**Tweede Zondag in de Veertigdagentijd - A 5 maart 2023**

**Evangelie: Matteüs 17, 1-9**

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

*"Dit is wat men het paasmysterie noemt, Pasen, het mysterie van dood en verrijzenis. De Veertigdagentijd en het hele christendom, het hele leven van Christus en Zijn hele geschiedenis lopen naar dat Pasen toe, naar het kruis en naar de opstanding. Daarom, broeders en zusters, moeten we niet verbaasd zijn wanneer een Kerk lijdt onder het kruis, want als dat niet zo zou zijn, dan zou ze niet veel van de verrijzenis in zich hebben. Een lauwe, inschikkelijke Kerk, of een Kerk die prestige zoekt zonder de pijn van het kruis, is niet de authentieke Kerk van Jezus Christus. ...De kruisweg van Christus is de weg waarop gevallen mensen zich tot God bekeren. Reeds vanaf Abraham is dat hoofdstuk van de bekering begonnen: de ‘conversio ad Deum’, de bekering tot God’. Christus doet met Zijn kruis en met Zijn passie niets anders dan de mensen oproepen tot hun ware grootheid als mens en als samenleving."*

Op deze tweede zondag in de Veertigdagentijd horen we in de liturgie het evangelieverhaal over de geloofservaring van Jezus bij de gedaanteverandering op de berg. Het is een thema dat Mgr. Romero nauw aan het hart lag, omdat het ook elk jaar het evangelie is van 6 augustus, de dag waarop de patroonheilige van El Salvador gevierd wordt: ‘El divino Salvador del mundo’, ‘de goddelijke Redder van de wereld’. Het is ook op die jaarlijkse feestdag dat Monseigneur Romero zijn zo belangrijke pastorale brieven heeft bekend gemaakt.

In het evangeliefragment van deze zondag lezen we de duidelijke oproep en tegelijk ook de verwittiging van Jezus naar de aanwezige leerlingen toe: “Spreekt met niemand over wat jullie hebben aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de dood is opgestaan” (Matt. 17,9). We kunnen dat vertalen als: **Spreekt niet zomaar langs je neus weg en op jubelende toon over de verrijzenis en over Pasen; jullie begrijpen het niet wanneer jullie tegelijkertijd zwijgen over het kruis en over het lijden; en niemand zal jullie goed begrijpen wanneer jullie de verrijzenis verkondigen, zonder de strikte band te leggen met wat er aan voorafging: de brutale marteldood op het kruis.**

“*Christus doet met Zijn kruis en met Zijn passie niets anders dan de mensen oproepen tot hun ware grootheid als mens en als samenleving”.* **Het verkondigen van het paasmysterie wordt dan een oproep om zich te bekeren tot authentieke menswording, zowel individueel als in de maatschappij.Dàt is de bekering tot God: dat wij ten volle mens zouden worden, kinderen van God, naar Zijn beeld en gelijkenis.** En de weg die naar dat Pasen leidt, is altijd een weg van het kruis.

Het is niet zomaar toevallig dat dezelfde evangelist Matteüs al vanaf het begin van zijn evangelie het kruis van de vervolging in zijn getuigenis naar voor brengt. Een verhaal uit zijn zogenaamde kindsheidsevangelie vertelt immers reeds dat Herodes de pasgeboren Jezus wilde doden. En hoe Maria en Jozef met het kind op de vlucht moesten gaan om aan deze Herodes te ontkomen, vanuit de choquerende gedachte dat, wanneer alle kleine kinderen vermoord zouden worden, ze ook Jezus zouden ombrengen. Verderop in het evangelie veroorzaken de woorden van Jezus en vooral Zijn daden telkens weer allerlei beschuldigingen tegen Hem, die geuit worden in naam van de ware godsdienst en de heersende religieuze wetten. De verschillende joodse autoriteiten (Sadduceeën, Herodianen, Farizeeën, Schriftgeleerden, (Hoge)priesters,...) willen Hem de stad uit duwen, Hem uitschakelen, Hem vermoorden. Zij huiveren niet om samen te spelen met de Romeinse onderdrukker om dat duivelse plan uit te kunnen voeren. **De vier evangelies brengen ons elk op hun manier hun getuigenis over die laatste levensweg die Jezus is gegaan**. Zelfs Zijn meest nabije leerlingen hadden het moeilijk om het pad dat Hij gekozen had, om Zijn doen en laten op deze weg te verstaan, en ze hebben Hem verraden (Judas) en ontkend (Petrus) en zijn tenslotte met zijn allen gevlucht. Het verhaal gaat dat op het einde alleen Johannes, Zijn moeder en enkele vrouwen zo dicht mogelijk bij het kruis gebleven zijn. **Deze lijdensweg naar de brutale dood – iets wat voor Jezus een permanente keuze moet geweest zijn om trouw te zijn aan Zijn goddelijke opdracht – breekt dan met Pasen plots open op de toekomst en het leven.** Enkele getrouwe vrouwen en Zijn nabije leerlingen ervaren dan dat Hij leeft, dat Hij hen vergeeft en hen oproept om van Hem te getuigen.

Welnu, **dat is ook de opdracht van de Kerk: van Hem getuigen. Maar dat betekent dus dat de weg die de Kerk moet gaan, ook vanzelfsprekend altijd die lijdensweg van Jezus zal zijn.** “*Daarom, broeders en zusters, moeten we niet verbaasd zijn wanneer een Kerk lijdt onder het kruis, want als dat niet zo zou zijn, zou ze niet veel van de verrijzenis in zich hebben.”* **Daar waar de Kerk doet wat Jezus gedaan heeft**, **daar waar de Kerk kiest voor de mensen voor wie Jezus gekozen heeft, daar waar de Kerk spreekt zoals Jezus gesproken heeft, daar waar zij ogen en oren van mensen opent, wonden geneest, er voor opkomt dat wie honger lijdt zou kunnen leven, begaan is met asielzoekers en vluchtelingen (de vreemdelingen), met uitgestotenen (weduwen en wezen), bekommerd is om en betrokken bij wie in detentie verblijft,… zal die Kerk ook haar kruis moeten dragen, ten einde toe.** Mgr. Romero zegt ons vandaag: wanneer een Kerk niet lijdt onder het kruis (van vervolging, beschuldiging, verdachtmaking, uitsluiting, verbanning, en… dood), dan zal ze ook niet veel van de verrijzenis in zich hebben. We moeten dus niet verbaasd zijn wanneer de Kerk moet lijden[[2]](#footnote-2) als gevolg van haar engagement op de weg van Jezus. Dat was alleszins ook in de tijd van Mgr. Romero de dagdagelijkse realiteit van de Kerk in El Salvador. In de meeste Latijns-Amerikaanse landen is dat trouwens steevast een belangrijk gegeven geweest in de heilsgeschiedenis die ze hebben meegemaakt.

***“De kruisweg van Christus is de weg waarop gevallen mensen zich tot God bekeren****”,* zegt Mgr. Romero*.* De weg van Jezus doorheen het kruis is de weg naar God zelf. Jezus heeft ons geleerd wat het betekent te leven als beeld en gelijkenis van God. Hij was en is Gods aanwezigheid, Zijn presentie in onze mensengeschiedenis. **In Jezus wordt het ons dus duidelijk wat het betekent en wat het inhoudt aan consequenties van te willen leven zoals God in de geschiedenis.** We worden ook in deze Veertigdagentijd opgeroepen tot bekering, om die Jezusweg bewust te gaan, hier en nu vandaag, in deze concrete geschiedenis van het begin van de 21° eeuw, met de brutale oorlogen die er zijn (nu ook dichtbij), met de pandemie en de energiecrisis, met de hoge inflatie en de groeiende armoede,… We kunnen als christenen uiteraard niet overal aanwezig zijn, maar **ieder van ons wordt uitgenodigd en uitgedaagd om de weg van Jezus te gaan in heel concrete engagementen en in solidaire, dienende en zorgende inzet voor kleine mensen.**

Tijdens deze Veertigdagentijd worden we er aan herinnerd dat die weg van Jezus doorheen het kruis gaat en ook altijd onvermijdelijk naar het kruis leidt. We hoeven maar te zien wat er allemaal met Hem gebeurd is als reactie op Zijn bevrijdende en genezende aanwezigheid onder de mensen. **De liturgie van de Goede Week laat ons straks nog maar een keer de passieverhalen horen. Herkennen we onszelf en onze levensweg daarin?** “*Daarom, broeders en zusters, moeten we niet verbaasd zijn wanneer een Kerk lijdt onder het kruis, want als dat niet zo zou zijn, zou ze niet veel van de verrijzenis in zich hebben.”* **Als een christen, een christelijke gemeenschap, een Kerk… niet doorheen het kruis van Jezus gaat, loopt er iets grondig verkeerd, en “*zal ze niet veel van de verrijzenis in zich hebben”.* Een échte en waarachtige Verrijzeniskerk zal maar kunnen geboren worden vanuit het historische kruis, dat een noodzakelijk gevolg is van de evangelische keuzes die we mogen, die we willen en moeten maken.** Dat is onze hoop. En daarop vertrouwen we.

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

1. Waar in de wereld zien we christenen en Kerken die vervolgd worden omwille van het Evangelie? Hoe zijn wij bij hen betrokken?
2. Hoe en wanneer ervaren wij vandaag dat de weg van Jezus botst met de normale gang van zaken in onze westerse samenleving? Wat zijn onze eigen ‘kruis-ervaringen’ die we meemaken omwille van het Evangelie?
3. Op welke manier geven wij vandaag getuigenis van de verrijzenis uit de dood, van de opstanding dwars doorheen het kruis? Hoe mogen we elkaar daarin versterken en bemoedigen?

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 2° zondag in de Veertigdagentijd - A, 19 februari 1978. Homilías, Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, Uca editores, San Salvador, primera edición 2005, p. 284. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vandaag is het noodzakelijk ons te informeren over de situatie van de kerk in Nicaragua die zwaar onder vuur ligt vanuit de regering. Mgr. Alvarez, bisschop van Matagalpa en administrator van Estelí, die in de strafcel van een gevangenis werd geplaatst, is de top van de ‘ijsberg’ die laat zien hoe de macht in dat land omgaat met kritische geluiden en profetische tekens. [↑](#footnote-ref-2)