**Zesde Paaszondag-B 5 mei 2024**

**Evangelie: Johannes 15, 9-17**

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

Mgr. Romero geeft aan deze preek de titel: **‘*De grootste gave van Pasen is het dynamisme van de liefde’****.* Voor het samenstellenvan de bouwstenen voor de homilie van deze zondag kiezen we uit zijn preek een citaat dat gelinkt is aan de evangelietekst van vandaag.

*"****In Christus heeft de Vader ons ook een relatie van troost en vreugde geopenbaard****. In deze tijden van nationale somberheid, waarin velen geloven dat er geen remedie is voor het onheil en het kwaad dat ons overkomt - hoe mooi is het om juist dan Christus in het evangelie van vandaag tot ons te horen zeggen: ‘****Dit zeg Ik tegen jullie om jullie Mijn vreugde te geven, en dan zal jullie vreugde volkomen zijn****’ (Joh 15, 11 - NBV21). We hebben dus niet het recht en er is voor ons geen reden om verdrietig te zijn.* ***Een christen kan niet pessimistisch zijn. Een christen moet in zijn hart altijd de volheid van de vreugde aanmoedigen.*** *Doen jullie ook soms die ervaring op? Ik heb het zelf vele malen geprobeerd, en wel in de meest bittere uren van heel moeilijke situaties, wanneer de laster en de vervolging op hun ergst waren, om mezelf dan intiem te verenigen met Christus, de Vriend, en een zoetheid te voelen die alle vreugden van de aarde niet kunnen geven. De vreugde om intiem met God te zijn, zelfs als mensen je niet begrijpen, is de diepste vreugde die in het hart van een mens kan aanwezig zijn. En Christus, toen Hij Zich in de meest tragische nacht van Zijn leven bevond, en misschien al wist of toch minstens voorvoelde dat zelfs Zijn discipelen Hem de volgende dag in de steek zouden laten - juist op dat moment spreekt Hij tot hen dit woord van vreugde: (...) ‘Opdat mijn vreugde in jullie moge zijn en jullie vreugde volkomen moge zijn.’“*

Net zoals Mgr. Romero de situatie in het El Salvador van die dagen beschrijft als “… *deze tijden van nationale somberheid, waarin velen geloven dat er geen remedie is voor het onheil en het kwaad dat ons overkomt”,* zo voelen de meeste volkeren in Latijns-Amerika (en misschien wel in het hele Zuiden) ook op vandaag **dat de hoop op verandering helemaal verzwakt is, dat er niets meer aan te doen is, dat hen ‘hemel en aarde’ beloofd werd terwijl de fundamentele basisnoden van de meerderheid van de bevolking geen antwoord kregen.** Maar ook in Europa, waar we dachten dat er nooit meer oorlog zou zijn, groeit heden ten dage de investering in wapens, en neemt de herbewapening en militarisering steeds maar toe, ten einde ons voor te bereiden op de komende oorlog. Zo zegt men het ons en zo probeert men het voor ons duidelijk en aanvaardbaar te maken. Inderdaad, wat Israël doet tegen het Palestijnse volk (eigenlijk al 75 jaren lang) of wat het Rusland van Poetin in Oekraïne doet, dat is hemeltergend. En tegelijkertijd worden we ons steeds meer bewust van de opwarming van de aarde en van de groeiende vernietiging van onze planeet. **Zo kunnen we maar al te goed verstaan dat heel veel mensen de (nabije) toekomst heel somber inzien, en de jaren die komen ervaren als erg bedreigend en zonder perspectief van leven.**

In een gelijkaardige historische context als de onze vandaag, **horen we dat Mgr. Romero ons radicaal een totaal andere blikrichting aanwijst.** **In de Paastijd van 1979, in heel moeilijke omstandigheden, verwijst hij naar de fundamentele boodschap van Pasen: Ik deel met jullie Mijn vreugde opdat jullie werkelijk vreugdevol zouden zijn.** Hij verwijst daarbij naar de tragische ervaring van het einde van Jezus’ leven, toen Hij wist dat Hij verraden en verlaten zou worden door Zijn heel nabije leerlingen. En toch was Jezus ook op dat moment bekwaam om te getuigen van Zijn diepe vreugde omwille van de liefdevolle relatie die Hij met Zijn Vader had. Hij zal dan ook in volle vertrouwen Zijn weg ten einde gaan, opdat de vreugde van de leerlingen (en dus ook die van ons) volkomen moge zijn.

**Vanuit die diepgewortelde vreugde roept Mgr. Romero ons op tot het delen in die vreugde, en hij bezweert ons: christenen mogen geen pessimisten zijn! Pessimisme hoort niet thuis in het leven van gelovige christenen.** Dat klinkt sterk en gedurfd. Wanneer we een blik werpen op de tweeduizend jaren geschiedenis van de Kerk(en), dan moeten we toch erkennen dat we zeker ook een verschrikkelijk lijden veroorzaakt hebben bij veel volkeren. Het ‘welzijn’ van Europa, dat toch eeuwenlang het centrum was van het christendom, is ook in belangrijke mate het historisch resultaat van onrecht, roof, uitbuiting, geweld, slavernij,… En ook op vandaag ziet de toekomst van de hele wereld er niet zo rooskleurig uit. **Tegelijkertijd zijn we er getuige van dat er gemeenschappen en groepen christenen zijn die weerstand bieden tegen dat pessimisme – samen met anderen in de wereld.** Veel kerkgebouwen worden gesloten en nogal wat kloosters en abdijen krijgen een andere bestemming, maar **op heel wat plaatsen** **zijn er toch ook kernen aanwezig van een onverwoestbare christelijke basisbeweging. Daar wordt permanent gestreden om voor het leven te kiezen en niet voor de dood. En die keuze gebeurt altijd vanuit een diepe vreugde.**

Mgr. Romero deelt vandaag in zijn preek met ons zijn persoonlijke ervaring die hij heeft opgedaan te midden van situaties van valse beschuldigingen, bedreigingen, repressie, vernieling en vervolging. **Zijn verbondenheid met Christus gaf hem een profetische levenskracht. In de intimiteit van zijn hart en zijn geweten ontdekte hij hoe waar de woorden zijn die hij in dit citaat aanhaalt: ik geef jullie Mijn vreugde opdat jullie ten volle vreugdevol zouden leven.** Hij nodigt zijn medegelovigen uit om zich op hun beurt aan die ervaring te durven wagen. “*De vreugde om intiem met God te zijn, zelfs als mensen je niet begrijpen, is de diepste vreugde die in het hart van een mens kan aanwezig zijn.”* Zou het niet kunnen dat we te weinig geleerd hebben om die ervaring van verbondenheid met God te beleven? Zoals destijds in het El Salvador van Mgr. Romero, zo zullen er ook hier bij ons vandaag veel mensen zijn die ons daarin niet begrijpen. Zoals ook Jezus zelf niet begrepen werd, zo worden ook Zijn leerlingen te allen tijde niet begrepen door ‘de mensen’, door diegenen die uitgaan van wat als normaal beschouwd wordt in onze samenleving. **En wij vandaag, zullen we stand houden zonder die intieme ervaring van liefdevolle verbondenheid met Jezus, die Levende; zullen we het uithouden in deze wereld zonder die Vreugde?**

In dezelfde evangelietekst van deze zondag horen we dat Jezus zegt **dat Hij het is Die ons heeft uitgekozen, en dat Hij ons daarbij de opdracht heeft gegeven om te kiezen voor het leven, om hoop te zijn voor de wereld, en om vruchten (van gerechtigheid en vrede) voort te brengen**. Hij vraagt ons om op weg te gaan. En op die weg zal Hij, zoals in het Emmaüsverhaal, met ons meegaan. Hij komt ons tegemoet vanuit het geschonden gelaat van kwetsbare en gekwetste mensen. Hij spreekt ons aan in ons eigen geweten. **Mgr. Romero nodigt ons uit om tijd te maken om naar Hem te luisteren, opdat we in de stilte van ons hart zouden mogen ervaren hoe Hij van ons houdt en ons sterk maakt.** Op die weg zullen we dan ook mogen ervaren dat ons hart in ons brandt, wanneer Hij met ons meegaat, ons aanspreekt en Zijn vreugde met ons deelt. (Lc 24, 32). Het zal een vreugde zijn die ‘de wereld’ niet begrijpt, een vreugde die velen niet kennen en nooit hebben ervaren. Maar **het zal Zijn vreugde zijn waarin Hij vanuit de overwinning van het kruis vandaag als Levende met ons meegaat. Dan zullen we niet langer pessimistisch zijn, maar in vreugde getuigen van ons vertrouwen dat een andere wereld wèl mogelijk is. Dan zal niets of niemand ons tegenhouden.**

In de stilte van ons eigen hart en ons geweten, en in het samen luisteren naar het Woord en naar elkaar binnen onze Abrahamitische gemeenschappen[[2]](#footnote-2), mogen we vreugde vinden om de strijd voor gerechtigheid, solidariteit en vrede nooit op te geven.

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

1. In welke mate beleven we ten volle de diepe vreugde van het christen-zijn (met name: de vreugde van de liefdevolle relatie met de Levende)?
2. Wat betekent het voor ons daadwerkelijk naar Hem te luisteren, Hem te ontmoeten, Zijn Liefde te ervaren en Zijn vreugde te ontvangen?
3. Wat doen we (en wat kunnen we doen) om alle pessimisme in de wereld om ons heen te ontwortelen, en om vanuit de vreugde die wij mogen ervaren bakens uit te zetten voor een nieuwe toekomst?

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-B, 20 mei 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p. 463. [↑](#footnote-ref-1)
2. Eduardo Hoornaert wijdt in zijn boek ‘Helder Camara. Als het leven gave wordt.’ (Halewijn, 2024) een heel hoofdstuk aan de betekenis die Helder Camara gaf aan het Abrahambeginsel, geïncarneerd in de minderheidsgroepen (‘Abrahamitische minderheden’ noemde hij ze) met impact, als zijnde ‘de voorbode van een nieuwe mensheid gebaseerd op liefde en solidariteit’. (p. 264) [↑](#footnote-ref-2)