**Openbaring van de Heer - A 8 januari 2023**

**Evangelie: Matteüs 2, 1-12**

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero ons op deze zondag?**

Mgr. Romero gaf als titel aan zijn preek van deze zondag: “Christus, universele manifestatie van verlossing”. Hij gaat daarbij niet direct in op de tekst van het zondagsevangelie, maar hij herneemt het beeld van de Wijzen die de Ster, het Licht volgen, over de grenzen van de geschiedenis heen.

*"Onze blik die, zoals deze van de Wijzen, voorbij de horizonten van de aarde gaat, voorbij de sterren, dicht bij het Leven van God. ...Het is het Licht van God dat de strijd van de Kerk voor de vernieuwing in Christus moet verlichten, vanuit de hoop dat het paradijs weliswaar niet bestaat op deze aarde, maar dat het wel al weerspiegeld moet worden in de relaties van de mensen op deze aarde - om te voorkomen dat het geïmproviseerd zou lijken en alleen in de verbeelding zou bestaan.* ***De burger van de hemel moet eerst en vooral een goede burger van de aarde zijn. Wie wil delen in de beloften van de eeuwigheid moet in dit aardse koninkrijk meewerken met God aan gerechtigheid, vrede en liefde.*** *Daarom, broeders en zusters, is het de strijd en inzet van de Kerk om meer liefde te zaaien, om meer hoop te wekken, om zondaars van hun zonden te bekeren, om hen dichter bij God te brengen en hen op te roepen tot de bekering, teneinde hen innerlijk te vernieuwen."*

Mgr. Romero ontwikkelt in deze homilie drie punten: (1) De universaliteit van de oproep van Christus, (2) De gelijkheid van alle mensen, (3) De transcendentie die het licht is van God.

Het citaat dat we vandaag hieruit opnemen en van commentaar voorzien, komt uit punt 3.

Onze ogen staan gericht op het leven dicht bij God**. We mogen de wereld, de geschiedenis zien onder het Licht van God zelf. Dat is niet min. Want** **het gaat hier uiteraard om de God Die Vader is van Jezus, om de God Die ‘is in de Bevrijding’, Die de schreeuw van de armen hoort en mensen uitzendt naar hen toe.** Mgr. Romero herhaalt nogmaals dat het precies dat Licht van God is dat de zending en het engagement van de Kerk verlicht en rechtvaardigt. Ook al is het ‘paradijs’ (dat wil zeggen: de volheid van Gods Rijk, de volheid van de schepping en van de natuur) niet van deze aarde, toch **geloven wij dat dit paradijs er zal komen, en dit geloof vereist van ons dat we hier op aarde die nieuwe wereld reeds ‘weerspiegelen’.** Misschien blijven we daarin beperkt tot niet meer dan wat ‘oefeningen’, tot eerlijke en bewuste pogingen, tot een geduldig inoefenen en voorbereiden hier en nu van dat verhoopte paradijs. Maar **hoe dan ook, vandaag moeten we stappen zetten, nieuwe wegen durven opgaan. Anders komt er niets van terecht…**

Dit is dan ook niet alleen een religieuze christelijk-spirituele oproep om te werken aan het komende paradijs. Nee, **die oproep situeert zich op de eerste plaats in de actuele schreeuw telkens weer, midden in de mensengeschiedenis, om deze aarde te redden en de toekomst voor natuur en mens open te houden. “*De burger van de hemel moet eerst en vooral een goede burger van de aarde zijn.”*** Het komt er dus op aan om EERST een goede burger van de aarde te zijn! We vergeten dit zo gemakkelijk, wanneer we begaan zijn met de religieuze en kerkelijke dimensie van ons leven. De laatste tweehonderd jaren – en vooral de laatste honderd jaren – hebben het aanschijn van de planeet (de natuur, de fauna, de flora, de mensen…) grondig veranderd.

Maar zoals het er nu uit ziet, wordt het alsmaar duidelijker dat we op een totaal verkeerde, ja, op een fatale weg zitten. De opwarming van de aarde voltrekt zich in een versneld tempo. We hebben gekozen om vuur te maken met, en onze vooruitgang te verwachten van verbrandingsprocessen via steenkool, petroleum, aardgas, immense boskap... De CO2 uitstoot is zo gegroeid dat door de toenemende opwarming het leven op onze planeet op relatief korte tijd grondig zal vernield worden. ***“Een goede burger van de aarde zijn”* vereist vandaag van ons dat we heel veel aandacht geven aan de hele klimaatproblematiek die in grote mate aan de oorsprong ligt van honger, migratie, overstroming, oorlog en geweld.** Het is toch bijzonder merkwaardig dat we sinds de twintigste eeuw tot en met vandaag in de eenentwintigste eeuw verschrikkelijk veel geld en middelen ter beschikking stellen en enorme inspanningen doen om wapens te produceren en op die manier onze vernielingskracht altijd maar op te voeren, terwijl we geen oog hebben voor het smelten van de ijskappen aan de polen en op de gletsjers, en voor alle gevolgen die daarmee gepaard gaan voor het overleven van mens en natuur. Onze (over-)grootouders wisten hoe ze de tekens en signalen vanuit de natuur moesten lezen en ontcijferen, en ze voorspelden van daaruit bijvoorbeeld de komst van grote onweders. Vandaag zien ze overstromingen, lange droogteperiodes, een korter en veel onregelmatiger regenseizoen, maar wij - wij verstaan die tekens en signalen blijkbaar niet meer (of toch zeker niet genoeg). En toch!!

Als we willen weten wat het betekent een goede wereldburger te zijn, dan kunnen we best luisteren naar wat Andri Snaer Magnason schrijft[[2]](#footnote-2): “De wereldbevolking staat voor een uitdaging die tot dusver alleen in sciencefictionverhalen voorkwam: grip krijgen op de hoeveelheid broeikasgas in de aardatmosfeer en die onder controle houden. Dit doel moeten we bereikt hebben tegen de tijd dat de kinderen die nu in de brugklas van de middelbare school zitten, mijn leeftijd bereikt hebben en tegen de tijd dat mijn generatie op pensioen gaat. **Het is onze taak de aarde te redden; daar ontkomen we niet aan.”**

Mgr. Romero roept ons – *“als we willen delen in de beloften van de eeuwigheid”* - op tot een consequente houding, en zegt dat we “*in dit aardse koninkrijk met God moeten meewerken aan gerechtigheid, vrede en liefde”.* We hebben daartoe zonder twijfel enorm veel verbeeldingskracht nodig. De toekomst van de aarde en van de mensengeschiedenis zal waarschijnlijk geen spiegelbeeld zijn van wat we vandaag doen of in het verlengde daarvan liggen. **Meewerken aan Gods Koninkrijk heeft alles te maken met een totaal nieuwe manier van leven en van omgaan met elkaar en met de natuur.** Vijfenveertig jaar geleden zei Mgr. Romero dat het “*de strijd en inzet van de Kerk is om meer liefde te zaaien, om meer hoop te wekken, om zondaars van hun zonden te bekeren, om hen dichter bij God te brengen en hen op te roepen tot de bekering, teneinde hen innerlijk te vernieuwen."* **Onze grootste zonde in deze lijkt vooral onze blindheid te zijn, waardoor we ontwikkelingsmodellen opgebouwd hebben die wel grote resultaten bieden op heel korte termijn en voor een beperkt aantal mensen en volkeren, maar die onze planeet in zijn geheel en op langere termijn niet aankan.** We werkten met energiebronnen en bouwden manieren van leven uit die een aantal veranderingsprocessen (die vroeger miljoenen jaren nodig hadden) zodanig versnelden dat we op honderd jaar tijd het overleven van de generatie van onze (achter-)kleinkinderen zo goed als onmogelijk gemaakt hebben.

Wat Mgr. Romero *“bekering”* noemt en *“innerlijke vernieuwing”,* vereist van ons allen een actief meewerken en ook het afdwingen van politieke beslissingen, opdat we de toekomst van de komende generaties nog mogelijk zouden maken. **We moeten een einde maken aan kortetermijnbeslissingen die geen oog hebben voor de toekomst. De vele sociale problemen en conflictsituaties die we vandaag meemaken – en waarbij we mensen heel nabij moeten ondersteunen – zijn finaal haast allemaal het gevolg van verkeerde ontwikkelingsmodellen**. De hoger genoemde IJslandse schrijver Andri Snaer Magnason eindigt zijn boek met het vermelden van vier grote doelstellingen en processen waar absoluut en uiterst dringend moet aan gewerkt worden: ‘(1) reductie van voedselverspilling en verandering van eetgewoonten; (2) een duidelijke keuze voor zonne- en windenergie en elektromobiliteit; (3) bescherming van bossen, bosbouw en herstellen van moerasgebieden en oerwouden; (4) versterking van de positie van vrouwen.” **Ons bekeren en ons innerlijk vernieuwen kan op dit vlak concreet en praktisch niets anders betekenen dan aan dergelijke doelstellingen meewerken, misschien vertrekkend op klein en lokaal niveau, maar als het kan ook in een ruimere beweging.** **En… Mgr. Romero zegt er dan nog uitdrukkelijk bij dat dit alles te maken heeft met de fundamentele opdracht van de Kerk, die is: mensen dichter bij God brengen.**

**Suggestie van vragen voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen:**

1. Wat doen wij vandaag concreet om de mensen dichter bij God te brengen? En wat heeft dit te maken met ‘een goede wereldburger zijn’?
2. Welke inspanningen doen wij (individueel en samen met anderen) om de wereld te zien in het licht van God en van Zijn Koninkrijk? Wat doen we om er bewust(er) van te worden dat het werkelijk ‘vijf voor twaalf’ is voor wat betreft onze planeet en onze geschiedenis?
3. Wat doen we voor het constante bekeringsproces dat noodzakelijk is om mee te werken aan de vier dringende doelstellingen en processen (hierboven vermeld) die hoogstnoodzakelijk zijn om het leven op aarde nog toekomst te geven?

Ludo Van de Velde

***Ludo Van de Velde*** *(1949), afkomstig uit Oelegem, leefde en werkte sinds 1977 in Centraal- Amerika. Hij was gedurende 9 jaren fidei donumpriester in Guatemala, El Salvador en Nicaragua. Hij is gehuwd en vader van twee dochters. Wonend in El Salvador was hij gedurende 25 jaren eerst ngo-coöperant en nadien regiocoördinator van Volens. Dank zij de diepe inspiratie van Mgr. Romero en de roep van arme mensen in kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van San Salvador, kon hij, samen met zijn vrouw Tere, de laatste 10 jaren met hen weer verder optrekken. Zo werd hij opnieuw wie hij altijd geweest was: priester in dienst van de armen en in dienst van het Evangelie. Sinds eind februari 2021 wonen ze in Brugge, dicht bij hun (klein-) kinderen, op zoek naar nieuwe uitdagingen.*

1. Homilie tijdens de eucharistieviering op de zondag van de Openbaring van de Heer - A, 8 januari 1978. [↑](#footnote-ref-1)
2. In de Nederlandse vertaling van zijn boek: ‘Over tijd en water. Een geschiedenis van onze toekomst’, Amsterdam, 2022, Uitgeverij De Geus, p. 303. [↑](#footnote-ref-2)