in diskrediet te brengen. En verder is het zo dat zij die aan de zijkant staan meestal denken dat ze alles beter weten en dat ze voor alles de ideale oplossing voorhanden hebben. Maar… ze blijven wel altijd aan de zijlijn staan.

**Je vraagt ​​je bij dit alles af wat de Kerken (en in de eerste plaats hun leidinggevenden en autoriteiten) doen om het volk hoop te geven.** In de context van de politieke processen die zich in de voorbije tijd in Midden-Amerika hebben afgespeeld, heb ik zelf geen enkele kerkelijke dynamiek gezien die bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot enig overleg met de basis van de Kerken, om aan de mensen te vragen wat zij ervan begrijpen. Nee – niets daarvan. **Sommige kerkelijke leiders hebben, zonder het eens te zijn met de andere Kerken, wel hun bezorgdheid geuit over de politieke crisis. Maar hebben ze de mensen hoop gegeven?**

Monseigneur Romero zegt in het citaat uit zijn preek dat we hierboven aanhaalden: ***“… Ik geloof dat het onze rol is om de hoop, het gebed en het geloof in de Heer te behouden****.”* De stem van de herder mag er nooit één zijn van wanhoop, noch van negativiteit. In tijden van crisis is dat niet eenvoudig. En dan vertelt hij ons over het gebed en het geloof in de Heer. **Het zijn twee kanten van dezelfde geloofswerkelijkheid: bidden en het in de praktijk beoefenen van het geloof. Bid en werk – het aloude ‘Ora et Labora’ uit de monniksregel van Sint Benedictus, weet je wel... De toewijding aan de armen op hun moeilijke levensweg voedt het gebed, en dit bidden (geboren in de stilte van het hart van de gelovige) motiveert en leidt dan weer op zijn beurt tot actie.** Het is altijd de moeite waard om te onthouden dat *‘het geloof in de Heer’* geen kwestie is van doctrines, devoties of rituelen, maar in de eerste plaats te maken heeft met de praktijk van het volgen van Jezus. **Om een ​​christelijke gelovige te zijn, moeten we vandaag de dag allereerst luisteren naar de stem van de armen.** Diegenen die van mening zijn dat de armen nu eenmaal de massa zijn die er niets van begrijpt, die dom is, die zich laat misleiden – diegenen dus die er daarom niet in geïnteresseerd zijn om naar de armen te luisteren, maar die zichzelf dan wel graag presenteren als ‘de stem van de stemlozen’ – zij hebben de boodschap van het Evangelie niet begrepen, en ook niet de belangrijke documenten van de Latijns-Amerikaanse Bisschoppenconferenties van Medellín (1968) of van Puebla (1979).

**De herder, de bezieler van de christelijke gemeenschappen (de Kerk) moet naar de armen luisteren, omdat de Heer door hen tot ons spreekt, door hun ogen naar ons kijkt, Zijn hand naar ons uitstrekt door hun handen (die vaak zwak en vermoeid zijn). Zonder dat voortdurend luisteren zal je niet kunnen bidden, noch zal je in staat zijn om het volgen van Jezus in de praktijk te brengen, en derhalve zal je de hoop niet kunnen bevorderen.** Natuurlijk kunnen professionele analisten ons enkele nuttige en interessante richtlijnen aanreiken om de geschiedenis te begrijpen, maar Jezus heeft ons duidelijk verteld dat we Hem in de eerste plaats zullen zien en horen in de ontmoeting met de armen (zij die honger en dorst hebben,...)

Geef hoop, bid en volg de Heer – daar komt het op aan. In tijden van crisis wil Monseigneur Romero ons wakker schudden, en **hij roept ons op om die fundamentele, vruchtbare dynamiek van gebed en praxis (een dynamiek die de essentie van het geloof zelf is) ten volle te beleven, zodat we een zuurdesem van hoop kunnen zijn voor ons volk.** En dit alles zal altijd weer voortkomen uit het nauwe contact en de directe ontmoeting met de armen, en voeding krijgen door naar hen te luisteren. We hoeven niet bang te zijn.

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, uitgesproken op de Zestiende zondag door het jaar-B, 22 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:

231 La Oración: https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/790002312170297

Deze reflectie was oorspronkelijk geschreven voor zondag 18 juli 2021, en werd nu herzien voor de Zestiende zondag door het jaar-B, 21 juli 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Zestiende zondag door het jaar-B, 22 juli 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 144.