**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 101. Palmzondag-A – 2 april 2023.**

**De intocht van Christus in Jeruzalem, vreugde en passie.**

*"Daarom, broeders en zusters, nodig ik u uit om deze Heilige Week niet zozeer te beleven als alleen maar een herinnering aan een aantal gebeurtenissen uit het verleden, maar deze heilige dagen in de eerste plaats te beleven vanuit de hoop en de angst die gepaard gaan met de projecten en de mislukkingen die plaatsgrijpen in onze wereld van vandaag en in de situatie van ons huidige vaderland.” “...De palm is vanouds het teken van de overwinning. Maar de palm is tegelijk ook het teken van het martelaarschap, maar wel van een martelaarschap dat, eenmaal de storm voorbij is, tot Glorie is geworden. Met zijn palmen, met zijn takken, met zijn bloemen zegt het volk op deze dag tegen Christus dat het bereid is om met Hem naar het martelaarschap toe te gaan en dat het er met Hem op vertrouwt dat het op die manier de overwinning van het geloof zal behalen.” “...De Goede Week is als een doopsel van en voor het volk, een doopsel waarin Christus ons allen uitnodigt om deel te nemen aan Zijn passie en verrijzenis."*

**Monseigneur Romero vraagt ons om na te denken over de betekenis van de Goede Week, en deze heilige dagen op een christelijke manier te beleven. Hij begint met te zeggen dat deze liturgische tijd niet in de eerste plaats moet worden beleefd als alleen maar een herinnering aan het verleden.** Opvoeringen voor Palmzondag bijvoorbeeld, met iemand die het personage van Jezus verbeeldt, gezeten op een ezel, met tapijten die op de grond worden uitgespreid en mensen die met palmen in de hand staan te zwaaien en enthousiast ‘Leve de Zoon van David’ roepen, lopen het risico de ervaring van de Goede Week te reduceren tot een vrijblijvende (ja, zelfs kinderlijke) herinnering aan iets dat heel veel jaren geleden in een heel andere cultuur en een andere tijd is gebeurd. **De volksreligieuze tradities van Palmzondag lopen het risico van niet meer dan een (misschien vrome, maar haast inhoudsloze) culturele uitdrukking te zijn van een herinnering aan het verleden.** We kunnen hier ook het groeiende fenomeen vernoemen van heel wat katholieke, anglicaanse en andere gelovigen die de Goede Week helemaal niet meer in de eerste plaats als een geloofsgebeurtenis ervaren. Voor hen is het een tijd van vakantie, van naar zee gaan, van even uitblazen van het gewone drukke leven,… En wat de media dan in hun sensationele foto’s en berichten bijvoorbeeld op Goede Vrijdag etaleren en steevast als ‘religieuze vurigheid en bevlogenheid’ blijven bestempelen – het doet in zijn oppervlakkige drang naar sensatie de gebeurtenissen van de Goede Week hun oorspronkelijke glans en hun eigenlijke bedoeling helemaal verliezen...

Op een positieve manier vraagt Monseigneur Romero ons "*...deze heilige dagen in de eerste plaats te beleven vanuit de hoop en de angst die gepaard gaan met de projecten en de mislukkingen die plaatsgrijpen in onze wereld van vandaag en in de situatie van ons huidige vaderland.”* **Er zijn dus volgens hem twee stromingen en dynamieken van de concrete geschiedenis (zowel deze van de grotere wereld als deze van het nabije vaderland) die in de vieringen van de Goede Week altijd aanwezig moeten zijn: (1) de hoop, de projecten, de verwachtingen, de verlangens van de mensen, vooral van de armen; (2) de angst, de mislukkingen, de teleurstellingen, de onvervulde beloften, de teleurgestelde verwachtingen van diezelfde mensen.** Beide stromingen zijn bestendig aanwezig in de huidige geschiedenis van de (geglobaliseerde) wereld, maar ook in het vaderland waarin wij leven, en ook in ons eigen leven hier en nu (als gemeenschap, familie, persoonlijk). **In onze vieringen van de Goede Week moeten deze twee dynamieken dus altijd minstens op de achtergrond te herkennen zijn. Zonder deze historische context, zowel in positieve als in negatieve zin, verliezen de processies en de hele cultus van de Goede Week hun ware evangelische betekenis.** Religie is immers geen eiland dat los staat van de realiteit waarin we dagelijks leven. Integendeel: **juist datgene wat wij in de Goede Week vieren kan diepte en betekenis geven aan de werkelijkheid van ons concrete bestaan, veraf en dichtbij.**

Het is vandaag Palmzondag. Monseigneur Romero herinnert er ons aan dat ‘palmen’ zowel de tekenen zijn van ‘overwinning’ als van ‘martelaarschap’. Het zijn zeer oude symbolen die wij - in de Kerk - hebben geërfd van de Grieks-Romeinse cultuur van zo'n 2000 jaar geleden. Misschien hebben we al wel afbeeldingen gezien van keizers die triomfantelijk naar Rome terugkeerden met een kroon van palmen op hun hoofd: andere volkeren zijn verslagen, de gestolen schatten van die volkeren zijn brutaal geroofd en worden nu pronkzuchtig tentoon gesteld en opgevoerd, samen met een groot aantal van de verslagenen die tot slaven zijn gemaakt. Zij lopen daar beneden mee in de stoet, terwijl de keizer, hoog gezeten op zijn witte paard, in zijn hoofdstad arriveert, getooid met de kroon van palmen. Maar in de eerste eeuwen van de christenvervolging werd de palm al snel ook het symbool van het martelaarschap. **Christelijke martelaren hebben altijd geloofd dat ‘na de storm’, na de ontreddering van de dood, de glorie komt. In die zin is - in tegenstelling met het romeinse triomfalisme - de palm als symbool voor het martelaarschap al snel uitgegroeid tot een totaal ander symbool van ‘overwonnen hebben’ (namelijk: gered zijn, bevrijd zijn, voorgoed verlost zijn van de dood in al zijn vormen...)** Zullen wij ons deze dubbele betekenis van de palm die wij voor de Palmzondagprocessie meedragen kunnen herinneren? Monseigneur Romero vertelt ons: "*Met hun palmen, met hun takken, met hun bloemen zeggen de mensen tegen Christus dat ze bereid zijn met Hem naar het martelaarschap toe te gaan en dat ze er met Hem op vertrouwen dat ze op die manier de overwinning van het geloof zullen behalen."* Zo zien we duidelijk dat het uiten van vreugde en het zwaaien met palmen in de processie, en dat het herhalen van de aloude kreten "Hosannah, leve de Zoon van David! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!" misschien wel belangrijk is, maar zeker niet voldoende. **Deelnemen aan de processie van Palmzondag moet de persoonlijke en gemeenschappelijke uitdrukking zijn van onze volledige instemming met en onze toewijding aan de weg van Jezus: ik/wij zijn bereid U, Jezus, te volgen tot het einde toe, wat dat ook moge zijn.** Vraag is: op welke manier kunnen we dit engagement en dit vertrouwen tot uitdrukking brengen wanneer we deelnemen aan de processie en de liturgie op Palmzondag?

En dan zegt Monseigneur Romero ons verder ook nog: **"*De Goede Week is als een doopsel van en voor de mensen, een doopsel waarin Christus ons allen uitnodigt om deel te nemen aan Zijn passie en verrijzenis".***Hij spreekt hier opnieuw over de geloofservaring van de hele Goede Week. En nu richt hij zich op Christus zelf, Die ons uitnodigt om deel uit te maken van Zijn weg, Zijn passie en Zijn opstanding. De aartsbisschop spreekt daarbij onomwonden van een "*doop van en voor het volk*". Door actief en bewust deel te nemen aan de vieringen van de Goede Week biedt zich immers een nieuwe kans aan om te luisteren naar Jezus Die ons oproept, Die ons uitnodigt om terug te keren naar het water (symbool van vernietiging en ondergang in de dood), om er ons in onder te dompelen, maar om er ook samen met Hem uit op te stijgen (water als symbool van zuivering en nieuwe geboorte). **Het gaat om de oproep om ons te laten ‘inlijven’ in het leven van Jezus, mee met Hem Zijn weg in te slaan (door het goede te doen), ook al leidt die weg naar het kruis toe, met vertrouwen in de trouw van God de Vader.** **Ons onderdompelen in de gelovige ervaring van de Goede Week is, volgens Monseigneur Romero, noch min noch meer een doopervaring, de kans op een nieuwe geboorte, met de volledige vernieuwing van ons antwoord op Jezus' oproep om Hem te volgen.**

We hoeven niet bang te zijn om de Goede Week ten volle te beleven zoals Mgr. Romero het van ons vraagt.

Tere en Ludo Van de Velde

Voor wie Spaans begrijpt: we delen graag nog twee andere citaten uit dezelfde preek van Mgr. Romero met een overdenking erbij van mijn eigen hand (2015), later opgenomen op de St. Matthew's Radio van de Anglicaanse Kerk in de VS:

72 El pueblo crucificado:

<https://www.facebook.com/watch?v=639467094048240>

71 No a la violencia:

<https://www.facebook.com/watch?v=636875407532309>

Overdenking voor zondag 2 april 2023. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering van Palmzondag, cyclus A, 19 maart 1978. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.327-328 en 335.