**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 23. Eenentwintigste zondag door het jaar-B – 25 augustus 2024.**

**Laten we geloven.**

*“Soms hoor je de mensen zeggen: ‘Er is geen verlossing meer mogelijk! Wij bevinden ons op een doodlopende weg!’* ***Broeders en zusters, dankt God dat er ondanks dit pessimisme en deze desoriëntatie voor de christenen een Stem is die altijd maar blijft weerklinken en die zegt: ‘Dit is Mijn Zoon, de Geliefde, luistert naar Hem!’ ‘Hij heeft woorden van eeuwig leven’, zo vertelt ons het evangelie van vandaag.*** *En daarom moeten wij zelf ook een stem zijn die kalmte en licht brengt in de werkelijkheid van onze tijd. Het is alsof je weet dat er achter de onweerswolken een heldere hemel is waar de zon schijnt, en dat daarom de storm voorbij zal gaan en de wolken zullen verdwijnen en dat die zon dan voorgoed zal schijnen. Laten we geloof hebben.”*

**In ons land profiteren de leiders van politieke partijen en hun media van de aanloop naar de verkiezingen, niet alleen om politieke tegenstanders te diskwalificeren, maar ook om apocalyptische scenario's te schetsen van wat er te gebeuren staat wanneer de tegenstander zou winnen, terwijl ze de kiezers een paradijs aanbieden indien hun eigen partij de overwinning zou binnenhalen.** In El Salvador en in andere landen zien we dat de media en de oppositienetwerken die tegen de regering zijn, helse toekomstscenario's blijven schetsen voor wat de nabije toekomst zal brengen door toedoen van de regering die op dit moment aan de macht is. En zoals al vele jaren gebruikelijk is, rapporteren de aan de macht zijnde regeringen en hun media zelf alleen maar over hun eigen prestaties, en ze verkondigen deze als een zeer grote vooruitgang; soms zijn die berichten slechts gedeeltelijk waar of kloppen ze maar half, en in elk geval worden daarbij nooit de flaters of de tekortkomingen genoemd. Wat er vandaag in El Salvador gebeurt, is niets nieuws. De vorige en de huidige partijen en regeringen hebben altijd hetzelfde spel gespeeld en ze blijven dit scenario herhalen, tot in den treure. **Het tragische is dat de mensen aan dit politiek gefoefel gewend zijn geraakt en er niet langer op reageren.**

Mgr. Romero spreekt echter een andere taal, en dat blijkt ook duidelijk uit bovenstaand citaat uit zijn homilie voor deze zondag. **Hij hekelt daarin alle ‘pessimisme en desoriëntatie’. Christenen moeten uit het politieke spel stappen dat er in bestaat van alles alleen maar in zwart-wit te schilderen, zonder grijstinten, zonder nuances, zonder enige kleurschakering.** De werkelijkheid is noch ‘een apocalyptische hel’, noch ‘een hemels paradijs’ op deze aarde. Bovendien helpen degenen die hun extremistische boodschappen blijven verkondigen (van welke kant ze ook mogen komen) niemand om zich bewust te worden van het grote belang van opbouwende kritiek. In revolutionaire processen wordt veel gesproken over ‘zelfkritiek’, maar n de praktijk komt er meestal niet veel van in huis. Integendeel, men doet er alles aan om de actuele stand van zaken te rechtvaardigen. Regeringen twijfelen er verder ook niet aan om bepaalde religieuze stromingen in die rechtvaardiging te manipuleren, te gebruiken en te misbruiken.

**Aartsbisschop Romero zegt in zijn preek van vandaag dat het Evangelie ons vraagt ​​om “… *een stem van kalmte en licht te zijn”,* een stem van hoop.** Een regenvlaag is nog geen storm, een aardschok is geen aardbeving, een griep is geen longontsteking. **We mogen verwachten dat de stem van de Kerken, en met name die van de Kerkelijke Basisgemeenschappen in het bijzonder, in werkelijkheid die ‘stemmen van kalmte en licht’ zouden zijn, die stemmen van hoop, die een objectievere visie aan de mensen weten aan te bieden, en die de werkelijkheid bekijken als door een prisma waar het licht doorheen schijnt, zodat alle kleuren van de regenboog zichtbaar worden.** Mgr. Romero roept ons op: “… *Laten we geloof hebben*”, en hij herinnert ons aan het woord van de Vader waarin Hij ons vraagt ​​naar Jezus te luisteren, naar Jezus te kijken, te leren zien en oordelen met de blik van Jezus en te handelen zoals Jezus. Wie niet zo handelt, hoezeer het ook vast staat en in het register is opgeschreven dat hij gedoopt is, hoe vaak hij ook naar de mis gaat, of hij in de kerk trouwt of deelneemt aan allerlei processies, religieuze festiviteiten of herdenkingen van martelaren… - **zo iemand heeft daarom nog geen geloof. Die heeft nog niet vanzelfsprekend een geloof in Jezus, noch in God, Moeder-Vader, noch in de kracht van de Geest, en ook niet in het bevrijdende potentieel van de armen.**

De Kerk moet zich met haar boodschap niet afstemmen op de grillen van politieke partijen (en op de economische belangen die zij vertegenwoordigen), noch op die van de machthebbers, noch op die van de oppositie. Alleen vanuit het brede perspectief van Jezus kunnen we de vele tinten grijs en alle kleurschakeringen onderscheiden die in de historische werkelijkheid aanwezig zijn. **Pessimistische of desoriënterende stemmen mogen alleszins nooit vanuit de Kerken komen. Zij moeten zich radicaal distantiëren van deze destructieve manieren om de werkelijkheid te zien en ze moeten daar tegenin een stem van hoop zijn. Maar de Kerken mogen ook niet zwijgen wanneer het donker (het zwart) de bovenhand haalt in de werkelijkheid.**

Vanuit het geloof in Jezus moeten wij als Kerken, in ons eigen bezig zijn, in onze eigen ‘proeftuin’ van de concrete gemeenschap waarin wij leven en samenleven, het voorbeeld geven van het feit dat ‘een andere realiteit mogelijk is’. Een kritische evangelische lezing van de daden van de Kerken in het verleden zou ons zeer nederig moeten maken. We zijn in feite nog maar net begonnen aan het volgen van het pad van Jezus. **Onze manier van handelen in de gemeenschappen, de pastorale prioriteiten die we vooropstellen, onze manier van omgaan met alle mensen die in en met het instituut van de Kerk werken of ermee in aanraking komen, onze eerlijkheid in ons spreken, in ons doen en laten… dat alles moet het kenmerk worden van de autoriteit van onze woorden, onze ‘stem van kalmte en licht’, wanneer we vandaag de dag de geschiedenis onderscheiden.**

Laten we geloof hebben. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Deze reflectie was oorspronkelijk geschreven voor zondag 22 augustus 2021, en werd nu herzien voor de Eenentwintigste zondag door het jaar-B, 25 augustus 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Eenentwintigste zondag door het jaar-B, 26 augustus 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 239.