**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 138. Feest van de Heilige Familie-B – 31 december 2023.**

**Voordat we christen kunnen worden, moeten we eerst heel menselijk zijn.**

*"Ik wil u niet verhinderen, beste broeders en zusters, om te weten te komen wat de bisschoppen, die in Medellín bijeen waren, over het gezin hebben gezegd, en ik wil dat u ook kennis zou krijgen van het menselijke aspect ervan. Het is noodzakelijk dat het Tweede Vaticaans Concilie, dat Latijns-Amerikaans werd in Medellín, bekend wordt bij Latijns-Amerikaanse gezinnen. We vinden een mooie synthese van de bijeenkomst in Medellín door drie zinnen over het gezin en de familie te verduidelijken****. In Latijns-Amerika moet het gezin zijn: ‘vormer van mensen en personen - opvoeder van het geloof - en promotor van ontwikkeling.’* *Het lijkt mij dat daarmee goed gefocust is op de grote waarde van het gezin en de familie.”***

We wijzen er eerst even op dat Monseigneur Romero hier spreekt over *“… het Tweede Vaticaans Concilie, dat Latijns-Amerikaans werd in Medellín".* Hij was zich ervan bewust dat dit Concilie van de Katholieke Kerk dankzij de vergadering in Medellín ‘geaccepteerd’ was in Latijns-Amerika, doordat het er evangelisch geïnterpreteerd werd vanuit de historische en kerkelijke realiteit van dat continent. Dat was de vrucht van het licht en het vuur van de Geest die alle aanwezigen inspireerde op de conferentie van Medellín. Zou het daarom niet belangrijk zijn om op vandaag de teksten van Medellín opnieuw te bestuderen en te overdenken?

**Op deze dag, bij de viering van het Feest van de ‘Heilige Familie’, wil de Aartsbisschop dat zijn kerkelijke gemeenschap zou weten wat Medellín beschouwt als de missie van het christelijke gezin. *"… Het gezin moet zijn: ’vormer van mensen en personen - opvoeder van het geloof - en promotor van ontwikkeling’".*** Laten we een citaat nemen uit zijn preek, en dat zoals gewoonlijk van onze commentaar voorzien.

*"****Mensen en personen vormen.*** *Wij hebben het nu over het menselijke aspect van het gezin, en het eerste wat je in een mens ziet is zijn persoon.* ***Voordat we een christen zijn, moeten we heel menselijk zijn****. Misschien is het omdat we vaak het christelijke willen bouwen op valse menselijke fundamenten, dat we dan ook zo vaak beschikken over valse mensen en valse christenen. De oppervlakkige religieuze praktijk getuigt van een valse christen, die ook geen echte mens is. Velen die nu de religie verdedigen - zeggen ze –, zijn niet eens humaan, laat staan dat ze christenen zouden zijn. Ik lach om deze zelfingenomen verdedigingen van het christendom, als ging het hier om ‘ware katholieken’.* ***Met welk recht noemen zij zichzelf ‘authentieke katholieken’, als ze niet eens humaan zijn, zij die beweren te weten hoe ze de ware God moeten aanbidden en ondertussen op hun knieën liggen, als afgodendienaars, voor de dingen van de aarde?"***

Vandaag vertelt Mgr. Romero ons een grote waarheid die zo vaak vergeten wordt: *"Voordat we christen kunnen worden, moeten we eerst heel menselijk zijn*". Om te weten of iemand al of niet christen is, is het niet allereerst nodig om te kijken naar zijn of haar religieuze praktijken, naar de gebeden en devoties die ze uitvoeren, naar het aantal kaarsen dat ze plaatsen voor het beeld van hun favoriete heilige, noch naar hun woorden of de uitspraken die ze doen over religie. **Om duidelijk te zien of iemand een christen is, moet je in de eerste plaats kijken naar wie hij/zij is als mens, wat zijn/haar menselijke kwaliteiten zijn, hoe hij/zij met anderen omgaat,…** Als hij/zij een werkgever is, moet je allereerst bekijken hoe hij/zij zijn/haar werknemers behandelt (lees: hoe hij/zij ze betaalt). Als hij een politicus is, moet je kijken of hij/zij wetten in het eigen voordeel maakt dan wel wetten uitvaardigt die de overgrote meerderheid van de mensen ten goede komen; we moeten zeker ook kijken wat hij/zij met de financiën van de Staat doet. Als hij bisschop of priester is, moeten we zien waar en hoe hij leeft, met wie hij omgaat en naar wie en op welke manier hij luistert, voor wie hij echt opkomt en zorgt,… **Dat is de cruciale vraag, en dat is het enige criterium: wie zijn wij als ‘mensen’?**

Vervolgens hekelt de Aartsbisschop degenen die in werkelijkheid ’onmenselijk’ zijn, door de afgoden van macht en rijkdom te aanbidden, en die desondanks toch doen alsof ze ‘authentieke katholieken’ zijn en zelfs de pretentie hebben de Aartsbisschop te veroordelen en hem te beschuldigen van het promoten van atheïstisch communisme.Hun oppervlakkige religieuze schijnheiligheid is van geen enkel nut, aangezien datgene wat doorslaggevend is in hun leven, in de eerste plaats hun manier van mens zijn is. Dit geldt natuurlijk voor iedereen.Mgr. Romero gebruikt hier een duidelijke uitdrukking: wie op zijn knieën zit ‘voor de dingen van de aarde’, voor ‘de wereld’, kàn geen katholiek zijn, zelfs geen christen in het algemeen. En **om dit duidelijk te kunnen ‘onderscheiden’, kunnen we best naar onszelf kijken in de spiegel van ‘de aloude hoofdzonden’[[1]](#footnote-1), en opnieuw bekijken hoe we omgaan met de basisgeboden[[2]](#footnote-2) die gelden voor het humanisme.** Hoeveel menselijkheid missen we niet! Mgr. Romero is erg radicaal als hij zegt dat zij die niet als authentieke ‘mensen’ leven, per definitie geen christenen kunnen zijn.

Wij denken met Mgr. Romero te kunnen zeggen dat het christendom er ons in de eerste plaats toe brengt om betere mensen te worden. **De humanisering van God in Jezus van Nazareth is ons voorbeeld, onze weg, ons licht, en het betekent ons kompas voor de weg naar de eigen humanisering. Die weg leidt ook altijd onmiskenbaar naar de optie voor de armen, de kwetsbaren, de gewonden, zij die uitgesloten zijn,…** **Het Koninkrijk van God heeft alles te maken met de humanisering van de menselijke ‘soort’ - het ‘menselijke ras’ - : zoeken naar gerechtigheid, waarheid, broederschap, solidariteit, vrijheid, barmhartigheid, vrede,…** Helaas zien we door de geschiedenis heen veel onmenselijkheid en allerlei vormen van ontmenselijking. Dit is zowel het geval in het persoonlijk gedrag als in de economische en politieke structuren die we hebben gecreëerd. Hoewel het christelijk denken aangedrongen heeft op meer wederzijds respect in termen van fundamentele mensenrechten, zijn christenen met betrekking tot internationale structuren en systemen geen bouwers geweest van ‘vrede’, die de vrucht is van gerechtigheid. We zijn maar doorgegaan met het produceren, het kopen en verkopen van wapens en nog meer wapens, wat - uiteraard – vroeg of laat tot oorlog moet leiden. We blijven maar meewerken aan een wereldeconomie die onszelf met een kleine minderheid verrijkt en die tegelijk miljoenen anderen verarmt.

Zo begrijpen we dat Mgr. Romero de christelijke gezinnen oproept tot die eerste basistaak om ‘vormers van mensen en personen’ te zijn. Humaniserende vorming binnen het gezin is een immense opdracht. In het gezin leren we elkaar te respecteren, van elkaar te houden, anderen te dienen, elkaars groei te ondersteunen, conflicten op te lossen, elkaar te dragen in moeilijke tijden, onszelf op te offeren opdat anderen gelukkig kunnen zijn,… **In het gezin (in al zijn verschijningsvormen), in die kleinste cel van de samenleving, leren we de verleiding van de hoofdzonden te weerstaan en het naleven van de geboden te waarderen. Daar leren we goed van kwaad te onderscheiden. Kinderen leren van de menselijke praktijk die ze zien bij papa en mama**. Maar in werkelijkheid zijn we - ondanks 2000 jaar christendom - nog steeds ver verwijderd van deze grote humaniserende missie van het gezin. Er zijn onderzoeken die aantonen dat 80% van het misbruik (in alle vormen en dimensies) plaatsvindt in de eigen familie, in hetzelfde huis. Wat we als jongeren en volwassenen doen en laten is voor een groot deel een gevolg van wat we hebben beleefd en geleerd hebben in het gezin: liegen of de waarheid vertellen, eerlijk of oneerlijk zijn, redden of schaden, dienen of gediend willen worden, leven bevorderen of dood veroorzaken, strijden voor de grote rechtvaardige doelen (van rechtvaardigheid, vrede,...) of het onrechtvaardige en de oorlog versterken,…

**Natuurlijk hopen we dat de gelovige en religieuze dimensie in het leven de zuurdesem zal zijn van deze nieuwe menselijkheid en de gist en spirit zal aanleveren die leiden tot dit voortgaande proces van humanisering.** Religieuze uitingen zoals gebed en liturgie plaatsen het leven steeds weer in relatie tot onze Bron en onze Toekomst. Ze helpen ons om te vieren. Ze voeden de hoop. Ze zetten ons aan om lief te hebben en te dienen. Ze herinneren ons vooral ook altijd aan de horizon van het Koninkrijk van God in Wie we kunnen vertrouwen. **Ons geloof in God, Moeder-Vader en in Jezus en zijn Geest zal echter alleen authentiek zijn als we van daaruit leven geven aan meer menselijkheid, te beginnen bij het gezin.** We hoeven niet bang te zijn om op deze manier een nieuw jaar te beginnen. GELUKKIG NIEUWJAAR.

Tere en Luis Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt, ook nog deze linken:

173 Steen van schandaal:

<https://www.facebook.com/watch?v=1460745181021655>

172 Mens zijn:

<https://www.facebook.com/watch?v=531640865267841>

Overdenking voor zondag 31 december 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op het Feest van de Heilige Familie-B, 31 december 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo IV, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 116-117.

1. Dit zijn de aloude ‘hoofdzonden’: Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid); Avaritia (hebzucht – gierigheid); Luxuria (onkuisheid – lust – wellust); Invidia (nijd – jaloezie – afgunst); Gula (onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht); Ira (woede – toorn – wraak – gramschap); Acedia (gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid). [↑](#footnote-ref-1)
2. ‘Eert uw vader en uw moeder. U zult niet doden. U zult geen echtbreuk plegen. U zult niet stelen. U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op wat hem toebehoort.’ [↑](#footnote-ref-2)