**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 27. Bij de 42° verjaardag van het martelaarschap van Alfonso Acevedo (+ 12 september 1982).**

**Reflectie bij de 42° verjaardag van de moord op onze broeder Alfonso Acevedo.**

De tijd vliegt… En **er zijn uiteraard steeds meer mensen die de jaren van onderdrukking en oorlog in El Salvador niet hebben meegemaakt. Ieder jaar zijn er ook minder mensen die de slachtoffers hebben gekend. In de wijken en in de parochie van San Ramón/Mejicanos, in het aartsbisdom en ook in de Kerkelijke basisgemeenschappen zelf zijn er ook minder mensen die de weg van Alfonso Acevedo zijn meegegaan en van dichtbij hebben mee beleefd.** Wat we over hem weten, is nu meestal wat we ons herinneren van wat anderen ons hebben verteld.

De parochie van San Francisco, Mejicanos, herdenkt en viert nog elk jaar de verjaardag van zijn martelaarschap. Het gemartelde lichaam van Alfonso is begraven in de kerk van die parochie. De Kerkelijke basisgemeenschappen (KBG) van en rond San Salvador kwamen daar begin jaren '80 bijeen. Ook de religieuze gemeenschap van de Passionisten herdenkt elk jaar het getuigenis van Alfonso in haar parochie.

Sommige volksliederen zijn geboren uit het hart van de KBG, en de liederen over Alfonso Acevedo die daar nog altijd worden gezongen drukken de betekenis uit van zijn leven en zijn toewijding, als voorbeeld en kompas om voor onszelf op vandaag de goede richting van ons leven niet te verliezen.

In San Ramón/Mejicanos is er dan verder ook het Kindercentrum ‘Alfonso Acevedo’, dat als een werk van ANADES tot op heden zeer goed functioneert. We zijn er zelf getuige van geweest hoe het Kindercentrum en de juffen aldaar grote inspanningen leveren om jonge kinderen bewust te maken van de betekenis van de figuur van Alfonso Acevedo, en hoe al het ANADES-personeel hen helpt om te leren nadenken over hun historische verantwoordelijk-heid en hen bestendig aanmoedigt om zijn erfenis na te leven.

**‘Foncho’ – zoals we hem noemden – staat ook aan het begin van de weg van de Kerkelijke basisgemeenschap van ‘Alfonso Acevedo’ in San Ramón, en zijn gedachtegoed en bezieling hebben die weg een hele tijd mee gebaand.** Deze KBG heeft immers haar wortels in de 25e verjaardag van zijn martelaarschap. Er was daarmee een nieuwe KBG-ervaring geboren, waarin de pastorale praktijk en de sociale dienstverlening aan de armen tot op vandaag een licht blijven en een spoor trekken op de weg die moet worden gegaan. Die gemeenschap ‘Los Fonchos’ vormt samen met andere Kerkelijke basisgemeenschappen de Oecumenische Beweging van KBG in Mejicanos: ‘Alfonso, Miguel, Ernesto en Paula Acevedo’, die ook de herinnering mee opneemt aan de brutale moord op twee broers en een nichtje van Alfonso. In de maand september werden al enkele jaren in San Ramón spandoeken geplaatst met teksten die zinspeelden op en herinnerden aan de gedachten van Alfonso, of er werd een tocht door de straten gemaakt, waardoor de aandacht van de inwoners werd gevestigd op de martelaar van hun woonplaats. Andere KBG herinneren zich al evenzeer de figuur van Alfonso Acevedo. In het programma van de KBG in de radio van de UCA (de universiteit van de Jezuïeten in San Salvador) hebben we zelf ervaringen mogen meebeleven en reflecties over Alfonso kunnen delen, en we hebben op die manier met elkaar kunnen uitwisselen hoe we zijn erfgoed op vandaag beleven. We kennen verder slechts één onderzoek over het leven en de pastorale getuigenis van Alfonso: het proefschrift van José Arturo Mora Hernández in de masteropleiding Latijns-Amerikaanse theologie aan de UCA, een onderzoek naar de pastorale getuigenis van vermoorde lekenanimatoren in de Kerk.

**Vandaag, op de 42e verjaardag van zijn martelaarschap, is het tijd voor een diepgaande evaluatie van onze reacties op zijn nalatenschap**. De telkens weer herhaalde verhalen over een aantal aspecten van zijn leven die we ons nog herinneren – ze zijn belangrijk maar lang niet voldoende. Jaarlijkse vieringen en herdenkingen alleen zijn niet genoeg. Het is niet voldoende zijn naam te geven aan onze organisaties of gemeenschappen. Het is niet voldoende zijn biografie te lezen of nota te nemen van het resultaat van een onderzoek naar zijn gelovige getuigenis. Het is niet genoeg om zich rond zijn graf in het kerkgebouw van San Francisco in Mejicanos te verzamelen. Het is niet voldoende dat degenen onder ons die hem hebben gekend en zij die met hem op weg zijn geweest, elk jaar opnieuw enkele ervaringen uit zijn getuigenis vertellen. Het is niet genoeg om hem brieven te schrijven.

**Laten we vandaag veeleer vanuit zijn geest en de erfenis die hij ons heeft nagelaten een waarheidsgetrouwe evaluatie maken van ons persoonlijke, ons familiale en ons gemeenschapsleven**. Een goede methode daarvoor is om onszelf vragen te stellen op basis van wat we weten over Alfonso. Vragen als: Laten we het licht van Alfonso’s getuigenis vallen op onze huidige weg? Wat waren Alfonso's prioriteiten in zijn leven en wat zijn onze prioriteiten vandaag? Wat leren we – voor vandaag – van zijn bekeringservaring? Hoe beleven we vandaag de dag de evangeliserende missie en de nabijheid bij gezinnen die hij voorstond en pratikeerde? Hoe vervullen we de missie van het voortdurend ‘bezoeken’? Hoe ver gaat onze toewijding om te delen wat we hebben en bezitten? In hoeverre zijn wij in staat om onze wonden te transformeren in een evangeliserende kracht van hoop en bezieling? **Als we Alfonso's pastorale getuigenis naar onze tijd toe zouden projecteren, wat zou Alfonso dan vandaag de dag doen? Op welke manier kan het getuigenis van Alfonso ons op vandaag helpen om het Evangelie van Jezus te begrijpen en consequent na te leven?** Waar moeten we naar terugkeren? Wat zouden we moeten veranderen in ons persoonlijk leven, ons gezins- en ons gemeenschapsleven en als actieve leden van ons volk? Helpen de getuigenissen van Alfonso's leven en zijn pastorale toewijding ons om Jezus in de realiteit van vandaag te volgen? In welk opzicht zijn we op dat vlak erg tekortgeschoten? Hoe daagt Alfonso ons vandaag uit..?

Laten we niet bang zijn. **Alfonso, martelaar en getuige, is voor elk van ons een betrouwbaar kompas om niet te verdwalen en om zelf ook betrouwbare getuigen van het Evangelie te zijn.**

Tere en Ludo Van de Velde

Deze reflectie was oorspronkelijk geschreven in 2021, naar aanleiding van de 39° verjaardag van het martelaarschap van Alfonso Acevedo (+ 12 september 1982), en werd nu herzien voor de 42° verjaardag, 12 september 2024.