**In het licht van ‘Het Evangelie van Mgr. Romero’ – nr. 1**

**Niemand mag God uitlachen.**

*“Niemand mag God uitlachen, want Zijn wet zal voor altijd zegevieren. En het is zo dat deze God, Die in de eerste plaats liefde voor ons is, tot gerechtigheid overgaat wanneer wij mensen Zijn uitnodiging tot liefde niet hebben kunnen of willen ontvangen. God wacht op ons, maar wanneer Zijn geduld in de liefde eindigt, begint Zijn gerechtigheid. Broeders en zusters, als we het over de hel hebben, dan gaan we niet zomaar ineens terug naar de middeleeuwen. Nee, dat thema is zeer actueel, want* ***het komt erop aan te allen tijde de gerechtigheid van God voor ogen te houden, en dat is iets waar niemand mag om lachen****. Laten we dus de goederen en middelen die God ons gegeven heeft zo organiseren dat ze ten goede komen aan het geluk van alle Salvadoranen. Laten we van deze republiek een prachtige voorkamer maken van het verhoopte paradijs van de Heer. Dan zullen we op onze beurt ooit de vreugde mogen ervaren van net als de arme Lazarus met open armen in dat paradijs ontvangen te worden.”* (homilie van 25 september 1977)

In deze tijden van verwarring en onzekerheid is het niet verrassend om uitspraken te horen als: ‘Ik begrijp niet waarom God er zo lang over doet vooraleer Hij ingrijpt’, of “Als God de God van de armen is, waarom zijn wij armen dan diegenen die het meest lijden onder alle miserie van de wereld, terwijl de rijken rustig verder kunnen leven, zichzelf kunnen beschermen en verzekeren tegen alle mogelijk onheil en elke tegenslag, en daarbij ook nog de financiële steun verkrijgen om hun bedrijven draaiende te houden, en hun belastingen terugkrijgen om zodoende hun winsten nog te vermeerderen?’ We zagen het allemaal nog een keer te meer gebeuren tijdens de coronapandemie. Vandaag blijven we zeggen: **‘Waar is God in het licht van zoveel onmenselijkheid in oorlogen (Oekraïne, Gaza, Soedan, Oost-Congo…), in vervolgingen, in tijden van pijn en lijden, bij honger en ellende..?’**

Dat wil zeggen: we vragen ons af wat er gebeurt met Gods liefde voor de armen en wat er terechtkomt van Zijn gerechtigheid, als het zo is dat alleen de rijken gered worden. Wat gebeurt er vanuit Gods gerechtigheid wanneer de machthebbers hele steden vernietigen? Ik denk dat Mgr. Romero zich vandaag precies dezelfde vraag zou hebben gesteld. Dus als het om deze bevraging gaat, bevinden we ons met hem zeker in goed gezelschap om naar een mogelijk antwoord te zoeken.

In de zoektocht naar aanzetten voor het antwoord op deze vragen, kunnen we ons in de eerste plaats te binnen brengen dat het menselijk leven (zoals elke vorm van leven op onze planeet) kwetsbaar is en zwak, dat het gewond en ziek kan worden, dat het uitgeput kan geraken en uiteindelijk vroeg of laat geconfronteerd wordt met het mysterie van de dood. En **tijdens onze levensreis zijn we geroepen om alle verplichtingen van ons menselijk bestaan op ons te nemen, met de volledige verantwoordelijkheid en tegelijk in alle vrijheid, om “… *de goederen en middelen die God ons gegeven heeft zo te organiseren dat ze ten goede komen aan het geluk van alle Salvadoranen”,*** zoals de Aartsbisschop zegt in het bovenstaande citaat.

**Het is duidelijk dat in El Salvador de goederen en middelen die God ons gegeven heeft helemaal niet georganiseerd zijn voor het geluk van iedereen**. Bedrijven zijn gebaseerd op de winst en de verrijking van hun eigenaren, een winst die er komt mede dankzij het werk van hun (uitgebuite) werknemers. De nationale gezondheidszorg- en onderwijssystemen zijn niet ten behoeve van iedereen ontwikkeld, wat betekent dat zowel de gezondheidszorg als het onderwijs tot op vandaag een voorrecht zijn dat voorbehouden is voor degenen die het kunnen betalen, met als gevolg dat wat eigenlijk een dienstverlening voor allen zou moeten zijn, eerder een bedrijf geworden is in de handen van enkelingen die er rijk van worden. Het geprivatiseerd pensioensysteem is in feite een echte vorm van diefstal tegenover de arbeidersklasse, wat doffe ellende veroorzaakt voor de gepensioneerden en enorm gemakkelijk verworven winsten oplevert voor de eigenaren. Zij verliezen niets en winnen altijd. Tegelijkertijd gebruiken de regeringen onbeschaamd die pensioenfondsen om de gaten in de begroting tijdelijk te dichten. Zal datgene waar ze recht op hebben, ooit nog terugbetaald worden aan de gepensioneerden? Nog zoiets: in plaats van gediversifieerde productie in de land- en tuinbouw,... aan te moedigen en te stimuleren, is het hele systeem op dat vlak dusdanig georganiseerd dat de tekortkomingen ervan worden opgevangen door de import te vergroten, terwijl het milieu ondertussen steeds meer wordt geschaad.

**Soortgelijke situaties bestaan ​​in veel landen.** Het enorme aantal migranten dat probeert te ontsnappen aan het geweld en de armoede in hun land is het meest zichtbare en nabije beeld van die volkomen scheefgetrokken toestand in de wereld. We zien het aan de grens met de Verenigde Staten. We zien het in alle Europese landen. **De goederen van de aarde staan ​​niet ten dienste van de gehele bevolking. De wereldproductie staat niet ten dienste van zij die honger hebben, en nog minder komt ze ten goede aan het welzijn van alle mensen.**

Die realiteit die bewust slecht georganiseerd is door de nationale en internationale (politieke en economische) elites, en die internationale dynamiek van groeiende oorlogsconflicten: ze vormen een permanente schreeuw naar de hemel die vergelijkbaar is met de roep van Jezus aan het kruis: ‘God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij in de steek gelaten?’ (Mt 27, 46 - Ps. 22, 2) Natuurlijk is het niet Gods wil dat de meerderheid van de mensen wordt uitgebuit, uitgesloten en gedwongen om in armoede te leven. Het is niet de wil van God dat het leger van het ene land een ander land, een andere stad of regio binnenvalt, bombardeert en vernietigt. Het is niet Gods wil dat er steeds meer oorlogsindustrieën ontwikkeld worden en dat de militaire budgetten alsmaar uitbreiden. In plaats daarvan **roept God ons allemaal op om op te staan, ons te organiseren, radicale transformaties van onrechtvaardige structuren te eisen, misbruik en corruptie aan de kaak te stellen, leugens aan het licht te brengen.** **God roept ons op om alle krachten te verenigen om oorlogen te doen stoppen en vrede op te bouwen. En in die strijd tot bevrijding van het uitbuitende juk is God aanwezig als Kracht, als Geest, als Hoop. Niemand mag die God uitlachen, zegt Mgr. Romero.** Dat wil zeggen: degenen die zich durven riskeren aan deze God van het leven, deze God van de armen, deze God van de gewonden, die zullen ook kracht en hoop vinden ‘in de donkerste ravijnen’ (Ps. 23, 4)

Ook in de wereld van vandaag zijn er een aantal religieuze leiders (!) en politici die God proberen te bespotten en uit te lachen. Ze promoten hun eigen goden en idolen en eisen dat iedereen de knie voor ze buigt en ze blindelings aanbidt en gehoorzaamt. Anderen gebruiken dan weer schaamteloos de Schrift om oorlogen, verwoestingen en echte ‘aardse hellen’ te rechtvaardigen. Zo drijven ze de spot met God, en maken en verspreiden ze valse beelden van God. In de naam van die zelfgemaakte goden zaaien ze permanent dood, honger, uitsluiting,...

De God van het leven roept op tot solidariteit en steun om de strijd tegen die afgoderij te winnen. **Authentieke gelovigen zijn degenen die in staat zijn alles te riskeren om een ​​naaste ‘broeder en zuster’ te zijn voor de armen en uitgeslotenen, de vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Zelfs wanneer ze door zeer donkere ravijnen moeten gaan, zelfs als ze onder het ‘kruis’ door moeten gaan, zal de God van Jezus bij hen aanwezig zijn en hen trouw zijn.** Dit besef en dit geloof roept ons op om onze landen om te vormen tot voorkamers van het Koninkrijk van God. En niemand mag deze God uitlachen. (29 september 2024)

Persoonlijke reflectie van Ludo Van de Velde bij een citaat uit een homilie van Mgr. Romero in het boek: ‘El Evangelio de Monseñor Romero’ – hoofdstuk I (God) – citaat nr. I.1.

Ludo Van de Velde