**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 89. Vierde Zondag van de Advent-A – 18 december 2022.**

**God komt, en Hij zal wegen van licht openen.**

*"Ondanks het feit dat de horizon van het leven en de geschiedenis aanvoelt als afgesloten, komt God toch, en Hij zal wegen van licht openen; Hij vraagt ons alleen te antwoorden met geloof en vertrouwen in Hem. ...Wij moeten een volk van licht zijn, een volk van kracht, een volk dat, zoals Christus het zelf omschreef, zuurdesem is in het deeg, licht van de wereld, zout van de aarde. …Laten we bouwen aan die droom, wij allen die ons verantwoordelijk voelen, gedoopt in Christus, en zo het volk vormen dat de wereld verlost. Laten we bouwen aan een Koninkrijk van God dat stevig, intiem en heilig is, en levendig aanwezig is in het hart van een gemeenschap, zodat het van daaruit de schoonheid, de hoop en het licht uitstraalt waar ons vaderland op wacht…"*

**Mgr. Romero begon zijn homilie van deze zondag met een verwijzing naar de donkere horizon en de gesloten geschiedenis waarin het Salvadoraanse volk op dat moment leefde. Bij vele gelegenheden wees hij op de ernstige onrechtvaardigheden, de kruisen die op de schouders van de mensen werden gelegd, hun wonden en hun tranen.** El Salvador was volop verwikkeld in een zeer trieste geschiedenis van structureel onrecht en geïnstitutionaliseerd geweld. Mgr. Romero deed zijn uiterste best om deze spiraal van geweld te stoppen en het uitbreken van een oorlog te voorkomen. Het is helaas niet gelukt. Er volgden twaalf jaar oorlog, zoveel duizenden doden en vermisten, zoveel vernietiging van huizen en infrastructuur, een land compleet vernield door oorlog en geweld. Na de akkoorden aan het einde van de oorlog werden de wetten van het neoliberalisme (bijna naar de letter) toegepast. Daar waar deze overeenkomsten tekortschoten (met name voor wat betreft de economische dimensie van het land) werd, in plaats van dat er iets werd opgelost, de hele situatie van het land nog meer elitair en nog exclusiever gemaakt. Het duurde niet lang of bendes schoten uit de grond en groeiden zienderogen, vernietigden levens, moordden, deden mensen verdwijnen, legden ‘renta’ op aan arme gezinnen, controleerden buurten… De staat en de regeringen faalden om deze orkanen van de dood te beheersen en in te dijken. Sommige staatssubsidies en steunpakketten verminderden de gevolgen van dat alles wel, maar dat was slechts een noodhulp voor enige tijd.

En zelfs nu, hoewel het aantal moorden ondertussen drastisch gedaald is, evenals de afpersingen, is het nog steeds niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de duizenden bendeleden die in de gevangenis verblijven, noch hoe het rechtssysteem kan functioneren zodat gedetineerden niet verder worden ontmenselijkt en mensen die niets te maken hebben met sociaal geweld niet in gevangenschap worden vastgehouden. Te midden van de Covid-19-pandemie en de recente energiecrisis worden stappen ondernomen om een belangrijk deel van de economische infrastructuur te renoveren, maar er is nog steeds geen uitzicht op nieuwe economische kansen voor de meerderheid van de bevolking. In verschillende van de landen om ons heen is het politieke ‘messianisme van de heerser’ opgedoken, die geen oor heeft voor bijdragen van andere sectoren, en nog minder van die van de armen. Er zou nog veel meer gezegd kunnen worden, maar **zelfs vandaag zien we hoe de horizon donker blijft en de geschiedenis voor velen aanvoelt als afgesloten. Voor de meeste van onze Latijns-Amerikaanse landen kunnen we hetzelfde historische overzicht maken.**

Vervolgens spreekt Mgr. Romero een samenvatting uit van zijn geloofsbelijdenis: "**God komt, en Hij zal wegen van licht openen**". Voor de aartsbisschop is dit geen vrome kreet, en ook niet een religieuze slogan om mensen van vandaag te troosten met het oog op de eeuwigheid die ons ooit te wachten staat. Want **samen met zijn geloofsbelijdenis vertelt hij ons duidelijk dat God "…*van ons vraagt te antwoorden met geloof en vertrouwen in Hem"*. En dat antwoord wordt niet gegeven in tempels, maar in de eerste plaats in de concrete geschiedenis.** De opdracht van hen die op God vertrouwen en in geloof willen antwoorden is: "… *een volk van licht te zijn, een volk van kracht, een volk dat, zoals Christus het zelf omschreef, zuurdesem is in het deeg, licht van de wereld, zout van de aarde"*. Dat is de zending van de Kerk die haar antwoord op het geloof in "*God die komt om wegen van licht te openen*" concreet maakt.

Laten we niet vergeten wat Monseigneur Romero zei, de volgende dag (19 december 1977) na zijn homilie in de kathedraal: "*Laten we de Kerk niet tellen en evalueren naar het aantal mensen, noch naar haar materiële gebouwen. De Kerk heeft veel tempels gebouwd, veel seminaries, veel infrastructuur... De materiële muren zullen hier blijven, in de geschiedenis. Maar* ***wat écht telt zijn jullie, de mensen, de harten, en de genade van God die jullie de waarheid en het leven van God geeft. Evalueer uzelf niet en laat u niet afrekenen naar het aantal of de menigte; let veel meer op de oprechtheid van hart waarmee u deze waarheid en deze genade van onze goddelijke Verlosser volgt!"***

Het gaat dus niet om het aantal mensen dat naar de mis gaat of de jaarlijkse processies bijwoont. Het zijn niet de gebouwen uit het verleden die onze kracht en sterkte bepalen. **De missie van de Kerk wordt beleefd in de mensen, in mannen en vrouwen die écht geloven dat God wegen van licht komt openen. Daarom blijft Mgr. Romero ons oproepen om een broederlijke gemeenschap te vormen, een geloofsgemeenschap die "… *de schoonheid, de hoop en het licht uitstraalt waar ons vaderland op wacht*".** De missie van de gelovige gemeenschap, ook al is die soms zo klein als een kiemcel, is om werkelijk licht te zijn te midden van de duisternis van de geschiedenis, zout dat smaak geeft aan het leven en tegelijkertijd wijst op de wonden die schrijnen, zuurdesem die leidt tot een echte transformatie van de structuren van de samenleving, door het uitroeien met wortel en al van de heersende onrechtvaardigheden. **De gelovige gemeenschap moet aan de horizon van de geschiedenis het licht van Gods Koninkrijk uitstralen. De Kerkgemeenschap zelf moet een voorproefje zijn van dat Koninkrijk, een referentie-ervaring waar men kan naar verwijzen wanneer men spreekt over de komst van het Koninkrijk in de geschiedenis.** Men kan tegenwerpen dat de Kerk ook menselijk is en zwak, met haar successen en mislukkingen, en dat ze de goddelijke schat in aarden potten draagt. Dit kan echter nooit onze afwezigheid of ons stilzwijgen als gelovigen en christenen rechtvaardigen. **Ons eerste en laatste woord is en blijft altijd het echte en historische getuigenis.**

**Misschien ontdekken we hier één van de grootste zwakheden of nalatigheden van de Kerk op haar verschillende niveaus: wat stralen we uit naar onze omgeving? Welke boodschap begrijpen anderen die ons bezig zien en horen? Waarom hebben zoveel mensen, die goed doen en geïnspireerd zijn door het Evangelie, die zich inzetten voor sociale doelen, zich mettertijd toch afgekeerd van de Kerk?**

Wij zijn waarschijnlijk al tot vervelens toe lastig gevallen met de oproep van Jezus die vandaag opnieuw herhaald wordt door Monseigneur Romero: dat wij als Kerkelijke gemeenschap zuurdesem, zout en licht moeten zijn in de voortdurende transformatie van de geschiedenis… Ja, dat weten we maar al te goed – in theorie althans. **Het is echter van het grootste belang het christelijk getuigenis te vrijwaren en gestalte te blijven geven in de verschillende ruimten die Jezus zelf ons heeft aangegeven.** In de wereldwijde strijd tegen honger bijvoorbeeld (extreme armoede), in de zorg (gezondheidszorg, kinderzorg, ouderenzorg, zorg voor mensen in crisis,...), in de strijd voor de waardige opvang van mensen die - op de vlucht voor de ellende en het geweld in hun land - asiel en nieuwe levenskansen zoeken, in de oprechte begeleiding van mensen in detentie, in de ondersteuning van gezinnen op zoek naar huisvesting, in de dienst van het schoolonderwijs, in de lering en vorming tot dialoog en vrede,… We kunnen daar op vandaag nog aan toevoegen: in de strijd om de planeet te redden, in het engagement op alle politieke en economische niveaus, in de strijd tegen de militaire industrie, enz... **Samen met gelovigen in andere Kerken en religies en met niet-gelovigen uit diverse levensbeschouwingen is het aan ons om een christelijk en levend getuigenis te bieden van die *“God die* *komt en wegen van licht opent*".** Dit getuigenis van toewijding en dienstbaarheid is het concrete bewijs van de waarheid en de waarachtigheid van ons Credo. Op die manier zullen wij ‘overeenstemmen’ met de God van het leven. Wij kunnen niet overal zijn in de wereld, maar christen-zijn betekent op zijn minst op één plaats uitmuntend (d.w.z. ‘radicaal’) zijn, een levende heenwijzing zijn in de richting van een horizon van vrede en leven in overvloed, de horizon van het Koninkrijk Gods. In de verscheidenheid van onze verbintenissen en engagementen kunnen wij door elkaar bemoedigd en gesterkt worden. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag een ander citaat uit dezelfde preek van Mgr. Romero met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

64. No se cuenten por muchedumbre: <https://www.facebook.com/watch?v=488556489526624>

Overdenking voor zondag 18 december 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Vierde Zondag van de Advent-A – 18 december 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.109-110.