**Vijfde Paaszondag - A 7 mei 2023**

**Evangelie: Johannes 14, 1-12**

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

*"Beste broeders en zusters, zolang wij ons niet het idee hebben eigen gemaakt van een Christus die zowel ware God is als ook ware mens, hebben wij onze Kerk en het reddende mysterie van de Heer dat aan haar is toevertrouwd niet goed en niet ten volle begrepen. Daarom is God mens geworden, opdat wij door de gestalte van deze mens-God zouden binnentreden in het mysterie van het goddelijke. ‘Ik ben de weg’, zegt hij ons in het evangelie van vandaag. ‘Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij’. En God is op geen andere manier gekomen om mensen te redden, dan door Mij. De enige bemiddelaar in het goddelijke reddingswerk is Jezus Christus.* *Zalig degene die Hem kent en die in Hem gelooft. Gezegend is hij die weet, zelfs in deze donkere uren van onze geschiedenis, dat Christus leeft. Hij leeft machtig als God en Hij leeft begrijpend als mens. Hij is dus niet alleen God, maar ook een mens die onze wegen gaat, Hij is een mens van onze geschiedenis, Hij is een mens, zoals dat lied[[2]](#footnote-2) zingt dat we heel goed kennen: ‘De God die verschijnt als arbeider, als degene die in het park loopt, als degene die aan de wegen werkt en banden repareert bij de benzinestations…’ God is geïncarneerd in elke mens en Hij begrijpt elke arbeider, elke mens die Hem wil liefhebben en Hem wil volgen. Daarom zei Jezus: ‘Wat je aan één van deze kleinen doet, dat doe je aan Mij’. Op stap gaan en je solidariseren met mensen is de enige weg om de mens te leren kennen, net zoals het ook de enige weg is om kennis te krijgen van God. Niemand kan tot God komen dan via deze brug en deze weg: de God-mens die onze Heer Jezus Christus is.”*

**Op deze Vijfde Paaszondag doet Mgr. Romero beroep op onze aandacht in verband met het zoeken naar een antwoord op twee fundamentele vragen: wie is God en wie zijn wij mensen?** En meteen reikt hij ons een belangrijke sleutel aan om de antwoorden op die vragen te kunnen vinden. In alle culturen hebben mensen zich telkens weer afgevraagd wie wij toch wel zijn en wie of wat de Grond is van ons bestaan. Waarschijnlijk zijn we de enige wezens op aarde die dergelijke vragen stellen. En **de antwoorden die we daar op vinden blijven altijd stuntelig, benaderend, vermoedend, hopend… Maar ze zetten ons wel op weg om zinvol te leven.** Die antwoorden zijn zingevend en richtinggevend, zowel horizontaal van vandaag naar morgen, als verticaal van de oppervlakte naar de diepte toe, naar de verte of de hoogte. **In alle culturen (en daarin verrekend ook de godsdiensten) zoeken mensen rusteloos naar God en naar zichzelf. Daarom mogen we ook luisteren naar elkaars antwoorden.** God laat zich kennen op zoveel verschillende manieren, langs zoveel wegen, in zoveel verschillende kleuren en melodieën en vormen. We komen gaan-de-weg op het spoor van het feit dat we Hem/Haar als mensen in ons dagdagelijkse bestaan mogen ontwaren, ontdekken, ontmoeten,… en met Hem/Haar in dialoog kunnen gaan. Dat is hoe dan ook een wonder gebeuren, zo diepmenselijk, kostbaar en kwetsbaar...

Ook **in de Wet, de Profeten en de Psalmen, en in de Wijsheidsliteratuur van de joden – dat is het gehele zogenaamde ‘Eerste Testament’ van de christenen – vinden we zoveel verhalen over het doorbreken van het Licht op het vlak van die twee grote existentiële vragen.** Het zijn keer op keer uitdrukkingen van dat diepmenselijk zoeken naar zingeving en richting, en daarom zijn die Bijbelse berichten ook meestal zo stuntelig en onaf, en presenteren ze zich zeker niet als absolute, afgeronde en altijd geldende waarheden. De antwoorden (op de vraag wie wij zijn en wie God is) zijn ook altijd nogal verschillend al naargelang ze geformuleerd worden door arme mensen of door rijken, door uitgebuite mensen of door uitbuiters, door machtelozen of door machtigen, door vertegenwoordigers van grote (religieuze) instituten of door kleine individuele gelovigen, door hof-profeten of door herders uit het veld, door zij die vervolgd worden of door hun vervolgers, door mensen in steden of op het platteland, enz... Het is vanuit al deze invalshoeken en vanuit die zeer verschillende concrete maatschappelijke en persoonlijke situaties dat het Eerste Testament verslag uitbrengt over de eeuwige zoektocht van mensen van overal en altijd naar antwoorden op deze existentiële vragen.

En **voor ons, christenen, is er dan Jezus van Nazareth als hét referentiepunt**, Hij die geboren is en getogen in het jodendom, maar die een boodschap had voor de hele mensheid. Mgr. Romero herinnert er ons vandaag aan dat “*Hij een mens is die onze wegen gaat, een mens van onze geschiedenis”*,een mensvan ons vlees en bloed, uit ons hout gesneden. **Zijn manier van leven, van handelen, van spreken en zwijgen, Zijn vreugde en Zijn lijden, ja ook Zijn (brutale en bloedige) dood, laten ons op een nieuwe manier zien waartoe mensen bekwaam zijn, en wat nu echt ten volle menselijk kan zijn.** Wiezei ook weer: ‘Hij was zo ten volle mens, als alleen maar God zelf het kon zijn en kon worden…’? In Zijn manier van mens-zijn heeft Jezus ons ook voorgeleefd wie God zelf is en hoe wij met Hem in relatie staan. Van Hem kunnen wij leren dat God ons op een bevoorrechte manier tegemoet komt in kleine mensen, in ‘armen’, zoals het lied uit de Nicaraguaanse volksmis uit de jaren ‘70 van vorige eeuw het zegt: ‘*De God die verschijnt als arbeider, als degene die in het park loopt, als degene die aan de wegen werkt of banden repareert bij de benzinestations…”.***Hij is de God van de armen. Bij hen is God het meest nabij en het meest Zichzelf; vanuit hen spreekt Hij ons het duidelijkst toe**. Dat alles is in Jezus, de Mens die onze wegen is gegaan, ook waar geworden: Hij kwam ons zichtbaar en voelbaar rakelings nabij als God zelf. Vandaar dat wij in onze geloofsbelijdenis een uitdrukking durven gebruiken als: ‘Jezus was waarachtig God én mens’...

**Voor Mgr. Romero is het duidelijk dat het Paasmysterie niet te begrijpen is, en zeker ook niet te beleven valt, als we niet vertrekken bij die wondere figuur van Jezus van Nazareth.** **In Hem hebben mensen uit Zijn tijd en miljoenen mensen nadien God zelf aanwezig gezien, barmhartig, zorgend, vergevend, leven gevend.** Daarom herinnert Mgr. Romero er ons aan: “*Zalig degene die Hem kent en in Hem gelooft. Gezegend is hij die weet, zelfs in deze donkere uren van onze geschiedenis, dat Christus leeft. Hij leeft machtig als God en Hij leeft begrijpend als mens.”* **De verrijzenis van (de vermoorde) Jezus, waar de toenmalige getuigen voor opkwamen en waaraan wij ons gelovig toevertrouwen, opent zo nieuwe toekomst voor ons allen. Als Hij verrezen is, dan wij ook. Dat stelt ons leven in deze, onze geschiedenis in een nieuw goddelijk perspectief.** Rik Torfs zegt[[3]](#footnote-3) dat hij denkt dat “…de mens in zijn diepste verzuchtingen niet zal worden bedrogen”. Dat hopen we wellicht toch allemaal: dat alles wat mooi is, goed, bevrijdend, warm, vriendelijk, liefdevol nabij, genereus, trouw, dienstbaar,… in en door ons sterven niet zal vernietigd worden, maar door de dood heen naar het volle Leven zal getrokken worden. Daarom - en ik citeer weer Rik Torfs – “…**is de opstanding een onderwerp waarover we in de Kerk nooit moeten ophouden, integendeel, continu horen te denken en te spreken, ook wanneer de seculiere samenleving het onderwerp als gepasseerd stadion beschouwt. De Kerk is de plek bij uitstek waar het over essentiële thema’s zonder praktisch werelds nut hoort te gaan. En dan komt de opstanding als allereerste in aanmerking.”** Telkens weer zullen we ons afvragen wat die verrijzenis van Jezus (en in de verlenging daarvan die van ons) nu eigenlijk betekent, hoe we dat moeten verstaan, hoe we dat in geloof kunnen beleven. Telkens weer zullen we op al die moeilijke vragen nieuwe antwoorden vinden die hoop bieden en die ons gaande en staande houden, ook in de meest moeilijke tijden van pandemie, oorlog, droogte, overstromingen, politieke en economische crisis, in tijden van ziekte en van sterven.

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

1. Hoe ga ik en hoe gaan wij in onze kerkgemeenschap om met die existentiële vragen: Wie zijn wij, mensen? En wie is God? En wat zijn onze (stuntelige, onvolmaakte…) antwoorden op deze vragen?
2. Als God zich in Jezus, die Mens met ons, manifesteert als een ‘God van de armen’, hoe en waar mogen we Hem dan ontmoeten? En wat heeft Hij ons dan te zeggen?
3. Hebben we de gelovige moed om in familie en in gemeenschap telkens weer samen te komen rond de boodschap van Pasen, en ons af te vragen: Wat betekent Zijn en onze verrijzenis concreet, hier en nu, voor ons? Wat is onze ervaring daaromtrent?

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 Vijfde Paaszondag-A, 23 april 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo II – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2005, p. 437.

*2*Het gaat om het intredelied van de ‘Misa Campesina Nicaragüense’ (Carlos Mejía Godoy)

https://www.letras.com/luis-enrique-mejia-godoy/749917/ [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rik Torfs, De Kerk is fantastisch, Kokboekencentrum Uitgevers, Utrecht, 2020. [↑](#footnote-ref-3)