Aswoensdag 6 maart 2019

Laat u met God verzoenen (Kor 5,20)

Nu is het de gunstige tijd (2 Kor 6,2)

Het beeld van stof en as wijst er op dat we in ons materieel bestaan in nauw verband staan met de aarde. We hebben daarbij de opdracht gekregen goed te zorgen voor de schepping, alles wat door God geschapen is komt vandaag tot rust. De 40 dagen die ons gegeven worden doen ons in liefde nadenken over wat de band is tussen het klimaat en de aarde, tussen mensen – dieren – het heelal, om te zien of wij in de juiste verhouding staan tot elkaar en tot al het geschapene.   
Paus Franciscus in Laudato Si’ legt er de nadruk op dat alles met elkaar verbonden is. Zoals in ons lichaam, wanneer een hand of een voet ziek is, is heel het lichaam ziek en voelt het ongemakken. “Tijd en ruimte staan niet los van elkaar, zelfs de atomen of de elementaire deeltjes kunnen niet los van elkaar gezien worden, ook op die manier is het milieu verbonden met de natuur en met de samenleving. “De natuur kunnen we niet beschouwen als los staand van ons. Ze is niet louter het kader waarin we leven “ (L.S. 139)

We zijn dus afhankelijk van de natuur en we hebben niet het recht zo maar ongecontroleerd de natuur uit te buiten of te misbruiken. “De bescherming van het milieu kan dus niet geïsoleerd gezien worden, maar het moet integraal deel uitmaken van elk ontwikkelingsproces “(141)

Dit alles nodigt ons uit na te denken over solidariteit, die gaat dus verder dan aandacht hebben voor mensen in nood waarmee we kunnen delen. We zijn ook niet enkel solidair met onze tijdsgenoten of familieleden en vrienden. De jongeren die nu opkomen voor het milieu wijzen er ons op dat we mede verantwoordelijk zijn voor de komende generaties. Indien wij nu bepaalde krachten van de natuur zouden opgebruiken of elimineren zal de orde verstoord worden voor wie na ons komt, soberheid is wellicht een goede term om uit te maken of we respect hebben voor wat de schepping ons aanbiedt. Wanneer onze mentaliteit en de economische systemen zodanig ontwikkelen dat alles in functie komt te staan van economische ontwikkeling en productiviteit, bedoeld om ons steeds te verrijken en enkel in die zin te denken aan het goede voor iedereen, dan zullen we al gauw de integriteit van de persoon, van het gezin, en de gelijkwaardigheid van alle mensen tussen haakjes zetten. Solidariteit in christelijke zin moet de betekenis krijgen van broederlijkheid, van eerst en vooral te denken aan elke broer en zus vooraleer aan ons eigen profijt.

In christelijke termen zouden we kunnen spreken over de noodzaak van nederigheid. Het evangelisch beeld van nederigheid is dan: “wat ge aan de arme gegeven hebt, hebt ge ook aan Christus gegeven”. Of nog: “doe niet aan een ander wat ge niet wilt dat aan u geschiedt”. Paus Franciscus leert ons dat “minder meer is”. De constante opstapeling van mogelijkheden om te consumeren leidt het hart immers af en verhindert ieder ding en ieder moment te waarderen “(222)

Groeien in soberheid betekent met weinig tevreden zijn. Dit krijgt dan de betekenis van een echte vreugde. Een gelukzaligheid die het gevolg is van een diepe tevredenheid. Ze stelt geen eisen voor zichzelf, maar schept de gelegenheid te focussen op de ander en dan nog in het bijzonder op het geluk van de ander. Dat is waarvoor Jezus gekomen is, om ons te wijzen op de essentie van het leven. De rijke jongeling ging droevig weg want hij had veel bezittingen. Zou dit dan allemaal te maken hebben met armoede, een gewilde onthechting die vrij maakt, een die vrijheid brengt, vrede en vreugde. In gebed kunnen we dit zeker leren. Het is daarom dat de aanwezigheid van Christus juist een echte bron is van vrede, van vreugde, van geluk!