**Zesde Paaszondag - A 14 mei 2023**

**Evangelie: Johannes 14, 15-21**

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

*"Er zijn twee werelden, broeders en zusters, waaruit wij mensen bestaan en waarin wij leven. Er is de oprechte wereld van degenen onder ons die Christus trachten te volgen en die zich voor hun handelen door Hem laten inspireren, en er is de andere wereld die met de rug naar Christus toe leeft; de wereld waarvan Christus in het evangelie van vandaag zegt: ‘Zij hebben de Geest niet gekend en daarom kennen zij jullie ook niet.’ Er is de wereld van hen die lijden omdat ze goed doen en er is de wereld van hen die lijden omdat ze kwaad doen. Er is de wereld van hen die gemarteld en ten onrechte belasterd en vervolgd worden, en er is de wereld van hen die zelf vervolgen, en die - hoewel ze misschien denken dat ze goed doen - anderen kwellen en naar het leven staan. ‘Maar het is de moeite waard’, zegt Christus, ‘om hoop in het hart van de mensen te leggen en hen reden te geven voor die hoop.’”*

In het Evangelie van Johannes spreekt Jezus enerzijds over de wereld die de Geest van de waarheid niet ziet en niet kent, en anderzijds over ‘jullie’ (mensen uit een andere wereld) die Hem wel kennen, ‘want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn.’ (Joh. 14,17). **Mgr. Romero beschrijft hier dus in enkele zinnen twee totaal tegenover elkaar gestelde werelden. Vraag is: in welke wereld leef ik, leven wij..?**

**Wanneer we onze ogen en oren openen, is het niet zo moeilijk om die twee ‘werelden’ rondom ons volop bezig en in actie te zien.** Hoe merkwaardig het ook klinkt, er is de wereld waarin mensen lijden ‘omdat ze goed doen’, en er is een andere wereld waarin mensen lijden ‘omdat ze kwaad doen’. Mgr. Romero gelooft dus dat mensen die aan anderen kwaad doen daar zelf ook onder lijden. Er is de wereld van wie gemarteld wordt en de wereld van wie martelt; de wereld van wie vervolgd wordt en de wereld van wie anderen vervolgen. Zo kunnen we de lijst verder zetten: de wereld van wie voor macht en rijkdom staat, en de wereld die daar onophoudelijk het slachtoffer van is; de wereld van wie leugens verspreidt, en de wereld van wie in die leugens gelooft; de wereld van machtigen die beslissen over het voeren van oorlog, en de wereld van kleine mensen die anderen onder bevel moeten beschieten en bombarderen – dat is de wereld van de oorlogsslachtoffers. En ga zo maar door…

Mgr. Romero vertrekt van en komt telkens weer uit bij het onderscheid tussen “*degenen onder ons die Christus trachten te volgen en zich voor hun handelen door Hem laten inspireren”* enerzijds,en anderzijds degenen “*die met de rug naar Christus toe leven”.* We verstaan meteen dat hij hier niet zozeer verwijst naar diegenen de nog nooit van Jezus gehoord hebben, maar wel naar **diegenen die eerder al ‘gedoopt’ werden, en al heel hun leven lid zijn van hun christelijke Kerk,… maar wiens doen en laten de boodschap en het leven van Jezus ondertussen formeel tegenspreken. Het gaat dus in feite over de globale christelijke wereld.** Want het is toch bijzonder merkwaardig dat Latijns-Amerika, bij uitstek toch een ‘christelijk’ continent, nog altijd ‘model’ staat voor de meest grove tegenstellingen tussen mensen en groepen; dat de bevolking van Afrika, met een heel sterk groeiend christendom, toch grotendeels in armoede moet (blijven) leven… **Een globaal christelijke cultuur of geschiedenis is duidelijk niet in de minste mate een garantie voor een bewuste keuze om een evangelisch leven te leiden in navolging van Jezus.**

Maar misschien mogen we die twee werelden toch niet zo ver uit elkaar trekken en ze niet zo scherp tegenover elkaar stellen. **Zouden allebei die werelden immers niet in mindere of meerder mate door het leven trekken van ieder van ons?** Is het niet zo dat leugen en waarheid, oorlog en vrede, onrecht en gerechtigheid,… eigenlijk permanent ons eigen hart verdelen en verscheuren? **Zijn er niet heel veel grijze ruimten van donker en licht door elkaar aanwezig, ook in ons eigen hart en leven?** Het volgen van Jezus en daar naar handelen staat niet als helder wit tegenover het donkere zwart van een leven met de rug naar Jezus toe. Was het Paulus niet die er ons aan herinnerde dat we niet altijd het goede doen dat we eigenlijk zouden willen doen, terwijl we af en toe wel het kwade doen dat we eigenlijk niet willen..?

Ik vraag me af of dat niet één van de grote redenen is waarom de ‘evangelisatie’ naar een volgende generatie of naar volkeren die nog nooit van Jezus gehoord hebben, zo moeilijk is. **Wanneer ons handelen niet echt duidelijk transparant is naar Jezus toe, en ons doen en laten niet coherent is met het evangelie en met het toeleven naar en meewerken aan Gods Rijk, wie kan of zal ons dan geloven, wanneer we de Christus willen verkondigen als Drager van een Blijde Boodschap van Godswege?**

*"Daarom stelt Christus, als herkenbaar teken van het feit dat we in dat leven van God verblijven, een onmisbare voorwaarde: 'Als je Mij liefhebt, zal je Mijn geboden onderhouden.' En aan het eind van het evangelie van deze zondag zegt Hij: ‘Wie mijn geboden aanneemt en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft…’ (Joh. 14,21). Hier ligt dus het geheim van de ware dynamiek van ons geloof. Hier ligt de ware kracht van het christendom: het is de liefde. Laten wij daarom de Geest die Christus ons gegeven heeft aannemen; laat iedere christen proberen meer en meer een ontvanger te zijn van de Geest die Christus heeft gebracht toen Hij tegen zijn apostelen zei: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik zal jullie Mijn Geest geven, Mijn dynamiek, Mijn waarheid, Mijn eenheid, Mijn liefde. En daaraan zullen zij jullie herkennen: dat jullie Mij liefhebben. En de liefde van Christus zal blijken uit het feit dat jullie Mijn geboden onderhouden.’(Joh. 14, 18.21)”*

**Op die manier neemt Mgr. Romero ons op deze Zesde Paaszondag-A nog maar een keer mee naar de kern van het Evangelie. Uiteindelijk gaat het om het onderhouden van ‘de geboden’, samengevat in een dienstbare liefde zonder ‘ja, maar…’**. We naderen in het liturgisch jaar nu weer snel het Pinksterfeest. De laatste ‘daad’ – als we dat zo mogen noemen – van Jezus op het kruis was: het luidkeels roepen en het geven van de Geest. Bij de evangelist Johannes lezen we: “…en Hij zei: het is volbracht. Hij boog Zijn hoofd en gaf de Geest.” (Joh 19,30). Dat geven van de Geest heeft Hij dus aan Zijn leerlingen en aan ons beloofd en voor ons bedoeld. Dat gedenken en vieren we straks weer op Pinksteren. **Van onze kant vraagt Hij dat we die Geest willen ‘aannemen’ en ‘ontvangen’: dat wij willen open staan voor die Geest van Jezus, voor Zijn dynamiek, Zijn waarheid, Zijn liefde…** Misschien is er op dat vlak toch een grote opdracht weggelegd voor de christelijk gelovige gemeenschap van vandaag: dat we elkaar zouden helpen om altijd opnieuw open te staan voor de Geest van Jezus.

Dat vraagt natuurlijk om een permanente keuze. We mogen ons niet laten meeslepen door onze gewoonten, door ons gekende doen en laten. **Onder het licht van het Evangelie is het nodig ons af te vragen waar we eigenlijk staan in de navolging van Jezus , en op welke manier we ons door Hem en Zijn Evangelie laten inspireren bij onze keuzes en in ons handelen.** Telkens weer zullen we moeten terugkeren naar die fundamentele openheid voor de Geest, en ons op sleeptouw laten nemen door de dynamiek die van die Geest uitgaat. **Zijn we ook in onze Kerk nog altijd niet te veel bezorgd om het bewaren van eeuwenoude kerkelijke gewoonten en tradities, en zijn we niet te weinig bezig met het openstaan voor de Geest van Jezus die ons ook vandaag doorheen de geschiedenis wil meevoeren op de weg van het Evangelie, die leidt naar het Rijk Gods?**

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

1. Hoe kunnen we op vandaag die twee werelden waar Mgr. Romero het hier in zijn zondagshomilie over heeft, duidelijk onderscheiden: in onze omgeving, in onze nabije geschiedenis en in die van de globale wereld?
2. Waar, wanneer en hoe herkennen we die twee werelden ook in ons eigen leven, in de familie, in de gemeenschap, in onze Kerk?
3. Hoe kunnen we elkaar vandaag helpen om niet zozeer bezorgd te zijn om vooral het oude te handhaven en in stand te houden, maar om telkens opnieuw open te staan voor de Geest, er ontvankelijk voor te zijn en Hem in ons leven toe laten, Hem aan te nemen en te ontvangen?

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 Zesde Paaszondag-A, 30 april 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo II – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2005, p. 457 en 459 en 462. [↑](#footnote-ref-1)