**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero – nr. 36 – zondag 14 november 2021**

**In de geschiedenis wordt altijd iets nieuws geboren.**

*"Dit zijn moeilijke tijden, zoals er sinds het bestaan van onze natie tot nu toe niet geweest zijn. Dit zijn moeilijke tijden, zoals het moeilijke uur van de vrouw die op het punt staat te bevallen. Er wordt iets nieuws geboren en er is iets van vroeger dat vergaat. Zo gaat het altijd in de geschiedenis. Zij die van de geschiedenis iets statisch willen maken, dat zij met hun onveranderlijke instrumenten en grafieken kunnen meten, hebben geen begrip van wat geschiedenis is. Zij die alles wat in het land gebeurt willen vertalen naar hun eigen criteria en vormen, en niet in staat zijn hun strategieën, hun systemen, hun procedures... regelmatig te evalueren en aan te passen aan de nieuwe wegen die het land gaat – zij begrijpen niet dat de geschiedenis als een moeder is die onophoudelijk nieuwe kinderen baart. Altijd weer sterft in de geschiedenis iets ouds en er wordt iets nieuws geboren. En de mens van hoop weet dat alle pijnen van het land, net zoals de pijnen van het gezin en het lijden van elk huis, de pijnen zijn van het nieuwe schepsel dat geboren moet worden. Als wij in die pijn ons hart verheffen tot God, dan is het omdat wij weten dat Hij ook onze eigen pijn en ons eigen lijden van vandaag op zich wil nemen, en dat wij met Hem en Zijn almacht, samen mogen werken aan de redding van ons volk! Het zijn moeilijke tijden, maar onze Kerk moet hierbij sereen zijn en blijven."*

Aan het eind van de jaren zeventig en in de jaren tachtig waren het in El Salvador inderdaad moeilijke tijden, zeer moeilijke tijden. Grote delen van de bevolking waren zich ervan bewust geworden dat zij economisch werden uitgebuit en politiek uitgesloten. Een nieuw kritisch volksbewustzijn was geboren, en daaruit was een enorme organisatorische dynamiek voortgekomen, die verandering eiste. Tegelijkertijd werd het bestaande systeem steeds gewelddadiger, en probeerde het de Stem van het Volk tot zwijgen te brengen en zijn organisatie en dynamiek te vernietigen. Structureel geweld leidde ook tot repressief geweld: arrestaties, martelingen, verdwijningen, moorden op duizenden en nog eens duizenden mensen. Het was tegen deze achtergrond dat Monseigneur Romero de uitspraak deed: "Dit zijn moeilijke tijden" . Nauwelijks enkele maanden nadat hij vermoord werd, brak de oorlog uit.

**Zoveel jaren later hebben de akkoorden die bij het einde van de oorlog gesloten werden geen vrede gebracht, ondanks het einde van het gewapende conflict.** De ARENA-partij heeft in de jaren die volgden het economische systeem van het neoliberale kapitalisme stevig gevestigd in El Salvador. Er werden veel beloften gedaan, maar de (oude en nieuwe) rijken werden alsmaar rijker door privatisering en corruptie. Gedurende dit proces bleef het volk teleurgesteld en gedemobiliseerd achter, moe en gekwetst. Toen daarop het FMLN aan de uitvoerende macht kwam, bracht dit nieuwe hoop op verandering. Het neoliberale kapitalistische systeem werd echter nog versterkt. Veel hulpprogramma's werden van bovenaf uitgevoerd als een paternalistische hulp, zonder inzet op bewustmaking van de mensen. Het corrupte systeem werd gehandhaafd. Het gevolg van heel deze naoorlogse periode was het ontstaan van de huidige regering en later het huidige parlement, met op dit moment een totaal andere situatie op het politieke schaakbord: een nieuwe partij (die van president Bukele) heeft nu de meerderheid. Daarbovenop werd het land recent getroffen door de Covid-19 pandemie en de tragische gevolgen daarvan. Wat aartsbisschop Romero in 1980 zei, geldt dus ook op vandaag: *"Het zijn moeilijke tijden, zoals er sinds het bestaan van de natie tot nu toe niet geweest zijn*".

In het citaat dat wij becommentariëren, nodigt Monseigneur Romero ons uit en motiveert hij ons om de crisis en de moeilijke tijden steeds weer te beleven als de barensweeën van een moeder die op het punt staat van nieuw leven te baren: **"*De mens van hoop weet dat alle pijnen van het land, zoals de pijnen van het gezin en het lijden van elk huis, de pijnen zijn van het nieuwe schepsel dat geboren moet worden.”***En dan waarschuwt hij ons allemaal. Er zijn mensen en organisaties (soms van groot aanzien) die wat er in het land gebeurt alleen maar blijven vertalen naar hun eigen criteria en vormen. *“Zij zijn niet in staat hun strategieën, hun systemen, hun procedures... te evalueren en aan te passen aan de nieuwe wegen die het land gaat”.* Frustraties over mislukkingen in het verleden, individueel en collectief egoïsme en louter ideologische benaderingen verblinden en verhinderen hen te begrijpen dat *"de geschiedenis een moeder is die onophoudelijk nieuwe kinderen baart".* De politieke ervaring na de akkoorden omtrent het einde van de oorlog maakt duidelijk dat achter het grote politieke discours over veranderingen en transformaties vooral strategieën en procedures schuilgaan die identiek zijn aan die van het verleden. We zien dit ook vandaag. Veel "analisten en commentatoren" geven daarbij dan maar al te graag de voorkeur aan een apocalyptisch taalgebruik om deze evolutie te duiden: we stevenen af op een totale ramp. **Monseigneur Romero vraagt ons echter om zaadjes van hoop te zijn.**

**Een van de belangrijke bijdragen die de Kerk(en) en binnen de Kerk(en) meer bepaald de kerkelijke basisgemeenschappen en andere kleine gemeenschappen kunnen leveren, is het versterken van de hoop.** Wat we vandaag meemaken is niet het begin van een apocalyptisch einde. Dit zijn enkel maar barensweeën en geboortepijnen. "*Altijd weer sterft er iets ouds, en altijd weer wordt er iets nieuws geboren in de geschiedenis".* **Wij hebben daarbij als kerk(mensen) een "serene" houding nodig, die ons toelaat getuigen te zijn en te blijven van hoop, in onderscheidingsvermogen en actie. We hoeven niet bang te zijn.**

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor zondag 14 november 2021. Citaat uit de homilie van de liturgie van de 33e zondag door het jaar - B, 18 november 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 555.