**2.7 Gesprek met de zaal** – symposium 23 November 2019

**Opmerking uit de zaal**: Het argument ‘er is toch ook heel veel hedendaagse slavernij’ wordt vaak gebruikt om het verleden te bagatelliseren; in feite zegt men dan ‘je moet niet zeuren, verzet je liever tegen de hedendaagse slavernij’. Het verzet tegen de hedendaagse slavernij is geen zaak voor de Afro-Surinaamse nakomelingen. Bent U het met me eens dat zulk verzet een prachtig project zou zijn voor de kerken.

**Pearl Gerding**: De kerken zouden hier inderdaad het voortouw moeten nemen. De aandacht voor het verleden moet niet afleiden van het heden. Je wilt toch niet dat veel mensen nu meemaken wat onze voorouders eerder hebben meegemaakt.

**Johannes Welschen**: De aandacht voor verleden en heden moet beide. Ik wil wel toevoegen dat er anderen zijn die bij het verzet tegen de hedendaagse slavernij het voortouw nemen. Wij moeten als kerken niet opnieuw achterop raken. Wij kijken als kerkbestuurders nu wel kritisch naar de bestuurders die in de tijd van de slavernij beslissingen namen, maar wij moeten als huidige kerkbestuurders ons afvragen hoe onze (klein)kinderen kritisch zullen kijken naar ons handelen nu.

**Opmerking uit de zaal**: Er is veel pijn in families en gezinnen vanwege het conflict tussen de traditionele Afro/winti religie en het Christendom. Is het mogelijk dat de Afro-religies en het Christendom samengaan in Suriname, de Antillen en misschien ook in Nederland.

**Pearl Gerding**: Er worden in het Caribisch gebied al elementen van de traditionele religies in kerkdiensten gebracht. Het is een gevoelig onderwerp en het moet in kleine stapjes gaan. In Suriname gebeurt dat bij diverse kerken, maar de Rooms-katholieke kerk (thans het grootste kerkgenootschap) is daar het verste mee. Wij als Lutherse Kerk in Suriname moeten goed kijken naar het proces om de kloof tussen beide godsdiensten kleiner te maken.

**Glenn Helberg**: Kleine stapjes zijn niet voldoende. De kerken moeten een duidelijk standpunt innemen zeggen waar zij naartoe willen. Dat zou moeten zijn de gelijkwaardigheid van beide godsdiensten. In Suriname is de winti-cultuur overeind blijven staan. De Rooms-Katholieke kerk heeft in het Caribisch gebied altijd al elementen van de ‘volksgodsdienst’ geïncorporeerd. Maar ik (Glenn) pleit niet voor incorporeren, maar voor het zelfstandig naast elkaar bestaan van beide godsdiensten. De Christelijke kerken moeten geen oordeel uitspreken over de Afro-godsdienst; zij moeten voorouderverering niet afwijzen. Het gaat namelijk niet om de kerk, evenmin om mijn vak, de psychiatrie, maar om de mens. Ieder mens heeft het recht op deze aarde gelukkig te zijn. Ieder moet voelen en beseffen: ik ben gekomen, ik ben heel geworden en ik vertrek op een goede manier.

Veel mensen lijden pijn als zij spreken over hun overleden familieleden. Dat komt door de disfunctionele samenleving die het kolonialisme heeft gecreëerd. De oplossing is niet het accepteren van elementen zoals duiveluitdrijving, dat is slechts een verbijzondering binnen de winti/Afro cultuur. Het gaat om het aanvaarden van de volledige cultuur. Die cultuur leert de mensen hoe zij door het leven moeten gaan en hoe een persoon te worden die kan handelen op een manier dat de ander voelt ‘ik ben er vanwege jou’.

De Evangelische Broedergemeente en de Lutherse Kerk roep ik op om aan de gang te gaan. Er is geen tijd te verliezen. Het gaat om bevrijding; dat is dat ik mij goed kan verhouden tot datgene dat mij veiligheid geeft.