**Paasnacht – A 9 april 2023**

**Evangelie: Lukas 24, 1-12**

***De Kerk die de nacht verlicht met het licht van Christus.***

Tijdens de liturgie van de Paasnacht zegt Monseigneur Romero[[1]](#footnote-1): "*Het is de opdracht en de zending van de Kerk om dit enorme evangelisatiewerk aan te pakken: het werk om de mensen met God te verzoenen, het werk om het bloed van Christus in alle harten te brengen, het werk om de liefde van de Heer uit te spreiden over alle haat heen, het werk om vrede te zaaien tussen de volkeren, gerechtigheid te planten in de menselijke betrekkingen, en te pleiten voor de eerbiediging van de rechten van de mensen die door de verlossing van de Heer zijn geheiligd. Dit werk van de Kerk gaat onvermijdelijk gepaard met bloedige strijd en met pijnlijke conflicten; maar dit alles maakt deel uit van het Pasen van Christus, een Pasen dat niet volledig zal volbracht zijn totdat Christus terugkeert. Deze paasnacht biedt ons een beeld van de Kerk zoals die is en moet zijn in afwachting van de dageraad die komt.*

*Jullie hebben het ‘Exsultet’ gehoord, de paasjubelzang*, *toen de glorie van deze prachtige paaskaars werd bezongen, deze dikke kaars met een kruis er op getekend, en met er bovenop het vuur dat haar met glorie bekleedt, het licht dat aangestoken werd in het midden van deze liturgische samenkomst. Deze kaars brengt de figuur van Christus hier aanwezig in ons midden; zij verbeeldt de Kerk die de nacht verlicht met het licht van Christus. En de diaken heeft er bij gezongen: “Moge deze kaars de nacht blijven verlichten met het licht dat de mens verlicht die op aarde blijvend op pelgrimstocht is”. Dit is het symbool bij uitstek van de Kerk: terwijl er overal nacht is en duisternis heerst, houdt zij het licht brandend in afwachting van het verschijnen van de morgenster: Christus die zal terugkeren, de Verrezene Die wij nog niet zien in de pracht van Zijn glorie, maar Die nu al, door Zijn Kerk, predikt, vergeeft en heiligt, en Die de zielen leidt die zich willen laten begeleiden."*

Voor deze wekelijkse bezinning kunnen we helaas maar één citaat opnemen uit de rijke homilie van Mgr. Romero tijdens de paaswake en de eucharistieviering op Paaszondag. Maar we nodigen u allen uit om te bezinnen over dit citaat, onder de titel: “***De Kerk die de nacht verlicht met het licht van Christus”.***

**We weten maar al te goed dat er in de mensengeschiedenis haast altijd veel meer duisternis geweest is dan licht; veel meer geweld en oorlog dan vrede; veel meer onrecht dan gerechtigheid; veel meer leugen en bedrog dan waarheid.** En ook al is er een belangrijk spoor van hoop getrokken door de (verschillende generaties) van de Universele Verklaring van de fundamentele Mensenrechten, in de praktijk worden deze rechten voor de meerderheid van de mensen nog altijd grondig geweld aangedaan. Op bepaalde historische momenten waren er hier en daar belangrijke nieuwe en hoopvolle horizonten die werden geopend, maar deze verworvenheden werden meestal na een tijd toch weer uitgehold of weggewist. We mogen beslist de grote stappen die geleid hebben naar een welvaartsstaat (zoals die op heden in een aantal Europese landen vorm heeft gekregen), niet isoleren van de internationale (economische, politieke en militaire) relaties met de rest van de wereld, speciaal met de landen in het Zuiden. **Voor de grote meerderheid van de mensen zitten we nog altijd midden in de ‘donkere en bedreigende nacht’.** De oorlog in Oekraïne die vandaag ineens zo dichtbij gekomen is, doet ons vrezen en brengt ons in de onzekerheid of internationale dialoog en diplomatieke onderhandelingen nog een verdere wereldwijde escalatie zullen kunnen voorkomen.

Welnu, **het is in die haast permanente ‘nacht’ van de geschiedenis dat Mgr. Romero ons laat horen dat het de opdracht en de zending van de Kerk is van *“…die nacht te verlichten met het licht van Christus”.*** Dat gedenken en vieren we ten volle met Pasen. In de Paasnacht hernieuwen we onze fundamentele doopbeloften. Daartoe steken we onze kaars aan (dat is: ons leven) met het Licht van de Paaskaars (verwijzend naar Jezus, de Verrezene). Daartoe zingen we dankbaar en vol vreugde ‘Halleluja’ en wensen we elkaar de vrede van Pasen toe. Daartoe luiden op deze dag de klokken vanuit alle kerktorens. Daarom zijn we op ons paasbest gekleed en wensen we elkaar een ‘Zalig Paasfeest’ toe. En dat gebeurt allemaal terecht!

**Maar dan moeten we het ook doen en concreet maken in alle ‘gewone dagen’ die volgen op deze Paasnacht**. Mgr. Romero herhaalt voor de zoveelste keer dat we voor een enorme evangelisatieopdracht staan: “*…het werk om de mensen met God te verzoenen, het werk om het bloed van Christus in alle harten te brengen, het werk om de liefde van de Heer uit te spreiden over alle haat heen, het werk om vrede te zaaien tussen de volkeren, gerechtigheid te planten in de menselijke betrekkingen, en te pleiten voor de eerbiediging van de rechten van de mensen die door de verlossing van de Heer zijn geheiligd.”* **Dàt betekent concreet ‘licht zijn in de duisternis’, inzicht en uitzicht brengen in de duistere situaties van armoede en honger, van eenzaamheid, van onrecht, van geweld, van misbruik,… De Kerk heeft als paasopdracht meegekregen: desem te zijn voor de verzoening tussen mensen en volkeren.** Christenen die gekozen hebben voor een politieke opdracht en die daartoe verkozen worden door het volk, zouden toch specialisten moeten zijn in het vervullen van die opdracht. Zij zouden vredebrengers moeten zijn en vredemakers. Zij moeten de internationale economische relaties doen veranderen en daarin onvermoeibaar en vasthoudend doorduwen, opdat er gerechtigheid zou komen in plaats van onrecht en uitbuiting (zowel in het Zuiden als hier bij ons).Zij moeten voorvechters zijn in de verdediging van de natuur en het behoeden van de planeet, opdat er ook morgen en overmorgen nog ten volle leven zou mogelijk zijn. En **natuurlijk hebben christenen aan de basis de opdracht om daartoe bij te dragen van onderuit; om de wonden van de mensen en de wereld aan te duiden en mee te verzorgen; politici ter verantwoording te roepen; het onderwijs zo op te bouwen dat nieuwe generaties zich bewust worden van de duisternis die in de wereld heest en bereid zijn om op te komen voor het licht.**

Reeds gedurende twintig eeuwen vieren christenen Pasen, de overwinning op de zonde en de dood, het verschijnen van het Licht in de duisternis. Elk jaar opnieuw spreken we ons geloof uit dat God zelf Jezus door het lijden en het kruis (de extreme uitdrukking van de duisternis van de ‘nacht’) heen heeft gehaald, en dat Hij lèèft. **De geschiedenis van de ‘christenheid’ is echter tot op vandaag helemaal geen volgehouden en extreem getuigenis van dat Licht en van dat Leven.** Eeuwenlang al beluisteren christenen in de lezingen van de Paasnacht de sterkste momenten uit de Bijbelse heilsgeschiedenis, tot en met het grote heilsgebeuren dat op Pasen heeft plaats gehad in Jezus van Nazareth. **Waar loopt het dan toch mank, dat we er niet in lukken om deze overwegend ‘duistere’ mensengeschiedenis definitief te omvormen tot een wereld van ‘licht’? Het is toch de opdracht en de zending van de Kerk om hier en nu van Hem te getuigen en Zijn Licht te laten stralen over de wereld ‘totdat Hij wederkomt’?**

We mogen het niet opgeven. **Het Paasgeloof kan en moet vandaag gedààn worden, concreet gemaakt worden, Licht worden waar duisternis heerst. Getuigen van de verrijzenis van Jezus wordt dan een enorme bestendige evangelisatieopdracht om waar dan ook Licht aanwezig te brengen.** Rekening houdend met onze mogelijkheden en onze beperkingen hebben we allemaal die Paasopdracht met de hernieuwing van onze doopbeloften meegekregen. “*Terwijl er overal nacht is, houdt zij (de Kerk) het licht brandend in afwachting van het verschijnen van de morgenster: Christus die zal terugkeren, de Verrezene die wij nog niet zien in de pracht van Zijn glorie, maar die nu al, door Zijn Kerk, predikt, vergeeft en heiligt.”* **De Verrezen Gekruisigde riskeert zich al eeuwenlang aan het getuigenis van wie in Hem geloven, aan het getuigenis van de Kerk. Zo is het goed. Maar dat betekent dat Pasen vieren hoe dan ook voor ons als christenen een enorme verantwoordelijkheid inhoudt tegenover God en tegenover de mensen.**

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

1. Hoe zullen wij Pasen vieren dit jaar? Wat zal die jaarlijkse geloofservaring voor ons concreet betekenen?
2. Waar zijn wij getuigen van het Licht van de Verrezen Gekruisigde? Waar brengen wij zijn Licht van de paasnacht aanwezig in de donkere levenssituaties van mensen en van de wereld?
3. Wat moeten we (dringend) veranderen opdat ons Paasgeloof voor de mensen rondom ons ‘aanstekelijk’, ‘uitdagend’, ‘oproepend’,… zou worden?

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 in de Paasnacht, cyclus A, 26 maart 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo II – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2005, p. 365. [↑](#footnote-ref-1)