**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 125. Zesentwintigste zondag door het jaar-A – 1 oktober 2023.**

**De oorzaken van de grote malaise in onze samenleving.**

*"Luister naar Sint-Paulus die ons vertelt dat de oorzaken van verdeeldheid onder de mensen deze zijn:* ***denken en oordelen uit afgunst, handelen uit opzichtigheid, zich opsluiten in het eigenbelang. (...) Het zijn noch min noch meer de oorzaken van alle grote kwalen van onze samenleving.*** *Wanneer men uit afgunst denkt en oordeelt over een ander, dan is er geen nobelheid. Afgunst resulteert in het laten struikelen van degenen die goed doen en kunnen doen, en het zich verheugen in het kwaad van anderen. En er is veel afgunst heden ten dage, heel veel afgunst…*

*En dan is er ook het handelen uit opzichtigheid... Beste broeders en zusters, (...) de Paus zei acht dagen geleden[[1]](#footnote-1), toen hij bezit nam van de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen: "Dit zijn de ware schatten van de Kerk: de armen. Zij moeten daarom geholpen worden door degenen die dat kunnen doen, zonder vernederd of beledigd te worden door opzichtige rijkdom, door geld dat slecht besteed wordt aan nutteloze dingen, in plaats van dat het waar mogelijk zou geïnvesteerd worden in wederzijds voordelige ondernemingen." Je ziet hoe de Paus hiermee bevestigt* ***dat de authentieke Kerk niets anders kan zijn dan een Kerk die zorgt voor en meevoelt met de armen. Want het zijn de armen die werkelijk de aanwezigheid van de Heer in de wereld vertegenwoordigen: "Wat je één van hen aandoet, dat doe je Mij aan”.***

*(...) Wat is het dat ons eenheid zou kunnen geven te midden van de grote problemen van verdeeldheid die we kennen? Paulus wijst ons op de kracht van de nederigheid en het oog hebben voor de belangen van anderen. Hoe waar en actueel zijn deze aanwijzingen! De trotse mens, degene die zeker niet minder wil zijn dan een ander, degene die eigenlijk liever boven iedereen wil staan, - die past nergens bij, en daarom passen de anderen ook niet bij hem****... Aan de andere kant is er de nederige mens, degene die, zoals Paulus ons vandaag in de tweede lezing vertelt, zijn ware geluk zoekt in het dienen van de anderen."***

Voordat we ingaan op de drie oorzaken van de grote malaise in onze samenleving die Mgr. Romero in bovenstaande passage aanhaalt, is het belangrijk van te onthouden dat de aartsbisschop ook altijd heel veel belang hechtte aan het aanwijzen van de ‘structurele zonde’. Martín Gelabert Ballester[[2]](#footnote-2) schrijft: **‘Wat sommige individuen doen, eindigt keer op keer in een schadelijke structuur waarvan de invloed verder gaat dan het individu. Deze structuur moet omschreven worden als ‘structurele zonde’**. Het is een uitdrukking die werd gebruikt door de Bisschoppenconferenties van Medellin en Puebla. Johannes Paulus II van zijn kant sprak in zijn encycliek Sollicitudo rei socialis (30 december 1987) over **’perverse mechanismen’ die onze wereld conditioneren, waarvan de oorzaken niet alleen economisch en politiek zijn, maar ook moreel.** De Paus noemde deze morele oorzaken ‘structuren van de zonde’. Ongetwijfeld beïnvloeden individuen ten zeerste de economie en de politiek ten goede en ten kwade. Maar het werkt ook omgekeerd: vaak, zonder dat we het ons realiseren, beïnvloeden de economie en de politiek op hun beurt het gedrag van individuen, en dan vooral in negatieve zin.

Binnen deze ‘morele oorzaken’ kunnen we dan alle andere oorzaken plaatsen die aartsbisschop Romero hierboven aangeeft. Het zijn persoonlijke houdingen en handelingen die structureel ingebakken zijn in het functioneren van een samenleving. En deze ‘structuren van de zonde’ hebben een enorme invloed op het denken, het voelen en handelen van mensen, en ze voeden en versterken permanent de persoonlijke houdingen en handelingen van het individu. Waardoor we onvermijdelijk in een vicieuze cirkel terechtkomen.

***“Wanneer men uit afgunst denkt en oordeelt over een ander, dan is er geen nobelheid. Afgunst resulteert in het laten struikelen van degenen die goed doen en kunnen doen, en het zich verheugen in het kwaad van anderen. En er is veel afgunst heden ten dage, heel veel afgunst..."***

Traditioneel benoemt de Kerk de afgunst als één van de hoofdzonden. We vergelijken onszelf met wat anderen zijn en hebben, wat zij kunnen bereiken, waarvan zij kunnen genieten, wat zij zich kunnen veroorloven,… En ziedaar: het kleine zaadje van de afgunst begint te ontwaken: Waarom heb ik dat niet of maak ik dat niet mee? En het scheutje groeit al snel, totdat het ‘verschil’ niet langer getolereerd kan worden en we een soort van ‘wraak’ verzinnen: we proberen de ander dusdanig te schaden dat hij obstakels op zijn weg gepresenteerd krijgt, dat hij faalt, dat hij uiteindelijk datgene verliest wat hij volgens ons ten onrechte verworven heeft. **We zijn doorgaans erg creatief in het uitvinden en plaatsen van dergelijke ‘struikelblokken’ op de weg van een ander. En wie meer macht bezit (economisch, sociaal en politiek) zal des te meer obstakels in de weg van zijn rivalen kunnen leggen**. ‘Ik sta niet toe dat deze man of vrouw nog langer zo doorgaat..!’ Het gebeurt vaak dat afgunstige mensen op die manier goede initiatieven proberen te verhinderen of kapot te maken. De afgunstige persoon ‘verheugt zich in het kwaad van anderen’.

**Aartsbisschop Romero hekelt verder ook het ‘handelen uit opzichtigheid’, het pronken met rijkdom en luxe, als één van de grote oorzaken van de malaise die in onze samenleving heerst.** Het is een veruitwendiging en een onvermijdelijk gevolg van de onrechtvaardige systemen die zoveel pijn en tranen, zoveel honger en ellende veroorzaken. **De profetische stem van de Kerk die dergelijke manier van met mensen omgaan moedig aan de kaak stelt, klinkt vandaag niet vaak en zeker niet luidruchtig. De roep van Paus Franciscus die zulke houding veroordeelt, wordt niet met profetische vrijmoedigheid hernomen in de lokale kerken**. Er blijkt meer angst te zijn om degenen die macht en rijkdom hebben te ‘storen’, dan dat er bezorgdheid zou zijn om degenen die ‘honger en dorst’ lijden vooral niet uit het oog te verliezen.

Aartsbisschop Romero herinnert ons daarbij nadrukkelijk aan een uitspraak van de op dat moment pas geïnstalleerde Paus Johannes Paulus I, over de plaats van ‘de armen’ in de Kerk. **‘Dit zijn de ware schatten van de Kerk: de armen’, zei hij. En Mgr. Romero voegt er zelf aan toe: *‘Het zijn de armen die werkelijk de aanwezigheid van de Heer in de wereld vertegenwoordigen".***Eén van de grote schandalen van de wereld is de enorme kloof die er bestaat tussen de opzichtige rijkdom van enkelen en de (vaak verborgen) armoede van de grote meerderheid der mensen. Vanuit elk continent en vanuit elk willekeurig land van de wereld kan dit gemakkelijk worden geïllustreerd. Het is niet eens nodig daarbij getallen te noemen, ingewikkelde grafieken uit te tekenen of choquerende foto's of video's te laten zien. Niemand op onze dagen kan zeggen dat hij het niet weet…

**Te midden van deze harde realiteit staat de Kerk voor de enorme uitdaging om telkens weer ‘de Heer’ te ontmoeten in het gezicht van de armen.** Hij zal de deur voor ons openen als we naar ‘de huizen van karton en roestige dakplaten’ komen; Hij zal ons aankijken vanaf de straten waar Hij neerzit omdat er voor Hem geen plaats is en zelfs geen onderdak in de maatschappij’, en Hij zal van daaruit tot ons spreken. **In elk land, in elke stad, in elke omgeving zullen ‘de armen’ hun eigen gezicht hebben, en vanuit dat gezicht kijkt ‘de Heer’ ons aan, spreekt Hij tot ons en daagt Hij ons uit: zijn jullie bereid Mij te volgen en je geluk te vinden in de aanwezigheid bij de armen en de strijd om gerechtigheid in solidariteit met hen?** Dit is de radicale nieuwigheid van het evangelie: God stelt Zichzelf aanwezig in de armen; Hij hoort hun schreeuw vanwege het onrecht dat hen wordt aangedaan, en Hij biedt aan ieder van ons de mogelijkheid om mee te werken aan de opbouw van het Koninkrijk Gods op voorwaarde dat we bereid zijn om mensen en gezinnen te gaan ontmoeten die armer zijn dan wij. Jezus heeft zo geleefd. **We zouden van elk lid van de Kerk, van elke ‘pastor’ of kerkelijke ambtsdrager mogen verwachten dat hij of zij een eenvoudig leven leidt dicht bij de ‘arme’ mensen. Niemand zal onze geloofsbelijdenis in de gekruisigde en opgestane Christus kunnen begrijpen als we niet heel dicht bij de ‘gewonde en kwetsbare’ mensen leven en werken.**

Een derde menselijke ervaring die heel wat sociale onrust veroorzaakt is: "***De trotse mens****,* ***degene die zich opsluit in het eigenbelang****, degene die zeker niet minder wil zijn dan een ander, degene die eigenlijk liever boven iedereen wil staan, - die past nergens bij, en daarom passen de anderen ook niet bij hem...”* Voor de trotse mens doen andere mensen er niet toe. Hij kijkt enkel naar zichzelf, blaast zijn ego voortdurend op en verheft zich in de hoogte. Hij beschouwt zichzelf als de beste, de enige die er toe doet, de meest capabele, de hoogste ster die blinkt aan het firmament,… Dit soort trots is noch min noch meer een uiting van groot egoïsme: alleen ik tel mee, en de anderen interesseren me niet. **Deze mentaliteit en deze houding versterken alleen maar een corrupt en onrechtvaardig systeem dat al zo lang in de maatschappij ingebakken zit. Het tegenovergestelde hiervan is een nederig persoon *“… die zijn ware geluk zoekt in het dienen van de anderen”*.** De oorspronkelijke dynamiek die uitgaat van het evangelie staat volledig haaks op het huidige systeem waarin we leven.De nederige persoon wordt niet gemotiveerd door meer te willen of kunnen bereiken dan een ander, door meer te krijgen en meer te vergaren en meer te reizen en meer te genieten,… Neen, **hij zoekt zijn diepste geluk in het dienen van de anderen, in de barmhartige houding, in de ondersteunende solidariteit met zij die het moeilijker hebben dan hij. Het geluk van anderen is zijn grootste geluk.**

Het is heel waarschijnlijk zo dat we in onszelf zowel trekken en neigingen herkennen om mee te werken aan het versterken van de kwalen van de samenleving – evengoed als er in ons impulsen zijn die ons stuwen naar een houding van nederige dienstbaarheid, solidariteit met de armen, het zich belangeloos verheugen in het geluk van de ander. **Laten we ons van deze dubbelheid bewust worden, om het eerste gedrag te kunnen beheersen en bestrijden, en het tweede, het authentieke evangelische gedrag te versterken. Op die manier zal ons levensgetuigenis de beste verkondiging zijn van het evangelie van Jezus.** 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 Zesentwintigste 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:

145 Iglesia humilde y pobre:

<https://www.facebook.com/watch?v=589600566085442>

144 Kenosis:

<https://www.facebook.com/watch?v=1129857271186125>

Overdenking voor zondag 1 oktober 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Zesentwintigste Zondag door het jaar, cyclus A, 1 oktober 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 295.

1. Homilie van Johannes Paulus I, 23 september 1978. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.dominicasanunciata.org/noticias/estructuras-de-pecado/> - vrije vertaling. [↑](#footnote-ref-2)