**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 124. Vijfentwintigste zondag door het jaar-A – 24 september 2023.**

**God vergeeft én vergeet.**

*"Zusters en broeders, zondag na zondag probeer ik jullie te laten kennismaken met God, en wel met de God van de Bijbel. Gezegend is Hij die ons via het evangelie van deze zondag bekend maakt hoe die God ons te allen tijde roept en op elk moment klaar staat om ieder van ons te ontvangen! Het maakt daarbij niet uit welke fouten of misdaden we hebben begaan. Daarom, broeders en zusters, herhaal ik wat ik hier al zo vaak heb gezegd, door me via de radio te richten tot hen die de oorzaak zijn van zoveel onrecht en geweld in ons land, tot hen die zoveel families hebben doen huilen, tot hen wier handen bevlekt zijn met het bloed van de martelaren, tot hen wier geweten met eelt is overdekt, tot zij die er geen pijn bij voelen wanneer ze zien hoe een vernederd mens onder het stampen van hun laarzen aan het lijden is of misschien al aan het sterven… Tegen hen allen zeg ik: We willen jullie niet vastpinnen op jullie misdaden, ook al zijn ze lelijk en afschuwelijk – want God wil dat ook niet. Jullie hebben het meest waardige van de mens met de voeten getreden en vertrapt, jawel! En toch: God roept ook jullie, en Hij schenkt jullie vergeving.”*

*En dan komt misschien bij wat zojuist gezegd is al direct de weerzin naar boven van hen die zich als ‘de werkers van het eerste uur’ voelen: Hoe zou ik ooit in de hemel kunnen samen zijn met die misdadigers? Maar, broeders en zusters, er zijn geen misdadigers in de hemel! De grootste misdadiger die berouw heeft getoond over zijn zonden is ook een kind van God (...) De zonden uit het verleden tellen in de hemel niet mee, want ze zijn ongedaan gemaakt. Daarom wordt de christelijke rechtvaardiging vanouds ook een ‘wedergeboorte’ genoemd. (...) Ieder mens die berouw heeft over zijn schuld, laat als een oud omhulsel zijn slechte leven uit het verleden achter zich, en hij of zij wordt helemaal als nieuw. Zoals de vlinder die uit de pop geboren wordt en het oude omhulsel voorgoed verlaten heeft, helemaal een nieuw schepsel geworden is dat niets meer te maken heeft met het verleden dat hij achter liet. Gezegend zij God dat we dit mogen geloven! Zo is ten volle de vrijgevigheid van God. Wij mensen kunnen het niet begrijpen,* *want wij zijn gewoon om al snel zoiets wreeds te zeggen als: ‘Ik vergeef het wel, maar ik vergeet het zeker niet’. Maar dat is niet christelijk en niet ‘goddelijk’. De God van de Bijbel vergeeft immers én vergeet.*

**Wat hier in het evangelie van deze zondag gezegd wordt, maakt waarschijnlijk één van de meest originele, unieke en ook wel controversiële dimensies uit van het authentieke christendom.** **In zijn homilie gaat aartsbisschop Romero dieper in op het geloof in de God Die er altijd op uit is om mannen en vrouwen te ontmoeten, Die niemand uitsluit, Die iedereen oproept om deel uit te maken van het Koninkrijk van God.** In de paragrafen die we uit zijn homilie hebben gekozen, past hij dit toe op de ervaring van de zondaar die de Stem van God heeft gehoord, die berouw heeft en die de goddelijke vergeving mag ervaren terwijl hij aan een nieuwe fase in zijn leven begint. De aartsbisschop verwijst hierbij meteen naar het grootste lijden dat het Salvadoraanse volk heeft ondergaan, als gevolg van de meest brutale en gewelddadige onderdrukking. Hij benoemt in zijn preek de wreedste criminelen als ‘*de oorzaak van zoveel onrecht en geweld in het land*’. Hij doet dat zonder terughoudendheid, terwijl hij toch wist dat de vertegenwoordigers van het leger en de politie ook naar zijn zondagse homilie op de radio luisterden. **Hij richtte zich met deze woorden dus niet tot een of andere ‘abstracte’ misdadiger, maar heel duidelijk en niet mis te verstaan tot de mensen die de wrede misdaden begingen die het Salvadoraanse volk dagelijks aan den lijve ondervond:** “… z*ij die zoveel families hebben doen huilen, zij wier handen bevlekt zijn met het bloed van de martelaren, zij wier geweten met eelt is overdekt, zij die er geen pijn bij voelen wanneer ze zien hoe een vernederd mens onder het stampen van hun laarzen aan het lijden is of misschien al aan het sterven…"*

**Vandaag, 45 jaar na die preek van Mgr. Romero, is het niet moeilijk om degenen die *"zoveel onrecht en geweld veroorzaken”* met andere voorbeelden te beschrijven**, vanuit de wreedheid van actuele oorlogen, van terrorisme, van zoveel vormen van misbruik en intimidatie, van het kwaad dat mensen andere mensen aandoen. En het is al evenzeer niet moeilijk om hen te benoemen met andere namen – die van degenen die verantwoordelijk zijn voor de onrechtvaardige economische structuur in de wereld, van degenen die verantwoordelijk zijn voor de honger en de armoede, enz…

We kunnen dus zondermeer zeggen dat Monseigneur Romero zich vandaag tot al die zondaars en misdadigers richt, van alle tijden en van heel de wereld. En **hij zegt tot hen in de naam van God: "*We willen jullie niet vastpinnen op jullie misdaden, ook al zijn ze lelijk en afschuwelijk – want God wil dat ook niet. Jullie hebben het meest waardige van de mens met de voeten getreden en vertrapt, jawel! En toch: God roept ook jullie en Hij schenkt jullie vergeving.*"** De roep van God die ontspringt aan het bebloede gezicht van de slachtoffers en die klinkt in het geweten (en in het hart) van degenen die deze misdaden plegen, is een roep om berouw, om zichzelf te bekennen als daders, als degenen die verantwoordelijk zijn voor deze afschuwelijke daden – een roep om hun ernstige schuld te erkennen, en om nederig vergeving te vragen aan de slachtoffers.Vaak hebben deze daders een geweten ‘dat met eelt is overdekt’, en zijn hun ogen blind geworden voor het vergoten bloed en hun oren doof voor de kreten van hun slachtoffers. Maar in Mgr. Romero horen we de stem van de Kerk, die ook in deze Gods woordvoerder is, en die tegen hen zegt: Jullie vallen niet samen met jullie misdaden, jullie zíjn die vreselijke daden niet. Jullie hebben zeer ernstige misdaden begaan, ja - maar jullie kunnen uit die duivelse spiraal van geweld weggeraken. **En** **bovendien staat God al de hele tijd op jullie te wachten, Hij vraagt jullie om berouw te tonen, en om uit die uitzichtloze cirkel van brutale onmenselijkheid te stappen; God vergeeft jullie het verleden en vergeet de vreselijke dingen die zijn gebeurd.**

De aartsbisschop gelooft dus rotsvast in dit goddelijke aanbod, in die genade van de ‘wedergeboorte’. **We kunnen als mensen ‘herboren’ worden door te breken met het (gruwelijke) verleden, door de wonden te laten helen die we onszelf hebben toegebracht wanneer we anderen tot slachtoffer maakten, en door onze ogen te openen voor een nieuwe horizon van het Koninkrijk Gods**. Jezus zei zoiets in het lange nachtelijke gesprek dat Hij had met Nicodemus (Joh.3,1-21). De evangelies brengen het getuigenis van Maria Magdalena die door de maatschappij met de vinger gewezen werd, maar die, eenmaal tot inkeer gekomen, Jezus liefhad en één van zijn trouwste volgelingen werd, de eerste trouwens die getuige was van de verrijzenis. **Monseigneur Romero maakt de vergelijking tussen de zondaar die berouw toont vanuit zijn hart en het transformatieproces dat de rups ondergaat om tot vlinder te worden, het onvoltooide wezen dat - vanuit de pop waarin het is opgesloten - alles wat voorafging resoluut achter zich laat en zichzelf in een nieuw wezen verandert. Dit beeld en deze vergelijking vertellen ons over Gods enorme vrijgevigheid en Zijn grenzeloze generositeit.** De parabel van de Goede Vader uit het vijftiende hoofdstuk van het Lucasevangelie (Lc.15,11-32) is een ander duidelijk voorbeeld van de vaderlijke grootmoedigheid en de moederlijke vergevingsgezindheid die de God van de Bijbel kenmerken.

De Aartsbisschop weet dat deze boodschap sterk is en gedurfd en, zo kunnen we het toch zeggen, zonder twijfel als totaal onverwacht en schokkend bij de toehoorders zal overkomen. Zo denken en doen wij toch meestal niet, en zo’n houding van onvoorwaardelijke vergeving komt bij ons zelden of nooit voor. De geschiedenis van de Kerk laat vele voorbeelden zien van een veroordelende houding en praktijk, die lijnrecht staat tegenover het goddelijke aanbod van vergeving. In zijn homilie van vandaag zegt Mgr. Romero: "*Wij mensen kunnen het niet begrijpen”.* En hij herinnert er ons aan dat "*… wij gewoon zijn zoiets wreeds te zeggen als: ‘Ik vergeef het wel, maar ik vergeet het zeker niet’…"* **Die uitspraak van hem is zo sterk en misschien zo schokkend, omdat hij die ‘cultureel-normale gedachten’ (die zelfs bij volkeren met een christelijke traditie als ‘normaal’ en ‘vanzelfsprekend’ worden beschouwd) om wel vergeving te schenken, maar zeker niet en nooit te vergeten, zondermeer bestempelt als ‘wreed’.** Want eigenlijk willen we met die manier van denken zeggen: we willen ook niet ten volle en van ganser harte vergeven, zelfs niet aan degenen die berouw hebben getoond en om vergeving vragen.

Natuurlijk hebben de slachtoffers van oorlogen en van alle terroristische en andere misdaden (en hun families en nabestaanden) het recht om de waarheid te kennen en te mogen ervaren dat de concrete verantwoordelijkheid van de daders zichtbaar gemaakt wordt en berecht, in eerlijke systemen van gerechtigheid. Als ze schuldig zijn, zullen ze volgens de wet gestraft worden – dat is logisch. Maar in veel landen is het strafrecht verre van eerlijk. **De verleiding is gemakkelijk en vaak heel groot om meteen ook wraak te nemen**. Misschien niet direct in de zin van ‘oog om oog en tand om tand’, maar toch stiekem in de hoop dat ze voor de rest van hun leven worden opgesloten, dat ze van de aardbodem zouden verdwijnen, dat ze nooit meer de kans zouden krijgen om ‘herboren’ te worden en als ‘nieuwe mens’ met hun leven verder te kunnen doen.

De vraag blijft of de slachtoffers (en hun families en nabestaanden…) in staat zullen zijn om hun eigen wonden te laten helen door te vergeven vanuit het hart, door ten volle vergeving aan te bieden en de mogelijkheid open te laten voor deze veroordeelde, berouwvolle mensen om herboren te worden voor een nieuw leven. **De vraag blijft of christenen in staat zijn tot een ander soort en een veel meer verregaand gedrag: de houding aannemen van vergeven én vergeten.** In het Onze Vader vragen we aan God om ons onze zonden te vergeven - want iedereen is zich bewust van de ernst van zijn eigen fouten en nalatigheden, en dus vragen we dat we met dezelfde goddelijke vergevingsgezindheid diegenen kunnen vergeven die ons hebben gekwetst, vernederd en beledigd... **Monseigneur Romero vertelt ons duidelijk dat de populaire uitdrukking: "*Ik vergeef wel, maar ik vergeet het zeker niet", niet christelijk is en niet ‘goddelijk’, want De God van de Bijbel vergeeft immers én vergeet.”***

Wat de goddelijke vergeving betreft, is het goed om te onthouden wat Jezus ooit zei tegen die vrouw die op overspel was betrapt**: "Ik veroordeel u niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer" (Joh. 8,11). Kan dit een voorbeeld zijn voor ons die christen willen zijn?** Aalmoezeniers in de gevangenissen in België getuigen ervan dat de meeste mensen in detentie spijt en berouw hebben en heel goed weten en beseffen dat ze hun straf verdiend hebben. "De gevangenis is een bunker van beton en staal, waarachter een zee ligt van ellende", zei een aalmoezenier me onlangs. "Alleen als een mens in detentie humaan wordt behandeld, bestaat de kans dat hij als een beter mens uit die instelling komt. Elke mens in detentie heeft recht op een nieuwe kans…” **De missie die Jezus ons gegeven heeft (bijvoorbeeld om mensen in detentie te bezoeken) stelt ons in staat om voor hen een levende getuige te zijn van de goddelijke vergeving, om hen te ontmoeten als ‘mens’ en om hen te steunen op hun weg naar een nieuwe toekomst.**

Helaas zijn de gevangenissen in Latijns-Amerika vooral centra van ontmenselijking, waar mensen niet alleen van hun vrijheid worden beroofd, maar ook gedwongen worden om in totale onmenselijkheid te leven. De boodschap van goddelijke vergeving is nooit écht en ten volle doorgedrongen tot in de Latijns-Amerikaanse cultuur, ondanks 500 jaar ‘christendom’. Dat geeft toch te denken…

**We hoeven niet bang te zijn om trouwe getuigen te willen zijn van Gods onvoorwaardelijke vergeving. Laten we in staat zijn en in staat blijven om ‘te vergeven én te vergeten’. Als beloning en genade van godswege zullen we onvoorwaardelijk de genezing van onze eigen wonden en kwetsuren ontvangen.**

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag ook nog een aantal andere citaten uit dezelfde homilie van Mgr. Romero op de Vijfentwintigste 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:

143 Dios te llama y te perdona:

<https://www.facebook.com/watch?v=3107099089538714>

142 Un Dios de bolsillo: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/679052789970967>

141 El servicio a la humanidad: <https://www.facebook.com/MonsOscarARomero/videos/513981743639653>

140 El himno nacional:

<https://www.facebook.com/watch?v=941269473223804>

Overdenking voor zondag 24 september 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Vijfentwintigste Zondag door het jaar, cyclus A, 24 september 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo III, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 274-275.