**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 96. Vijfde Zondag door het jaar-A – 5 februari 2023.**

**Het criterium voor Gods nabijheid is: hoe ik mij gedraag tegenover de arme.**

*"Er is een duidelijk criterium om te weten of God dicht bij ons is dan wel ver van ons weg. En dat criterium wordt ons vandaag vanuit het evangelie door het Woord van God zelf aangereikt: iedereen die zorgt voor de hongerige, de naakte, de arme, voor hij of zij die verdwenen is, de gemartelde, de gevangene, al die lijdende mensen,… die heeft God dicht bij zich. ‘Dàn geeft de HEER antwoord als je roept. En als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: Hier ben ik.’.*

*Religie heeft niet in de eerste plaats te maken met: veel bidden. Religie bestaat uit de garantie dat mijn God dicht bij mij is omdat ik goed doe voor mijn broeders en zusters. De garantie van de echtheid van mijn gebed en van het verhoord worden ervan is niet gelegen in de veelheid van woorden die ik gebruik. Die garantie is veeleer gemakkelijk te herkennen en af te meten aan de manier waarop ik me tegenover de armen gedraag. Want dààr is God; en in de mate waarin je de arme benadert en met de liefde waarmee je hem benadert of de minachting waarmee je hem bejegent, benader je God. Wat je met de arme doet, doe je met God; en zoals je naar hem kijkt, zo kijk je ook naar God. God heeft zich dusdanig willen identificeren met de arme, dat de verdiensten van ieder mens en ook van een hele beschaving in de eerste plaats zullen afgemeten worden aan de wijze waarop wij de behoeftigen en de armen behandelen."*

In de preken van Mgr. Romero staan regelmatig zinnen die ons als zelfverklaarde christelijke gelovigen helemaal ontmaskeren. **Hij bestempelt bijvoorbeeld altijd en consequent de aandacht en het engagement voor de armen als de centrale ruimte van Gods aanwezigheid in ons leven en in de geschiedenis, en maakt die dan ook tot het eerste en laatste criterium voor de waarachtigheid van onze Godsbeleving.** Zoiets verstoort echter danig onze ‘gewone’ manier van gelovig zijn en vooral onze dagdagelijkse christelijke praktijk (zij het katholiek, anglicaans, protestants, evangelisch, charismatisch, conservatief of progressief,...) En **we kunnen zelfs zeggen dat de aartsbisschop met dit criterium zo goed als álle religieuze en culturele praktijken ontwricht en in vraag stelt.**

In alle culturen hebben wij tempels gebouwd: van enkele stenen al over kleine altaren en kapellen tot grote en luxueuze basilieken en kathedralen. En daarvan hebben we iedere keer gezegd: dit is het huis van God. ‘Welkom, broeders en zusters, in dit huis van de Heer’, zeggen we met overtuiging bij het begroeten van de gelovigen in de liturgie. Wij hebben al evenzeer een enorm vermogen ontwikkeld om gebeden op te stellen en uit te werken, gemakkelijke en repetitieve, sommige meer creatief, andere meer spontaan, en nog andere meer officieel, vaak stevig verankerd in missalen en gebedenboeken. Er zijn smeekbeden, gebeden om goddelijke zegen in het leven, gebeden van dankzegging, soms gebeden die vertellen van opstandigheid of van wenen in het donker om de afwezigheid van God. Wij, religieuze mensen, hebben ook grote ervaringen opgedaan met bedevaarten en processies: ‘…Verheugd was ik toen men mij zei: Wij gaan naar het huis van de Heer…’ (psalm 122,1). Wij hebben rituelen gecreëerd die onze verbondenheid met God moeten uitdrukken in verschillende levensfasen en die onze interactie met God moeten bevorderen. Het ambt van ‘bedienaren van de eredienst’ is in de loop der tijden ontstaan en gaandeweg gegroeid, met een speciale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Citaat uit de eerste lezing van deze zondag: Jes. 58,9 – vertaling NBV21.

status die aan deze bedienaren werd toegekend als zijnde ‘gewijd’, met een bijhorende specifieke liturgische kleding en vaak ook met een bijzondere sociale positie die hen werd toebedeeld. Er kwamen zegeningen bij te pas met wijwater, wierook, brandende kaarsen (klein en groot); er ontplooide zich in de loop der eeuwen schitterende religieuze kunst met beeldhouwwerken, schilderkunst, muziek en gedichten. Het christendom (in al zijn verschillende tradities en nominaties) heeft zich zonder aarzelen in een zelfde universele religieuze stroming ontwikkeld.

In de steeds meer geseculariseerde wereld zijn daarnaast ook heel wat quasi-religieuze fenomenen opgedoken, ter ‘verering’ van de goden van macht en rijkdom: met banken als hun seculiere tempels; met de telkens terugkerende gestileerde en geritualiseerde ontmoetingen op hoog niveau tussen de heersers, omringd door hun ceremoniemeesters, dienaars, slippendragers en lakeien; met het (religieus getinte) vertrouwen er bovenop in de vorm van de almachtige kracht van wapens (steeds geavanceerder, destructiever en dodelijker); met als toppunt de verering van en de absolute onderwerping aan de (heilzame) macht van de god ‘Vrije Markt’ die alsmaar blijft aandringen op ongebreidelde consumptie in winkelcentra, en dat dan vooral op (pseudo)religieus-heilige dagen als Black Friday en zo meer.

**Vandaag luisteren we naar Monseigneur Romero die ons vertelt dat het de armen zijn die de unieke vindplaats zijn van Gods aanwezigheid.** **In zijn eredoctoraatstoespraak in Leuven zei hij dat de glorie van God er in bestaat dat de armen leven hebben.** En in het citaat waarmee we de overdenking van vandaag begonnen zijn, zegt hij het op verschillende manieren:

*"Iedereen die zorgt voor de hongerige, de naakte, de arme, voor hij of zij die verdwenen is, de gemartelde, de gevangene, al die lijdende mensen, die heeft God dicht bij zich".* Ieder mens streeft er naar om dicht bij dé bron van het leven te zijn en beweert op één of andere manier die bron ook te hebben gevonden. In elke religieuze en christelijke traditie worden nieuwe gezichten van deze God ontdekt. In de geseculariseerde omgeving zoeken mensen naar de nabijheid van de afgoden van macht en rijkdom. Maar **Monseigneur Romero zegt ons vandaag dat iedereen die solidair is met "*de hongerigen, de naakten, de armen, de vermisten, de gemartelden, de gevangenen, allen die lijden…*", dat iedereen die een naaste van hen wordt, dicht bij hen, meteen ook dicht bij God staat.** Hij spreekt in dit citaat tot ons over de hoofdzaak, over de basis, over het fundament van het geloof in de God van Jezus. Zonder dit fundament verliezen alle riten, tempels, gebeden, predikanten,... hun betekenis. Het meest heilige wat voor de God van Jezus bestaat is het gewonde leven van *"…de naakte, de arme, hij of zij die verdwenen is , de gemartelde, de gevangene, al die lijdende mensen…*"

***"Religie heeft niet in de eerste plaats te maken met: veel bidden. Religie bestaat uit de garantie dat mijn God dicht bij mij is omdat ik goed doe voor mijn broeders en zusters. De garantie van de echtheid van mijn gebed en van het verhoord worden ervan is niet gelegen in de veelheid van woorden die ik gebruik.”***We weten dat in Romero’s boodschap de uitdrukking ‘mijn broeders en zusters’hier vanzelfsprekend en in de eerste plaats staat voor ‘de armen’. Degenen onder ons die Monseigneur Romero kenden, weten dat hij een man van gebed was. Toch **zegt hij ons dat het gebed geen kwestie van woorden is; dat we in de eerste plaats dicht bij God komen door het stellen van barmhartige daden van solidariteit met de armen**. Hoeveel van onze wekelijkse tijd besteden we aan deze daden van barmhartigheid en solidariteit met arme mensen?

***"De garantie van de echtheid van mijn gebed en van het verhoord worden ervan, is heel gemakkelijk te herkennen aan de manier waarop ik me tegenover de armen gedraag. Want dààr is God; en in de mate waarin je de arme benadert en met de liefde waarmee je hem benadert of de minachting waarmee je hem bejegent, benader je God".*** Catechese, geloofsvorming en -ervaring helpen ons uiteraard wegen te vinden om dichter bij God te komen. Maar hoe belangrijk het Woord van God in de Geschriften of de teksten en gebaren in gebedenboeken of rituelen ook mogen zijn, **doorslaggevend in onze relatie tot God is in de eerste plaats onze relatie tot de armen: of wij hen met liefde benaderen dan wel onze ogen sluiten en hen voorbijgaan. Dàt is het wat bepaalt hoe dicht wij bij de God van Jezus staan.** Is dit in onze visie en in onze praktijk vandaag de basis van onze catechese, van onze bijbelschool en onze godsdienstlessen, van onze vorming in gemeenschappen en Kerken? Hoe gedragen wij ons tegenover de armen om ons heen? Let wel: onder ‘armen’ verstaan wij niet uitsluitend economisch verarmden, maar we vatten dat begrip op in de brede zin van: alle uitgeslotenen, zieken, gevangenen, daklozen, vluchtelingen,… en natuurlijk ook zij die in materiële armoede leven.

***"God heeft zich dusdanig willen identificeren met de arme, dat de verdiensten van ieder mens en ook van een hele beschaving zullen afgemeten worden aan de wijze waarop wij de behoeftigen en de armen behandelen".*** God heeft zich zo vereenzelvigd met de armen dat de zin van ons leven afhangt van de manier waarop we omgaan met de behoeftigen (de armen). **Dat is niet alleen zo op individueel niveau, zegt Monseigneur Romero, maar ook op het niveau van de hele beschaving.** Over het algemeen doorstaan we in verband met de menselijke geschiedenis deze test niet zo goed. En ‘christelijke’ beschavingen maken daar geen uitzondering op. Het lijkt veel gemakkelijker om economische structuren te creëren die armoede genereren voor zeer velen en rijkdom voor heel weinigen, dan andersom: economische structuren creëren die ons in staat stellen de armoede te bestrijden. Dat zijn dan structuren die alles wat we via de economie genereren ook (her)verdelen, en die voorkomen dat grote rijkdom zich ophoopt in de handen van enkelen. In de meeste landen worden de codes van de verschillende generaties mensenrechten (van de Verenigde Naties) niet nageleefd, en zelfs de landen met het beste welzijnsniveau voor de meerderheid van hun inwoners, blijven profiteren van oneerlijke internationale handelsbetrekkingen. Er zijn nog altijd heel veel zeer kwetsbare groepen die in armoede leven. **Als we in een dergelijke wereld en in een dergelijke maatschappij christen willen zijn, zo herinnert aartsbisschop Romero er ons aan, dan is het zo dat onze relatie (ofwel van solidariteit en mobiliserende nabijheid ofwel van individualistische afstandelijkheid) met de armen onze relatie met de God van Jezus bepaalt.** Laten we toch maar rustig en beslist de conclusie trekken uit deze boodschap. We hoeven niet bang te zijn.

Tere en Ludo Van de Velde.

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag twee andere citaten uit dezelfde preek van Mgr. Romero met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

69 La religión no consiste en mucho rezar: <https://www.facebook.com/watch?v=352014283446909>

68. Devotos de la justicia:

<https://www.facebook.com/watch?v=485861333113151>

Overdenking voor zondag 5 februari 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van de Vijfde Zondag door het jaar-A, 5 februari 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p. 257.