**Derde Paaszondag - A 23 april 2023**

**Evangelie: Lucas 24, 13-35**

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

In zijn homilie op de Derde Paaszondag – A gaat Mgr. Romero niet in op het evangelie dat voorgelezen is in de liturgie, maar hij wijdt uit over wat hij ‘het Paasmysterie’ noemt. Hij zegt daarbij met een glimlach en een beetje ‘verontschuldigend’: *"Het doet me veel plezier vandaag even catechist te mogen zijn voor mijn bisdom. En dit is dan het thema van de catechese van vanmorgen - we zullen het best betitelen als ‘het Paasmysterie’… Daar wil ik het dus vandaag met u over hebben, en* ***ik wil u in mijn ‘catechese-les’ duidelijk maken dat ‘de Kerk niet meer is dan een boodschapper van het Paasmysterie’...***

Ook al staat hij daar eigenlijk te spreken vanuit zijn opdracht als predikant, toch bestempelt Mgr. Romero zichzelf in deze homilie verschillende keren als **‘catechist’**. We mogen dat verstaan als: **‘iemand die anderen mee begeleidt in het geloof, iemand die geloofsperspectief aanbiedt’,** net zoals Jezus dat deed bij de twee tochtgenoten die terugkeerden naar Emmaüs. Het gaat dan over ‘**iemand die op een aanstekelijke en uitnodigende manier van zijn eigen geloof getuigt, iemand die anderen oproept om voort te gaan op de weg van Jezus’.** In deze paastijd is het thema van zijn catechese dus ‘het Paasmysterie’. Daarbij maakt hij een stevig statement: “*De Kerk is niet meer dan een boodschapper van het Paasmysterie.”*En daar wijdt hij dan verder over uit: “*Het christelijke Pasen heeft deze* ***vier kenmerken****: het is ten eerste* ***een Pasen dat de oorzaak is van onze verlossing, een bevrijdend Pasen;*** *het is ten tweede* ***een sacramenteel Pasen****, met woorden en tekens die goddelijke werkelijkheden - die wij niet zien - omsluiten en verbergen, en waarin juist het sacramentele bestaat; ten derde: het gaat om* ***een kerkelijk Pasen, een gemeenschappelijk Pasen****, een Pasen dat niet door eenieder afzonderlijk en op zijn eentje moet worden beleefd, maar door een heel volk samen, in gemeenschap; en ten vierde: het gaat om* ***een******eschatologisch Pasen,*** *dat wil zeggen:* ***een Pasen van de hoop.***

We kunnen binnen het bestek van deze ‘bouwstenen’ niet ingaan op elk van de vier kenmerken van het Paasmysterie die Mgr. Romero hier aanhaalt. We kozen voor een paragraaf uit zijn homilie die het heeft over het eerste kenmerk. Daarin zegt hij: *De ware bevrijding is die welke Christus begon te verkennen met de leerlingen op de weg naar Emmaüs. ...De verlossing, de bevrijding die de Kerk predikt en waar ze op hoopt, is geen bevrijding die teleurstelt, ook al gaat het mis, ook al moet je sterven aan een kruis, ook al moet je gemarteld worden en onder gaan in de vernedering van hen die de kreet van ware bevrijding niet willen horen. ...****Laten we niet vergeten, broeders en zusters, dat de verlossing nog steeds bezig is en dat het daarom is dat er nog altijd mensen sterven, dat er daarom overal begraafplaatsen zijn****. Als Christus over de dood triomfeerde, waarom sterven de mensen dan nog? Juist daarom, omdat de verlossing nog niet ten volle voltooid is. Wanneer een gebouw in aanbouw is, moeten we niet teleurgesteld zijn omdat we aan de buitenkant ervan vooral steigers zien en materialen die her en der verspreid liggen op de bouwwerf. Er wordt immers nog volop gebouwd! Op de dag van de inhuldiging zullen we die steigers verwijderen, we zullen de vloer goed schoonvegen en dan pas zullen we zien wat voor een mooi gebouw het is.* ***Dat is hoe het met de bevrijding van Christus is gesteld: er wordt nu volop aan gewerkt, en daarom is er het puin van de dood, daarom zijn er die onvolmaakte steigers die we zien, daarom is er in de Kerk zelf nog zonde en gebrek, omdat zij nog niet de triomferende Kerk van de hemel is. Want zij is nog in volle opbouw te midden van zondige, afgunstige, kleingeestige mensen, zoals wij allen zijn.*** *...De Kerk kan daarbij nooit helemaal alleen en op haar eentje de bevrijdende factor zijn, los van alle andere bevrijdingsbewegingen die op aarde aan het werk zijn. Maar zij kan die andere actoren natuurlijk wel inspireren en stimuleren. Want de Kerk draagt een hoop uit die de kracht in zich heeft om alle bevrijdingsprocessen nog meer werkzaam en effectief te maken, tenminste indien de mensen van de Kerk zelf écht christen willen worden in de ware zin van dat woord."*

**Mgr. Romero is er zich van bewust dat alle historische bevrijdingsprocessen altijd beperkt zijn en dikwijls teleurstellingen veroorzaken, in de zin van: het was toch niet dát waarvoor we gestreden hebben en waar we op gehoopt hadden.** De meeste historische revoluties hebben inderdaad wel op bepaalde vlakken een stap vooruit gezet, maar op andere domeinen was dat dan weer helemaal niet het geval, en niet zelden ontaardden ze op de duur allemaal in nieuwe vormen van onderdrukking. Het zou niet de eerste keer zijn dat ‘een revolutie haar eigen kinderen opeet’... Wanneer historische leidersfiguren uit de bevrijdingsstrijd zichzelf beginnen te zien als de ‘Messias’, als de enige partijleider, als de enige die het volk begrijpt en weet wat er moet gebeuren,… dan lijkt alles van de in gang gezette bevrijding al snel tevergeefs geweest te zijn. Wanneer guerrillacommandanten die in het verleden de revolutie mee hebben geleid en bezield, via de Vredesakkoorden dan ineens toch aan de regering kunnen deelnemen, worden ze meestal al snel opgeslorpt door de drang naar ‘macht en rijkdom’. In Centraal-Amerika zien we daar maar al te veel actuele voorbeelden van. Zelfs de Franse Revolutie met haar prachtige slogan van ‘Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid’ is wel een belangrijke stap vooruit geweest op een aantal vlakken, maar uiteindelijk is ze toch ook blijven steken in haar goede bedoelingen, en dat werkte op de duur frustrerend op de verdere drang van de bevolking naar bevrijding...

Mgr. Romero tracht ons in zijn ‘catechese’ van vandaag het nodige perspectief te bieden, zodat we zouden verstaan dat het authentieke verlossingsproces nog altijd bezig is. **Alles wat we op dat vlak historisch bereiken blijft stukwerk, als een gebouw in opbouw tussen de steigers, met nog heel veel werk te doen, en waar nog heel veel bij komt kijken. Maar vanop die permanente bouwwerf die de wereld is, mogen we het niet opgeven te geloven dat de verlossing van Christus ondertussen toch bezig is en uiteindelijk naar de voltooiing zal leiden.**

Daarom heeft de Kerk deze permanente en immense opdracht: **“*Zij moet die andere actoren* - de historische pogingen tot bevrijdingdie in de wereld bezig zijn - *inspireren en stimuleren,******omdat zij een hoop uitdraagt die de kracht in zich heeft die alle bevrijdingsprocessen nog meer werkzaam en effectief kan maken****, tenminste indien de mensen van de Kerk zelf écht christen willen worden in de ware zin van dat woord.”* **Daartoe zal de Kerk altijd profetisch-kritisch moeten staan tegenover de historische bevrijdingsprocessen die zich in de wereld voordoen.** De geschiedenis leert dat de meeste kerkleiders het meestal heel moeilijk hebben om de bijzonder positieve, renoverende en bevrijdende processen die zich her en der manifesteren, te erkennen en te ondersteunen. Anderzijds zal de Kerk ook altijd moeten verwijzen naar de blijvende problemen die er zijn en ook naar de nieuwe noden die ontstaan, naar de wonden van de mensheid die maar niet genezen, naar de beperktheden van alle menselijke inzet en ook naar mogelijke fouten die gemaakt worden. En **in dat alles zal de Kerk de geschiedenis altijd in de eerste plaats trachten te verstaan vanuit het perspectief van de armen. Wat is er toch grote nood aan die rol van de Kerk in de wereld van vandaag en van morgen!**

Zonder twijfel is het niet zomaar toevallig dat Mgr. Romero die bevrijdende dimensie van het Paasmysterie op de eerste plaats zet en ze zo nadrukkelijk als essentieel benoemt. Zou het niet kunnen dat we de andere dimensies heel moeilijk goed zullen verstaan, indien we niet ten volle de betekenis en de draagwijdte van die eerste beseffen en in rekening nemen? En dan is er, “*ten tweede, ook* ***een sacramenteel Pasen****, met tekens die goddelijke werkelijkheden - die wij niet zien - omsluiten en verbergen, en waarin juist het sacramentele bestaat; en ten derde is er* ***een kerkelijk Pasen,*** *een gemeenschappelijk Pasen, een Pasen dat niet door eenieder afzonderlijk en op zijn eentje moet worden beleefd, maar door een heel volk samen, in gemeenschap; en ten vierde is er ook* ***een******eschatologisch Pasen,*** *dat wil zeggen: een Pasen van de hoop.*

We menen te mogen zeggen dat Mgr. Romero ons hier (als een ‘èchte’ catechist) heel duidelijk suggereert **dat de bevrijdende (de hoopgevende, kritische, stimulerende,…) dimensie van Pasen een noodzakelijke voorwaarde is om ook de sacramentele, de kerkelijke (gemeenschaps-) en de eschatologische dimensie ervan te kunnen doorlichten en ten volle te kunnen beleven.**

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

1. Wij, die ook dit jaar het Paasmysterie weer gevierd hebben en dat zullen blijven doen: waar, wanneer en op welke manier geven wij aan die bevrijdende Paasboodschap concrete inhoud en betekenis in de geschiedenis van vandaag? Waar zijn wij op dit moment als Paasmensen bezig?
2. Op welke manier inspireren en stimuleren wij vanuit het geloof in het Paasmysterie met onze aanwezigheid en participatie heel concrete inspanningen tot bevrijding, menswaardige ontwikkeling, gemeenschapsopbouw,..?
3. Op welke manier heeft de beleving en het vieren van Pasen 2023 ons veranderd en ons op weg gezet naar een nieuwe Paashorizon?

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 Derde Paaszondag - A, 9 april 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo II – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2005, p. 404, 408 en 409. [↑](#footnote-ref-1)