**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 35 – zondag 7 november 2021**

**Christenen zijn geschiedenismakers.**

*"Het Woord van God, geliefde broeders en zusters, wordt door de geschiedenis uitgedaagd. Zo is het altijd weer. En als wij christenen er in slagen dat Woord te incarneren en er ons eigen leven van te maken, zal die uitdaging vanuit de geschiedenis ook het concrete antwoord suggereren dat het Woord Gods vandaag in ons leven moet krijgen. Daarom nodig ik u uit om diep na te denken over ons leven, niet alleen individueel maar ook als gemeenschap, opdat El Salvador in dit uur van crisis, van hoop, van beproevingen… over een volk van God zou mogen beschikken dat hoop en licht kan zijn voor onze geschiedenis op dit moment.* ***In Puebla werd deze prachtige definitie van de Kerk geformuleerd: ‘De Kerk is een school voor geschiedenismakers’...*** *Voor zover en in de mate wij Kerk zijn, dat wil zeggen: ware christenen en getuigen van het Evangelie, zullen wij ook de geschikte burger zijn van ons land, de Salvadoraan die hier op dit moment nodig is****. Als wij ons verwijderen van de inspiratie van Gods Woord, kunnen wij misschien nog wel mensen van het moment zijn, politieke opportunisten - maar wij zullen niet de christen zijn die voor eens en altijd een geschiedenismaker is..”***

In elk tijdperk van de geschiedenis worden wij uitgedaagd door de profetische boodschap van Monseigneur Romero die ons als christenen met de voeten op de grond zet. Wij moeten het Woord van God incarneren, het Evangelie maken tot vlees en bloed van ons leven, tot onze concrete geschiedenis. **Wat doorslaggevend is in het christelijk leven, is het feit dat wij (vanuit de inspiratie van het Woord van God) een levensgeschiedenis leren te smeden waarin iedereen tot zijn recht komt en iedereen op waardige wijze zichzelf kan zijn**. Monseigneur Romero herinnert er ons in de woorden van het Puebla-document aan dat de Kerk "een school van geschiedenismakers" moet zijn.

De realiteit kennende, waarschuwt Monseigneur Romero ons er tegelijk voor om geen mensen van het moment of politieke opportunisten te zijn. Om dit te vermijden moeten we beginnen met te antwoorden op het Woord van God in ons eigen leven, door het Evangelie van Jezus tot leven te laten komen in onze concrete daden in onze eigen omgeving. Dit is voor elk van ons een noodzakelijke voorwaarde om vooruitgang te kunnen boeken in de school van de geschiedenismakers, en om de geschikte burgers te worden, de Salvadoranen die ons volk vandaag nodig heeft. **Wij zijn geroepen om mensen van God te worden die elk op hun manier en allen samen hoop en licht zijn voor onze eigen geschiedenis.**

Hoevelen van hen die schreeuwen en protesteren tegen de daden van de regeringen van deze tijd, leven dagdagelijks vanuit de inspiratie van het Woord van God? Hoevelen van hen leven zó, dat zij echt transparant zijn voor het Evangelie van Jezus? Natuurlijk kunnen en moeten er ook niet-christenen bestaan die vormgevers zijn van levensverhalen en die geschiedenismakers zijn. Maar **wij christenen zullen specialisten moeten zijn in die dynamiek en die stroming, omdat onze visie zijn oorsprong vindt vanuit de horizon van het Koninkrijk van God.** Zo gemakkelijk laten wij ons verlammen door de ideologie die op het moment zelf dominant is, of wij worden al gauw platte opportunisten die maar al te goed weten hoe zij egoïstisch voordeel kunnen halen uit bepaalde situaties, en die gefrustreerd geraken wanneer zij deze kansen missen in nieuwe situaties die zich aandienen.

In El Salvador, met aartsbisschop Luis Chavez y Gonzales aan het hoofd, is de Kerk begonnen met het bevorderen van coöperatieve educatie. Toen ontstonden de eerste ervaringen van kerkelijke basisgemeenschappen, gesterkt door de bemoedigende en verhelderende boodschap van de Bisschoppelijke Conferentie van Medellín (1968). Uit de verschillende vormen van coöperatieve samenwerking en vanuit kerkelijke basisgemeenschappen zijn moedige mannen en vrouwen voortgekomen die zich blijven inzetten om de geschiedenis te veranderen in de strijd om het onrecht uit te roeien. **Vandaag blijft Monseigneur Romero ons oproepen om (1) het Woord van God tot leven te brengen, (2) de school van de geschiedenismakers binnen te stappen, (3) ons in te zetten voor de opbouw van het Koninkrijk van God midden in de geschiedenis van ons volk.** Dit zijn drie onmisbare dimensies van christelijk engagement. In de kerkelijke basisgemeenschappen vinden wij de juiste ruimte om elk van die dimensies te koesteren en in te oefenen. (1) Luisteren naar Jezus en zijn leven tot leven laten komen in het onze. (2) In de gemeenschap de geschiedenis leren bekijken en analyseren vanuit het standpunt van de slachtoffers, en ons bekwamen in de thema's en praktijken van samenwerking, dialoog, wetgeving, het algemeen welzijn, participatieve democratie,... (3) Bewust en actief deelnemen aan de opbouw van een nieuwe samenleving, gebaseerd op rechtvaardigheid, solidariteit en waarheid. Dit proces begint in het gezin, in de buurt waar we wonen, in het sociale leven, op het werk… Laten we niet bang zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 7 november 2021. Citaat uit de homilie van de liturgie van de 32e zondag door het jaar B, 11 november 1979. Homilías, Monseñor Oscar A. Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 515-516.