**Hemelvaart van de Heer - A 18 mei 2023**

**Evangelie: Matteüs 28, 16-20**

In El Salvador wordt het feest van Hemelvaart nooit gevierd op de gebruikelijke tien dagen vóór Pinksteren, maar wel op de zondag vóór Pinksteren, wat elders in de Kerk de Zevende Paaszondag of ‘Wezenzondag’ is. Hemelvaartsdag zelf, op donderdag, is ook geen verlofdag in El Salvador**.**

Daarom is er geen liturgie of preek van Mgr. Romero beschikbaar voor de Zevende Paaszondag-A. We citeren nu uit en geven commentaar bij de preek die hij hield tijdens de eucharistieviering op het feest van de Hemelvaart van de Heer-A, op zondag 7 mei 1978, onder de titel: **‘Het uur van de verheerlijking’**.

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

*"Het evangelie van vandaag zegt, al herhalend de woorden van Christus: ‘Weet dat Ik altijd bij jullie ben, tot aan de voleinding van de wereld…’ (Matt. 28, 20). Wat een grote troost is dat! ...Christus zelf zien wij hier niet meer bij ons rondwandelen, maar Zijn aanwezigheid onder ons is voelbaar en tastbaar in dit alles: hoop, rijkdom van heerlijkheid, grootheid van macht. Daarom is de Kerk ook altijd zo vol vertrouwen. Zij vertrouwt immers niet op de krachten van de aarde of op de rijkdom van mensen; zij vertrouwt op Christus, Die haar hoop is, de rijkdom van haar heerlijkheid uitmaakt en de kracht van haar macht. Christus leeft hier, niet met een fysieke aanwezigheid die beperkt is tot ergens een klein dorp in Palestina; Christus leeft nu, vandaag, in elk gehucht, in elk dorp, in elk gezin waar een hart is dat zijn hoop op Hem heeft gevestigd, waar een zieke is die hoopt dat het uur van pijn voorbij zal gaan, of waar een gemartelde is. Zelfs in de gevangenis is Hij aanwezig, in het hart van degene die daar hoopt en bidt. Christus is vandaag zelfs veel levendiger aanwezig dan toen Hij drieëndertig jaar lang onder ons op pelgrimstocht ging. Christus lèèft, broeders en zusters, en Hij leeft in Zijn Kerk, verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader en hier en nu aanwezig, tot hoop en kracht gemaakt onder ons, Zijn pelgrims op aarde. Dit is de verheerlijking van de mens in Christus. Waarom zouden we dan bezorgd zijn over het feit dat Hij er niet meer zou zijn - deze Christus, Die voor ons de Christus van de geschiedenis geworden is?”*

Het verhaal van de hemelvaart van Jezus situeert zich natuurlijk in een wereldbeeld dat al lang niet meer het onze is: de hemel daarboven, de aarde in het midden en daaronder nog het eeuwige vuur van de hel. ‘Hemelvaart’ is taalkundig ook gelinkt aan woorden als scheepvaart, luchtvaart, ruimtevaart - terwijl het toch over iets totaal anders gaat. Al die verwarring maakt het er vandaag niet eenvoudiger op om de boodschap van Hemelvaart te verstaan als Blijde Boodschap van Godswege. Het verhaal situeert zich trouwens ook in een Godsbeeld dat al een hele tijd niet meer het onze is: God die daar ergens op Zijn troon zit in de hemel, nu dus met de ‘ten hemel gevaren Verrezene’ zittend aan de rechterhand van de Vader - die Twee daar zittend op en vlakbij die troon, samen alles overschouwend vanuit Hun eenzame hoogte en verhevenheid...

In de versie van het hemelvaartverhaal in het boek van de Handelingen van de Apostelen zijn er gelukkig de twee mannen in witte gewaden die aan de leerlingen vragen: ‘Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te staren?’ (Hand. 1,11). Ook **daarin schuilt een belangrijke boodschap voor ons: we hoeven niet naar boven te kijken, naar de sterrenhemel ’s nachts, naar de blauwe of de bewolkte hemel overdag,… want daar gaat het helemaal niet over.** In het Evangelie van Matteüs is de laatste zin, die tevens de laatste woorden van de Verrezene weergeeft: ‘Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matt. 28,20). **Het gaat dus over de nieuwe aanwezigheid van de Christus bij ons, vandaag, in de concrete en actuele geschiedenis van mensen.**

Laten we ons ook nog een andere belangrijke passage uit Zijn eigen woorden in herinnering brengen: ‘Waar twee of drie in Mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden…’ (Matt. 18,20). Dit wordt op vandaag voor de christelijke gemeenschap, die een minderheid geworden is binnen een seculiere samenleving, of die tot een minderheid teruggedrongen is binnen de traditionele volkskerken, steeds meer **een troostende en hoopvolle boodschap. We mogen ons open stellen voor Zijn aanwezigheid onder ons, op voorwaarde dat we inderdaad in Zijn Naam (in Zijn Aanwezigheid) blijven samen komen.** Dat is altijd al een sterke ervaring (geweest?) van Kerkelijke Basisgemeenschappen bij hun samenkomsten, met de bedoeling om Licht te vinden vanuit het Evangelie, bij hun vieringen, en met het oog op het vervullen van hun missionaire opdracht. Het gaat dan in die samenkomsten niet zozeer over de uitleg vanwege bijbel- en andere specialisten, maar over het luisteren naar en het zich gelovig inleven in de evangelische verhalen die aan de orde zijn. En plots wordt het dan duidelijk, zoals in het verhaal van de twee leerlingen op weg naar Emmaüs: ‘Brandde ons hart niet in ons, toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ ‘En ze herkenden Hem bij het Breken van het Brood…’ (Lc. 24,31-32). **Daar waar brood (dat is: leven!) gebroken, gedeeld en uitgedeeld wordt, daar is Hij herkenbaar aanwezig. In het samen delen van leven, en in het beluisteren van het evangelie herkennen gelovigen Zijn Stem en verstaan ze Zijn zorgend en bevrijdend handelen, toendertijd en ook vandaag.**

Mgr. Romero wijst ook wegen aan waar we Hem vandaag kunnen ontmoeten. “***Christus leeft nu, vandaag, in elk gehucht, in elk dorp, in elk gezin waar een hart is dat zijn hoop op Hem heeft gevestigd****”.* Misschien wordt hiermee ook wel aangegeven dat alleen wie Hem zoekt, Hem ook zal kunnen vinden; wie op Hem hoopt, Hem zal kunnen ontmoeten; wie zich voor Hem openstelt, Hem ook zal kunnen ervaren. In Zijn nieuwe vorm van aanwezigheid dringt de Christus zich niet aan mensen op. Niemand is verplicht om Hem te zien of Hem te ontmoeten. Hij biedt Zich enkel aan, in alle bescheidenheid...

“*Christus leeft nu, waar een zieke is die hoopt dat het uur van pijn voorbij zal gaan, of waar een gemartelde is. Zelfs in de gevangenis is Hij aanwezig, in het hart van degene die daar hoopt en bidt.”* Hierbij denken we natuurlijk als vanzelf aan de parabel van Mt.25 over het zogenaamde ‘laatste oordeel’. **We kunnen en mogen de Verrezene ervaren en in de ogen kijken in onze ontmoeting met arme mensen, met mensen die honger en dorst lijden, met migranten en vluchtelingen, met zieken, met wie geen kleding (en/of woning) heeft, met mensen in de gevangenis… Het gaat dan over alle kwetsbare en gekwetste mensen, dichtbij en ook veraf**. Dankzij de communicatiemedia weten we op vandaag behoorlijk goed wat er gebeurt in landen in het Zuiden, in landen in oorlog, op plaatsen getroffen door aardbeving, overstromingen of langdurige droogte.

**Het zou voor ons als christenen toch ook heel belangrijk zijn, mochten we regelmatig met elkaar kunnen delen hoe en waar we Hem dan zien, Hem ontmoeten, ons door Hem laten aanspreken en oproepen om levendig en bevrijdend te getuigen van de Verrijzenis en het feit dat Hij lèèft en ons blijft inspireren.**

*“Christus is nu zelfs veel levendiger aanwezig dan toen Hij drieëndertig jaar lang onder ons op pelgrimstocht ging”, z*egt Mgr. Romero. Vandaag mogen we die oude woorden uit het Credo: ‘Hij is ten hemel opgevaren, en zit daar verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader…’ verstaan als ***“…Hij is van daaruit hier en nu aanwezig, tot hoop en kracht gemaakt onder ons, Zijn pelgrims op aarde”.*** *Zo* leeft Hij in de Kerk die, als mensenwerk, en dus met vallen en opstaan, Hem altijd opnieuw wil ontmoeten en van Hem wil blijven getuigen. “*Waarom zouden we dan bezorgd zijn?”* vraagt Mgr. Romero zich af, als Hij zo bij ons aanwezig is en blijft...

Natuurlijk zijn ook vele niet-christenen solidair bezorgd om onze medemensen. En zo is het goed. Want samen met hen mogen we bondgenoten zijn in de strijd tegen onrecht, voor vrede, voor gastvrijheid en voor meer werkelijk humanisme. **Voor christenen echter betekenen die ontmoetingen met ‘gekwetste en kwetsbare mensen’ ook telkens weer een levende ontmoeting met de Verrezene, een gebeuren dat oproept, sterkt, bemoedigt, hoop geeft en ons opent voor de goddelijke dimensie van het mens-zijn.** Het gaat in zulke ontmoetingen immers niet alleen om óns leven of ónze toekomst alleen. Daarom mogen we vertrouwen schenken aan het antwoord op die retorische vraag van Mgr. Romero: “*Waarom zouden we bezorgd zijn over het feit dat Hij er niet meer zou zijn - deze Christus?”* **Hoe enorm die opdracht tot solidair-zijn ook is, hoe blijvend-actueel en nooit definitief ingevuld ook, het is en blijft toch heel erg de moeite waard om er aan mee te werken.**

Nog een persoonlijk noot als toemaatje. Dezer dagen mocht ik weer iemand bezoeken in de gevangenis (dat doe ik om de 14 dagen). Een ontmoeting en gesprek van een 45-tal minuten, meer is het niet. En toch: een oase midden in de zo eentonige en soms hopeloze detentietijd/woestijntijd. Dezer dagen bezocht ik ook weer enkele hoogbejaarde mensen in het WoonZorgCentrum hier dichtbij. Het zijn soms korte, soms wat langere gesprekjes. Maar er zijn altijd weer de dankbare ogen van mensen die wachten op iemand die hen bezoekt en naar hen luistert. Aan de praattafel deze week zag ik de fonkelende ogen van een Syrische vluchteling die over enkele weken zal kunnen beginnen te werken - maar ik zag ook de tranen in de ogen van een andere Syrische vluchteling die met zijn vrouw en vijf kinderen over een maand hun huidige huurhuis moeten verlaten en die met de beste wil van de wereld geen aangepaste en betaalbare huurwoning vinden voor 7 mensen. **Ook in die verbondenheid met mensen spreekt de Verrezene mij telkens weer aan en roept me op… Op die weg zal Hij altijd voorgaan. Die Aanwezigheid mogen ervaren is bron van een diepe, genadevolle vreugde.**

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

1. Wat betekent het Feest van de Hemelvaart van Jezus voor mij persoonlijk?
2. In plaats van naar boven te blijven staren, waar ‘zien’ we de Verrezene hier en nu ‘op de begane grond’ in ons ‘Galilea’ van vandaag, verlossend aanwezig?
3. Kan ik met anderen (familie, gemeenschap, vrienden…) regelmatig iets delen van de ervaringen die ik opdoe van Zijn aanwezigheid, in mijn ontmoetingen met kwetsbare en gekwetste mensen? Wat kunnen we hieruit leren van elkaar?

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 het feest van de Hemelvaart van de Heer-A, 7 mei 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo II – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2005, p.474 en 475. [↑](#footnote-ref-1)