**Tweede Zondag in de Veertigdagentijd - B 25 februari 2024**

**Evangelie: Marcus 9, 2-10**

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

Mgr. Romero geeft aan de preek van vandaag de titel: **‘*Veertigdagentijd, transfiguratie van het volk van God’.*** Voor het samenstellen van de bouwstenen voor deze zondag kiezen we enkele citaten uit zijn preek die gelinkt zijn aan een paar verzen uit het evangelie van deze zondag.

*"Laten we kijken naar het evangelie van vandaag. (...)* ***Mozes en Elia verschijnen daar als de twee kopstukken, de hoogste topfiguren van het volk van God.******Mozes (...) zal de leider zijn op weg naar de bevrijding van dit volk, de profeet die door God wordt aangekondigd en die gehoord moet worden.*** *(...) De nieuwe Mozes die hier op de berg Tabor wordt getransfigureerd is de geliefde Zoon, en er moet nu geluisterd worden naar Hem. Mozes is dus een hoogtepunt van het Oude Testament en daarom moest hij daar aanwezig zijn, daar waar de hele stroom van de beloften die God aan Abraham deed, opnieuw gaat stromen. (...)* ***Elia verschijnt daar ook, en hij vormt het hoogtepunt van de profetie.******Hij die geleefd heeft en profeteerde in een situatie die misschien wel gelijkt op die van ons vaderland El Salvador****:* *misdaden, verdraaiingen van de waarheid, onwaardige politieke machinaties, omkoping van justitie, misbruik van rijkdom en geld. Elia vluchtte de woestijn in, want hij zei op een bijna pessimistische toon: ‘Genoeg is genoeg, Heer!’ - zoals ons motto van de processie van priesters luidt: ‘Nu is het genoeg’[[2]](#footnote-2). En hij begaf zich in de woestijn naar een kleine struik die nauwelijks schaduw geeft, om er te sterven.* ***Hij wilde eigenlijk al liever dood zijn, toen God hem liet ontwaken en hem toefluisterde: ‘Sta op, je hebt nog een lange weg te gaan". (...) God bemoedigde hem: ‘Je hoeft niet te sterven, je moet doorgaan met werken…’”***

*Beste broeders en zusters, dit is het volk van God. Mensen die geloven, zoals de Bijbel over Abraham zegt: ‘Hij geloofde tegen alle hoop in’. Hoe noodzakelijk is dat voor ons nu hier in El Salvador:* *geloven tegen alle hoop in, zelfs als alle lichten uitgaan en als alle wegen gesloten zijn! Als* ***Abrahams geloof*** *(...) tot ons komt, laten we het dan navolgen. Als* ***de moed van Mozes****, zelfs toen hij werd vervolgd door zijn eigen volk, hem toch deed gaan tot op het punt van de dood om trouw te zijn aan Gods plan voor zijn leven; als* ***de trouw van Elia,*** *die toen hij, vol van pessimisme, zelfs waarachtig aan zelfmoord dacht, hem er toch toe bracht om op te staan en verder te werken* *-* ***wat weerhoudt ons dan, Salvadoraanse zusters en broeders, Gods volk van 1979? Onze woestijn, onze vastentijd, ons bloed, dit alles kan tot bevrijding, tot licht, troost en hoop worden."***

In deze preek spreekt de Aartsbisschop over de betekenis van de aanwezigheid van Mozes en Elia in het verhaal over de ervaring van de ‘gedaanteverandering’ van Jezus in aanwezigheid van enkele leerlingen op de berg Tabor. We verstaan die betekenis niet als we ons niet herinneren wie Mozes en Elia waren en hoe ze voortleefden in het collectieve religieuze geheugen van het volk van Palestina in de tijd van Jezus.

**Mozes staat voor de bevrijding uit de slavernij en de onderdrukking, en dat vatte hij op als een opdracht van God.** In de Bijbel wordt gezegd dat de Heer tot Mozes sprak opdat ze naar hem zouden luisteren en op hem als de bevrijder van Godswege zouden vertrouwen. (zie Ex 19,9). Jezus staat in deze zelfde traditie. God spreekt in Hem en roept de leerlingen op om naar Hem te luisteren. (Mc 9,7). De menswording van God in Jezus herneemt in alle sterkte het bevrijdingsgebeuren van 1200 jaar eerder. ‘Daarom zend Ik jou nu naar de farao: jij moet Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ (Ex 3,10) **Op de berg Tabor wordt die opdracht, die zending in Jezus ineens heel actueel, heel persoonlijk en duidelijk. Het is Gods eigen engagement, dat vervat ligt in Zijn Naam: ‘Ik-ben-er-in-de-bevrijding’...**

De andere sterke Bijbelse figuur waarvan hier sprake is, is Elia, het traditionele kopstuk van de gelovige profetie in het Oude Verbond. **Mgr. Romero ziet een duidelijke parallel tussen het leven van het volk in de tijd van Elia en in zijn eigen tijd (1979, El Salvador). “… M*isdaden, verdraaiingen van de waarheid, onwaardige politieke machinaties, omkoping van justitie, misbruik van rijkdom en geld.”***Het blijft een meer dan actuele (zij het beperkte) samenvatting van wat er zich ook vandaag (2024) op vele plaatsten in de wereld afspeelt. Wie zou er niet ontgoocheld worden, net zoals Elia, wanneer de machtigen op geen enkele manier luisteren naar de profetische oproepen die hij doet? Is het ook vaak niet onze bekoring om het op te geven van te dromen van en te werken aan een ‘andere wereld’? Heel waarschijnlijk is dat dan ook misschien een van meest bedreigende bekoringen geweest voor Jezus zelf. **Het oude Bijbelse verhaal vertelt dan over God zelf Die Elia aanstoot en hem zegt dat hij niet mag opgeven, dat hij moet opstaan en de weg verder moet gaan, dat er nog zoveel te doen staat, dat God van hem verwacht dat hij tot het einde zal doorgaan.** Ook die woorden zullen in het hart en de ziel van Jezus geklonken hebben in tijden van bekoring om het op te geven. **Het aanklagen van alle vormen van onrecht, leugen, corruptie,… en het oproepen tot andere manieren van leven, gesterkt door de hoop op Gods Rijk - dat is dan ook de profetische opdracht van ‘Gods geliefde Zoon’.** De aanwezigheid van Elia bij de Taborervaring maakt het voor de leerlingen nog meer duidelijk wie Jezus is.

Vervolgens richt Mgr. Romero zich naar de luisterende gemeenschap, in de kathedraal van San Salvador zelf en op de vele plaatsen waar naar hem geluisterd wordt via de radio. **Hij vertrekt bij Abraham die wegtrok uit zijn land omdat hij ondanks alles geloofde dat een rechtvaardige solidaire wereld toch mogelijk is.** Hij zal zodoende de eerste stappen zetten om vader te worden van een volk dat van dat geloof getuigt. Alles lijkt hem tegen te gaan, maar toch doet hij het. Hij stond op en ging op weg: ‘Abram trok weg uit Charan, zoals de Heer hem had opgedragen.’ (Gen 12,4). Aartsbisschop Romero vraagt dan aan zijn toehoorders om te “… *geloven tegen alle hoop in, zelfs als alle lichten uitgaan, als alle wegen gesloten zijn!* ***Als Abrahams geloof (...) tot ons komt, laten we het dan navolgen****.”* Ook vandaag zijn er heel wat lichten uitgegaan in de wereld, met oorlogen die niet alleen lokaal zoveel lijden veroorzaken maar die ook dreigen uit te groeien tot brede wereldconflicten. In zulke tijden hebben we elkaar nodig om te geloven zoals Abraham, en het niet op te geven.

**Vervolgens herinnert Mgr. Romero ons aan *“… de moed van Mozes****, die hem, zelfs toen hij werd vervolgd door zijn eigen volk, deed gaan tot het punt van de dood om trouw te zijn aan Gods plan voor zijn leven”.* Ook wij hebben vandaag die moed nodig om het vol te houden op de barricaden. Ook vandaag lijkt de bevrijdende oproep van de Kerk te zwak tegenover de brutaliteit van onze wereld. **Mogen ook wij trouw zijn aan onze opdracht om medewerk(st)ers te zijn aan God plan voor die nieuwe wereld.**

Tenslotte verwijst Mgr. Romero naar **de manier waarop “… *de trouw van Elia, die toen hij, vol van pessimisme, zelfs waarachtig aan zelfmoord dacht, hem er toch toe bracht om op te staan en verder te werken.”.***We horen vandaag misschien nog wel de stem van een aantal grote profeten van enkele decennia geleden, maar vandaag lijken de meeste christenen die profetische opdracht toch in een donkere schuif te bewaren. God roept ons op: sta op en werk verder!!!! Die drie Bijbelse figuren: Abraham, Mozes en Elia, komen dan in Romero’s preek samen in de figuur van Jezus, zoals Hij ten volle zal zijn (na Zijn weg door het kruis heen). Daarom durft hij zeggen aan zijn volk: “… ***wat weerhoudt ons, Salvadoraanse zusters en broeders, Gods volk van 1979 te zijn?”* Met het geloof van Abraham, de moed van Mozes en de trouw van Elia staan we zij aan zij bij Jezus zelf, bij de profeten en de martelaren van alle tijden. Wie of wat zal ons weerhouden om op te staan?**

We eindigen dan met **de oproep van Mgr. Romero om deze veertigdagentijd te beleven als “… o*nze woestijn, onze vastentijd, ons bloed”*  die dan “… tot *bevrijding, tot licht, troost en hoop kan worden".*** De veertigdagentijd is veel meer dan enkel maar een cultische voorbereiding op de liturgische viering van Pasen. **We worden in deze periode verwezen naar de harde realiteit waarin de overgrote meerderheid van de mensen moeten leven, en naar de kruiswegen die zij moeten gaan. Op die wegen hebben we de opdracht ‘bevrijding’ mogelijk te maken, ‘licht’ te brengen in de duisternis van hun leven, ‘troost’ te betekenen voor wie uitgeput en geslagen is, ‘hoop’ te brengen voor wie het niet meer ziet zitten.** Zo zullen ook wij van gedaante kunnen veranderen. Hij heeft ons de weg daartoe gewezen. Hij is de Weg ten leven.

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

1. Hoe staat het met ons **‘Abrahamgeloof’**? Welke stappen hebben we tot nu toe gezet om werkelijk op te staan en ons te riskeren aan een nieuwe wereld? Wat zijn daarbij de uitdagingen op vandaag?
2. Hoe staat het met onze **‘Mozesmoed’**? Er is in de grote wereld en rondom ons zoveel onrecht en geweld. Welke stappen zetten we om moedig bij te dragen tot de bevrijding van mensen?
3. Hoe staat het met onze **‘Eliatrouw’**? Herinneren we ons de momenten dat we moe waren en het beu werden, de momenten dat we dachten: ‘Het haalt toch allemaal niets uit’? Hoe hebben we dan gereageerd? Hoe kunnen we op vandaag toch trouw zijn aan onze opdracht en zending?

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 Tweede Zondag in de Veertigdagentijd -B, 11 maart 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p. 270-271. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hierbij verwijst Mgr. Romero naar de grote slogan ‘Basta ya – Nu is het genoeg’ en het spandoek dat meegedragen werd bij de processie op de verjaardag van de moord op Padre Octavio Ortiz en de vijf jongeren, een tocht van priesters. [↑](#footnote-ref-2)