**In het licht van ‘Het Evangelie van Mgr. Romero’ – nr. 7**

**Vervolging is iets wat noodzakelijk is voor de Kerk om ‘Kerk’ te zijn.**

*“Vervolging is iets wat noodzakelijk is voor de Kerk om ‘Kerk’ te zijn. En weet je waarom? Omdat de waarheid altijd vervolgd wordt. Jezus Christus zei het al: ‘Als ze Mij vervolgden, zullen ze ook u vervolgen.’ (Joh. 15, 20). En dat is de reden waarom, toen ze op een dag aan Paus Leo XIII, die man van het begin van onze eeuw met zijn wonderbaarlijke intelligentie, vroegen wat de kenmerken zijn die de ware Katholieke Kerk onderscheiden van andere kerken, de Paus zondermeer alle vier de vanouds bekende kenmerken aanhaalde: de Kerk is één, heilig, katholiek en apostolisch. En, zei hij er bij, laten we er dan nog een ander kenmerk aan toevoegen: zij wordt vervolgd.* ***De Kerk die haar plicht naar behoren vervult kan niet bestaan zonder vervolgd te worden.”***(homilie van 29 mei 1977)

In dit citaat **brengt Monseigneur Romero de vervolging die de Kerk op dat moment ondergaat in direct verband met haar opdracht om de profetische verkondiging te brengen van de waarheid over het leven en de geschiedenis van het (arme) volk in El Salvador (en van alle volkeren).** Tijdens de militaire dictatuur en tijdens de oorlog tegen het Salvadoraanse volk (1981-1992) vervolgden het repressieve staatsapparaat en de oligarchische belangengroepen dat deel van de Kerk dat de moed had om een ​​stem van de waarheid te zijn. Het ‘systeem’ verborg zorgvuldig het bloedvergieten en ontkende ten stelligste de aangerichte bloedbaden en de verdwijningen waar het de hand in had. **Monseigneur Romero en een groot aantal priesters, religieuzen en leken werden dan maar een levende stem van de pijn van het volk. Zij werden zodoende ook de stem van de waarheid.** Dat is de reden waarom zovelen plotseling verdwenen, waarom ze vervolgd werden, gemarteld en vermoord. Het is ook de reden waarom parochiehuizen en radiostations van de Kerk werden opgeblazen: **men wilde die levende stem van het volk absoluut en totaal tot zwijgen brengen.**

De pijnlijke ervaring van vervolging van vooral de Katholieke Kerk, maar ook van de Moravische Kerk, de Anglicaanse Kerk en vele evangelische Kerken in Nicaragua op vandaag is noch min noch meer een schreeuw naar de hemel. De gevangenneming van bisschoppen, priesters en seminaristen; hun opsluiting en hun marteling en vervolgens hun totale ontheemding (samengaande met de diefstal van hun nationaliteit alsof ze nooit ‘bestaan’ hebben), de onteigening van hun persoonlijke eigendommen en van hun kerkgebouwen – het zijn stuk voor stuk verschrikkelijke vormen van vervolging die we al jaren niet meer meegemaakt of gezien hebben op het Latijns-Amerikaanse continent. Hetzelfde is gebeurd met religieuze congregaties, met name in het geval van de verdrijving van de Jezuïeten en de onteigening van de prestigieuze UCA-universiteit. Alleen diegenen die het ‘rood-zwart’ – de kleur van de vlag van de sandinistische macht - aanbidden kunnen (voorlopig) rustig slapen. We zien dat dezelfde vervolging andere bisschoppen en priesters op de knieën geduwd heeft, met het niet mis te verstane bevel dat ze hun ogen moeten sluiten, hun oren moeten bedekken en hun mond moeten dichthouden. **Hun preken en hun boodschappen werden zodoende leeg en inhoudsloos; het zijn niet langer oproepen tot hoop. Ze zijn op die manier in feite ook noodgedwongen gestopt met het verkondigen van het Evangelie van Jezus.**

**Dit zijn allemaal belangrijke ervaringen waarbij Kerken waarachtig tot ‘kerk’ worden, omdat ze de stem zijn van de waarheid van de mensen die lijden en zich inzetten.** In El Salvador doen soortgelijke ervaringen zich voor in verband met de vraag naar het openbaar maken van militaire archieven uit de oorlogsjaren, in de strijd voor het leven, tegen het doodsproject van de oligarchische familie Dueñas in samenwerking met het Ministerie van Milieu, in de strijd voor de vrijlating van mensen die onschuldig gevangen zijn gezet, kortom: in de strijd voor ware gerechtigheid.

**De Kerk heeft de missie om de stem te zijn van de waarheid van het volk, van hun angst, hun pijn en hun hoop.** Wanneer staatsmachten – die nooit de stem van het volk zijn – regeren met angst, met ongebreidelde controles en totale willekeur, met dreigementen van ontheemding en confiscatie,… dan gaat het volk (zoals in Nicaragua) door zeer donkere valleien en moet het hevige stormen trotseren. Maar ondanks dergelijke vervolging **moet de Kerk haar verplichtingen tegenover haar mensen en haar toewijding aan de grote doelen van het Koninkrijk Gods handhaven en indien het kan nog versterken.**

De Kerk is er natuurlijk niet op uit om vervolgd te worden, maar in de mate het systeem zich afsluit voor democratische participatie, en weigert te luisteren naar de roep van de sectoren die getroffen worden door het overheidsbeleid of door de gangbare wetten en praktijken van het land, in die mate zullen de Kerken dat alles wel doen. En **dat zal onvermijdelijk meebrengen dat ze vervolgd zullen worden omwille van de waarheid.**

Een neoliberaal kapitalistisch systeem (in welke versie dan ook) veroorzaakt en genereert niets dan ellende, dood en schending van de meest fundamentele mensenrechten. Het vergeet de slachtoffers, hanteert halve waarheden en vertelt halve leugens, zodat niemand kan weten waar precies de steentjes in de schoenen zitten die al dat leed en onrecht blijven veroorzaken. **Als in deze situaties de Kerken en hun woordvoerders en predikanten niet worden vervolgd, dan moeten de geloofsgemeenschappen alert zijn, omdat het zou kunnen zijn dat zij - geweten of ongeweten - medeplichtig worden op de duur, en omdat er op die manier een enorme afstand bestaat tussen wat zij in de eredienst prediken en de dagelijkse praktijk die ze erop nahouden.** Laten we dus onze ogen en oren wijd open houden. Monseigneur Romero blijft onze wegen belichten en leidt ze in de voetsporen van Jezus.

Wanneer we het over Europa hebben, dan zien we hoe de Kerken – die veel leden verliezen, veel kerkgebouwen moeten sluiten en onder andere worden getroffen door de pijnlijke schandalen van seksueel misbruik en corruptie – in feite deel uitmaken van het systeem. **Er zijn maar heel weinig profetische stemmen die zich duidelijk en onomwonden uitdrukken en die de confrontatie met dat systeem durven aangaan.** Geconfronteerd met de ernstige problemen die we ervaren (bijvoorbeeld in de sectoren van de zorg, het onderwijs, de pensioenen, rond de situatie van mensen in detentie of bij migranten en vluchtelingengezinnen[[1]](#footnote-1),…) stellen we vast dat de politici naar hartenlust en naar goeddunken allerlei constructies en structuren opbouwen en vernielen, maar dat ze niet voldoende luisteren naar wie zich opwerpt als stem van de zwaksten, ook niet naar de stem van de Kerk. Deze laatste klinkt trouwens vooral eerder in beperkte mate en dan nog meestal alleen maar in beschermde ruimtes. Wij zijn blij dat er tegelijk toch ook heel wat concrete en blijvende acties zijn die getuigen van grote solidariteit en toewijding, vaak in directe samenwerking met degenen die niet hetzelfde geloof delen. Maar **als het waar is dat ‘vervolging’ één van de fundamentele kenmerken is van de Kerk en van degenen die de vermoorde Man, Jezus van Nazareth, willen volgen, dan moeten we, als er tegen ons geen ‘vervolging’ plaatsvindt vanuit de kant van de economische, politieke en militaire machten,… toch ernstig bezorgd zijn.** Zou het niet zo kunnen zijn dat de Kerken in Europa afgedwaald zijn van de hoofdweg die leidt naar het Koninkrijk van God, met name: het volgen van Jezus en Zijn Evangelie? (10 november 2024)

Persoonlijke reflectie van Ludo Van de Velde bij een citaat uit een homilie van Mgr. Romero in het boek: ‘El Evangelio de Monseñor Romero’ – hoofdstuk VII (De waarheid) – citaat nr. VII.1.

Ludo Van de Velde

1. In deze eerste week van november 2024 zijn er alleen al bij Huizen van Vrede vzw in Brugge 231 (!!) alleenstaanden aangemeld en 34 (!!) gezinnen, die allemaal bijna hopeloos op zoek zijn naar betaalbare huisvesting. [↑](#footnote-ref-1)