­­­**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 120. Eenentwintigste zondag door het jaar-A – 27 augustus 2023.**

**Alleen gerechtigheid kan de wortel van vrede zijn.**

Op deze zondag besluit Monseigneur Romero zijn homilie met een presentatie van pastorale activiteiten die in het aartsbisdom op stapel staan, alsook met een profetische lezing van de belangrijkste nationale gebeurtenissen in het land. Hij sluit zijn homilie af met volgende woorden: "*Dit is dus, beste broeders en zusters, het historische, concrete kader van het aartsbisdom en de werking die zich op dit moment binnen dat kader ontplooit. En dit is het, waarmee we de nieuwe Paus, die dit alles ongetwijfeld weet en beseft, vol hoop begroeten.* ***Hij houdt er immers geen gedesincarneerde en wereldvreemde spiritualiteit op na. Ik ben erg blij dat we een Paus hebben die geïncarneerd is in de realiteit van onze wereld van de arbeiders en arbeidsters, en in de eenvoud van het samenleven met de mensen.*** *Dit is immers wat we willen: dat er herders zijn zoals deze Paus - en ook in het recente verleden zijn Pausen hier voorbeelden van geweest - die ons uitnodigen om te begrijpen hoe het Evangelie en de spiritualiteit van het Volk van God niet kunnen zonder historische en concrete kaders, om van daaruit datgene te doen waartoe we allemaal geroepen zijn, rijk en arm – namelijk: effectieve oplossingen bieden voor de noden en problemen van ons volk op vandaag. De Kerk is er niet op uit[[1]](#footnote-1) {...} om alleen maar aan te klagen. En zelf ben ik degene die, meer dan wie ook, een zekere weerzin voel om deze dingen te zeggen en te blijven zeggen! Maar ik doe het toch, omdat ik voel dat het mijn plicht is! Het is mij niet te doen om het opvoeren van een soort ‘Onemanshow’, maar gewoon om het uitspreken van de waarheid. En* ***de waarheid is wat we moeten zien met onze ogen wijd open en onze voeten stevig op de grond, maar tegelijk ook met onze harten vol van het Evangelie en van God – met de bedoeling om oplossingen te zoeken****,* ***geen gewelddadige en dwaze en wrede en criminele onmiddellijke oplossingen, maar wel de éne en enige oplossing die toekomst biedt: die van de gerechtigheid. Want alleen gerechtigheid kan de wortel van vrede zijn.*** *Zo moge het zijn*."

Monseigneur Romero herinnert ons hier aan het belang van een spiritualiteit die geïncarneerd is in de historische werkelijkheid waarin de volkeren leven.Hij is blij te zien dat de nieuwe Paus (Johannes Paulus I) een Kerk vertegenwoordigt *"die geïncarneerd is in de realiteit van onze wereld van de arbeiders en arbeidsters, en in de eenvoud van het samenleven met de mensen".* **Hij benadrukt altijd en telkens weer dat het werk van de Kerk een historische kader nodig heeft, dat gebaseerd is op de historische context waarin de mensen leven.** Maar om op deze manier te kunnen ‘zien, oordelen en handelen’, heeft men het evangelische vermogen nodig om de waarheid van de feiten te kunnen ‘onderscheiden’ en verder te kunnen kijken dan louter maar de gebeurtenissen zoals ze zich op het moment zelf voordoen.

Hiervoor geeft de bisschop drie aanwijzingen:

**1. *"Zien met onze ogen wijd open en onze voeten stevig op de grond, maar tegelijk ook met een hart vol van het Evangelie en van God."*** We willen eerst en vooral opmerken dat Mgr. Romero ons hiermee (misschien indirect) wil waarschuwen om bij de fase van het ‘zien’ geen ideologische of partijdige lenzen op te zetten. Wie zich zulke brillenglazen aanmeet, idealiseert en vergroot haast per definitie zijn eigen wereld(je), sluit de ogen voor de eigen mislukkingen en mistoestanden, en voor alles wat hij wel beloofd heeft maar niet heeft waargemaakt - en aan de andere kant maakt hij de daden en bijdragen van zijn (politieke, ideologische) tegenstanders belachelijk. De vernietiging van de tegenstanders lijkt in deze altijd weer de belangrijkste strategie te zijn, zij het via legale of illegale mechanismen, via onderdrukking en, ‘als het goed uitkomt’, ook met wapengeweld. In de Midden-Amerikaanse landen (die we het beste kennen) is dit wat de gebruikelijke gang van zaken is. De aartsbisschop suggereert ons dat we beter heel andere oefeningen van onderscheidings-vermogen kunnen maken. **Het begint met het wijd openen van je ogen, door met de mensen samen te leven en naar ze te luisteren. Dit zal haast automatisch meebrengen dat je "*met beide voeten stevig op de grond"* blijft staan.** Degenen die aan de macht zijn en degenen die de macht kwijt zijn geraakt en koste wat kost terug aan de macht willen komen – zij delen weinig of niets met de mensen. Zij staan zo ver af van hun dagelijks leven. Maar in de tijden vóór de verkiezingen gaan ze dan ineens wel naar de arme zones toe, om daar aan de mensen nog maar een keer de hemel op aarde te beloven. Maar ze weten niet hoe ze écht naar de mensen moeten luisteren, en ze zijn eigenlijk ook helemaal niet geïnteresseerd om dat te leren en er zich in te oefenen.

2. De aartsbisschop voegt daar nog een voor hem zeer belangrijk extra-onderscheidings- criterium aan toe: ***"Je moet het allemaal doen met een hart vol van het Evangelie en van God".*** Allereerst is het noodzakelijk om die politieke leiders te ontmaskeren (zowel zij die aan de macht zijn als zij die in de oppositie vertoeven) die de religieuze (christelijke) zaak willen manipuleren en naar hun hand willen zetten. Maar al evenzeer ook de regeringsleiders die zichzelf beschouwen als de authentieke uitleggers van de Bijbel en van de missie van de Kerk (en die zijn er ook). Zij hebben zeker geen hart dat vol is van het Evangelie, en ook niet van de God van Jezus. Hun hart is gevuld met de goden van macht en rijkdom, en hun waarheid komt voort uit hun ideologie die alles rechtvaardigt wat ze doen en wat ze nalaten van te doen. **Als leden van de Kerk willen ‘onderscheiden’, keuzes willen maken en beslissingen willen nemen volgens het Evangelie van Jezus, dan moeten ze allereerst dicht bij de mensen staan, luisteren naar de kreten van de armen, hun wonden aanraken en dit alles confronteren met de Stem van God in hun geweten, dat zich spiegelt aan het Evangelie.** Niemand heeft het Evangelie in zijn bezit, en niemand bezit God. Het is aan ons allen om ons oprecht open te stellen voor de mensen aan de basis en ons door hen te laten ondervragen, alvorens ons te verdiepen in de historische werkelijkheid. **Zonder een leven van gebed** (in tijden van stilte, teruggetrokken ‘op de berg’, 's nachts of in de vroege ochtenduren, zoals de Evangelies van Jezus getuigen) **zullen we niet in staat zijn om ons open te stellen voor de Geest, en te ‘onderscheiden’ bij het licht van het Evangelie.**

3. Monseigneur Romero vertelt ons vervolgens **dat de Kerk op basis van dit evangelisch onderscheidingsvermogen** (dat ver verwijderd is van alle macht en van elke machtsmanipulatie) **de profetische missie op zich moet nemen om alles wat tegen het Koninkrijk van God ingaat aan de kaak te stellen.** Het is helemaal niet prettig om in het openbaar de zonde aan te klagen die regeert in de geschiedenis van een volk. Mgr. Romero weet dat uit eigen ondervinding maar al te goed. En hij maakt duidelijk dat, als hij het toch doet en blijft doen, hij daarbij niet uit is op het spelen van theater of op het opvoeren van een ‘Onemanshow’, maar dat hij een eenvoudige getuige wil zijn van Gods waarheid. **Het doel van elke vorm van aanklacht is het openen van wegen om ernstige conflicten op te lossen**. De aartsbisschop weet heel goed dat degenen die hun macht en rijkdom verdedigen, evenzeer als degenen die zich organiseren om die macht omver te werpen, maar al te gemakkelijk vervallen in wat hij noemt *"gewelddadige en dwaze en wrede en criminele onmiddellijke oplossingen"*. **Hij herinnert er voortdurend aan** **dat een échte en duurzame oplossing voor de ernstige problemen in het land alleen kan voortkomen uit het realiseren van rechtvaardigheid (op sociaal, economisch, politiek vlak). *"Alleen gerechtigheid kan de wortel van vrede zijn."***

De wortel van het sociale geweld dat El Salvador sinds de Vredesakkoorden bij het einde van de oorlog heeft ervaren, is zondermeer gelegen in de onrechtvaardige economische structuur die niets anders doet dan een kleine minderheid stelselmatig te verrijken (in het land zelf en in het centrum van het kapitalisme) en tegelijk de meerderheid steeds meer te verarmen. **Zolang er geen echte oplossingen worden gezocht door deze structurele onrechtvaardigheid te veranderen, zullen geen andere maatregelen van welke aard ook, tot blijvende oplossingen leiden.** Het opsluiten van 70.000 mensen die beschuldigd worden lid te zijn van gewelddadige en criminele bendes (zoals nu gebeurt) zal niet leiden tot een betere toekomst, wanneer de prioriteit die daarbij geldt en de strategie die erbij wordt gevolgd niet gaan liggen bij een nieuwe economische structuur, bij investeringen in het creëren van banen in de stad en op het platteland, bij het creëren van werkgelegenheid en het betalen van lonen die een waardig leven mogelijk maken, bij een belastingsysteem dat een eerlijke herverdeling van de gegenereerde rijkdom garandeert, bij serieuze taksen en heffingen op alle luxeproducten (die er alleen zijn voor minderheden), bij het prioriteit geven aan kwaliteitsvol openbaar vervoer in plaats van het promoten van privévoertuigen, enz... Dit zijn trouwens enkel maar wat mogelijke richtlijnen en ingrepen die we willen meegeven om over na te denken. We weten maar al te goed dat de bekering van de rijken (investeerders, bedrijfseigenaars,..) vanouds erg moeilijk is, omdat hun geld en hun macht de enige goden zijn die zij feitelijk aanbidden en waarin zij geloven. Het zou echter goed voor hen zijn om te luisteren naar wat Monseigneur Romero hen ooit voorstelde: ‘Doe jullie ringen af, voordat ze jullie hand afrukken’…

**Vrede is niet louter de afwezigheid van oorlog, en ook niet de afwezigheid van sociaal geweld. Vrede is de vrucht van rechtvaardigheid, die betracht wordt en gerealiseerd is in alle structuren van de samenleving en in het hart van ieder mens.** Rechtvaardig handelen is veel breder dan alleen maar handelen volgens de wet (want wetten zijn niet altijd rechtvaardig, en ze bijten zoals de slangen dat doen vaak alleen maar ‘mensen met blote voeten’). **De kerkgemeenschap moet een expert zijn in het beleven en het bevorderen van rechtvaardigheid, zowel naar binnen toe als rondom haar, in de maatschappij en in de wereld. Elke gelovige heeft de evangelische verantwoordelijkheid om een getuige en een promotor te zijn van gerechtigheid, in zijn en haar werk, in zijn en haar organisatie, enz…** We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog een paar andere citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Eenentwintigste Zondag door het jaar-A van 1978, met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

125 El corazón viene lleno del Evangelio: <https://www.facebook.com/watch?v=667949061148542>

124 Los mártires: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/1968332196672935>

Overdenking voor zondag 27 augustus 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Eenentwintigste Zondag door het jaar, cyclus A, 27 augustus 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 210.

1. *Hier is er een korte onderbreking van de bandweergave van de preek. Sommige publicaties vullen dan bij het weergeven van dit citaat maar zelf in wat de aartsbisschop gezegd zou hebben: "De Kerk is er niet op uit en heeft geen pretentie om er alleen maar te zijn en enkel maar te spreken omwille van het aanklagen.”* [↑](#footnote-ref-1)