**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 29. Zesentwintigste Zondag door het jaar-B – 29 september 2024.**

**God is zo niet. Hij is Rechtvaardig en Goed.**

***"Diegene waar velen tegen vechten, dat is niet de ware God, maar ze richten zich veeleer op het valse idee dat zij van God hebben gemaakt.’ - dit is een uitspraak van Paus Luciani, Johannes Paulus I.*** *Een God die de rijken beschermt, Die niets anders doet dan ons bedreigen en treiteren, Die jaloers is op onze vooruitgang, Die voortdurend van bovenaf onze zonden bespiedt om er behagen in te scheppen en ze ten gepasten tijde te bestraffen… Beste Chesterton, weet je, God is zo niet; Hij is zowel rechtvaardig als goed; Hij is een Vader ook van verloren kinderen, die Hij niet in gemene en ellendige toestand wil zien, maar groot en vrij, als zelfbewuste (mede)scheppers van hun eigen lotsbestemming. Onze God is ook geen rivaal van de mens; Hij is veeleer Iemand die de mens tot Zijn vriend wil maken en hem roept om te delen in Zijn eigen goddelijke natuur, in Zijn eigen gelukkige eeuwigheid. En het is verder ook niet waar dat God te veel van ons vraagt; integendeel, Hij is met weinig tevreden omdat Hij heel goed weet dat wij mensen niet veel hebben…"*

Vandaag beginnen we onze wekelijkse overweging met een citaat uit de geschriften van Paus Johannes Paulus I, zoals Mgr. Romero dat in zijn homilie van deze zondag vermeldt. **De belangrijkste vraag daarbij is niet of wij al dan niet in God geloven, maar vooral: in wèlke God wij geloven.** In El Salvador zullen er maar weinig mensen zijn die zouden beweren dat zij niet in God geloven. **Maar het is in de manier waarop wij leven, de manier waarop wij handelen, de manier waarop wij met elkaar en met de natuur omgaan.., dat wij laten zien in wèlke God wij geloven.** Buiten de drie monotheïstische godsdiensten (het geloof in één God) is de hemel gevuld met een heel aantal ‘goden’ die met elkaar en met de mensen interageren. In het Judaïsme stelt de Tora (ons Oude of Eerste Testament) de afwijkingen aan de kaak die gelegen zijn in het aanbidden van de goden van andere volkeren. Ze noemen hen ‘valse goden’, ‘afgoden’ of ‘idolen’. Door de uiterst gewelddadige acties van extremistische islamitische groeperingen hebben wij het valse idee gekregen dat Allah zich verheugt in bloedvergieten en een enorm autoritair en gewelddadig optreden van mensen rechtvaardigt (en dat misschien zelfs aanmoedigt). In het christendom van Latijns-Amerika hebben we de aanklachten van Monseigneur Romero gehoord, toen hij ons allen opriep om ons af te scheiden van de valse goden, de afgoden van macht, rijkdom, genot en organisatie. Vandaag **waarschuwt hij er ons voor geen valse beelden van God te scheppen, beelden die afkomstig zijn uit het leger aan goden en afgoden dat in de wereld bestaat, en die ons voortdurend proberen te verleiden, in de hoop dat we vroeg of laat in hun val trappen.**

Samen met Paus Johannes Paulus I wil Mgr. Romero **een heleboel valse beelden en opvattingen over de God van Jezus ontmaskeren. God beschermt de rijken niet. God stelt geen eisen met chantage of dreigementen. God is niet jaloers op de vooruitgang van de mensheid. God bespioneert ons niet om zich te verheugen in een bestraffing waar de mens niet aan kan ontsnappen. God is geen rivaal van de mensen. God vraagt niet en nooit van ons wat wij niet kunnen doen…** Tot zover Monseigneur Romero. Maar we kunnen nog verder gaan, en nog meer zeggen over wie of wat al even zeker de God van Jezus niet is. In de hymne voor de martelaar Padre Rafael Palacios zingen we: **‘… Onze God is niet in de tempel, maar in de gemeenschap...’ God spreekt niet door de woorden, uitgedrukt in de vorm van zegeningen, van heersers en politici. God is niet aanwezig wanneer de priester de nieuwe infrastructuren van de oligarchie zegent.** Op het dollarbiljet wekt het Amerikaanse imperium de indruk van op God te vertrouwen (‘In God We Trust’), maar het is de god van macht en rijkdom waar ze het hier over hebben. In de sterkste teksten van het Eerste Testament werd de gemeenschap er zich geleidelijk aan van bewust dat God geen slachtoffers wil, geen offers en geen aanbidding, maar gerechtigheid.

**Johannes Paulus I (en met hem Monseigneur Romero) zegt ons dat de God van Jezus ‘rechtvaardig en goed tegelijk’ is, een Vader ook van verloren kinderen**. God wil ons zien als grote en vrije mensen, als zelfbewuste (mede)scheppers van ons eigen leven. God wil een Vriend van de mensen zijn. God roept ons op om voortdurend deel te nemen aan het scheppende werk in de natuur en in de geschiedenis. God kent tegelijk ook onze beperkingen. Op deze manier zullen wij deel hebben aan het goddelijk geluk. En we kunnen daar nog andere aspecten aan toevoegen. In de stichtingservaring van het Bijbelse volk ontdekten groepen uitgebuite en onderdrukte mensen (door - in die tijd – het ‘systeem’ van Egypte) dat hun angstkreten door God werden gehoord. **God spreekt niet tot de Farao's, noch door hen. Hij deed dat niet in die tijd, en Hij doet dat ook niet vandaag.** En zij werden zich er van bewust dat God zich inzette voor hun bevrijding van het juk van de Egyptenaren, de Babyloniërs, de keizerrijken van alle tijden. **Ze zijn gaandeweg deze grote waarheid over God gaan ontdekken: Hij spreekt alleen maar vanuit het gelaat van de armsten, de meest uitgeslotenen, de meest hongerigen, zij die het meest lijden.**

Zo begrijpen wij dat het van fundamenteel belang is om na te gaan hoe wij handelen en hoe wij ons verhouden tot andere mensen, in het bijzonder tot ‘families die armer zijn, meer lijden, meer uitgesloten zijn dan de onze’. Aan wie of wat beantwoorden wij werkelijk: aan de eisen van de markt (het geld), aan de eisen van de machthebbers (de uitvoerende, wetgevende, rechterlijke macht, de media), aan de eisen van degenen die aan de top van organisaties staan? Wie dienen wij, ook als we alleen maar gedwee meelopen met de massa? Wie zet ons er toe aan om op de een of andere manier te handelen? **In onze familiale, sociale, politieke en economische praktijk laten wij zien in welke God wij geloven en welke God wij aanbidden.** Terwijl het verder eigenlijk niet zoveel uitmaakt of, waar en hoe we dan letterlijk gaan aanbidden.

Tere en Ludo Van de Velde

Deze reflectie was oorspronkelijk geschreven voor zondag 26 september 2021, en werd nu herzien voor de Zesentwintigste Zondag door het jaar-B, 29 september 2024. Voor deze overdenking zijn wij vertrokken van een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Zesentwintigste Zondag door het jaar-B, 30 september 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo V, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 369.