**Paaszondag-B 31 maart 2024**

**Evangelie: Johannes 20, 1-9**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn preek van vandaag de titel:**“*De verrijzenis, zegen en sleutel van het nieuwe verbond”.*** Voor het samenstellen van de bouwstenen voor de homilie van deze Paaszondag kiezen we hieruit een citaat dat gelinkt is aan de evangelietekst van vandaag, met **een bezinning over ons niet-begrijpen, onze crisis in het geloof, ook op vandaag.**

*"Aan het einde van het evangelie vertelt Johannes ons met een wonderlijke openhartigheid dat hij, nadat hij als diegene die een stuk jonger was dan Petrus voorop naar het graf was gerend, toch de oudere man, precies omdat hij ouder was, eerbiedig als eerste naar binnen liet gaan. En hoe ook hij daarna stilstond bij wat hij zag, en nadacht over de betekenis van de linnen doeken die achtergelaten waren door een lijk dat ineens eeuwig leven had gekregen… En dan voegt het evangelie er deze onthullende zin aan toe:* ***‘Hij zag en geloofde. Want tot dan toe hadden zij de Schriften niet begrepen, die zegden dat Hij uit de doden zou opstaan.’***

*Zolang Christus niet was opgestaan, was er in de gedachten van de discipelen als het ware de afwezigheid van een sleutel die de betekenis van wat zij zagen en beleefden kon ontsluiten.* ***Ze konden het gedrag, de leer, de wonderen, en al die wonderbaarlijke ervaringen die hen vanwege de Verlosser te beurt vielen niet verklaren, zolang de opstanding niet had plaatsgevonden.*** *Alles in Christus was en bleef een mysterie tot het moment gekomen was waarop zou gebeuren wat Hij voortdurend aankondigde: ‘Mijn uur zal komen'. Waarom zei Hij dat? En nog zoiets: ‘De Mensenzoon zal verraden worden, Hij zal gemarteld en gekruisigd worden en op de derde dag zal Hij opstaan’. Maar dit waren voor de leerlingen alleen nog maar woorden. Ze begrepen niet hoe een Zoon van God, mens geworden, zo vernederd kon worden.* ***Er waren veel crises in het geloof van de discipelen van Jezus, totdat deze grote manifestatie van de opstanding plaatsvond."***

Mgr. Romero haalt hier aan dat de leerlingen van Jezus eigenlijk in het geheel niets begrepen van alles wat met Hem gebeurde. “*Ze konden het gedrag, de leer, de wonderen, en al die wonderbaarlijke ervaringen die hen vanwege de Verlosser te beurt vielen niet verklaren”.*Naar het einde van Jezus’ leven werd het voor hen nog moeilijker: “*Ze begrepen niet hoe een Zoon van God, mens geworden, zo vernederd kon worden****.”*** Ja, hoe hadden ze kunnen verstaan dat hun eigen religieuze leiders Jezus, Hij die al weldoende rondging onder de mensen, lieten beschuldigen en - onder het bevel van de Romeinse bezetter - lieten veroordelen tot die zware, pijnlijke en vernederende straf van aan een kruis genageld te worden? **Mgr. Romero zegt ons dat de verrijzeniservaringen hen een nieuw en bevrijdend inzicht gaven, om alles wat Jezus allemaal gedaan en gezegd had te begrijpen. Van dat moment af werden ze ten volle Zijn leerlingen, Zijn gezondenen**.

Is het niet jammer dat wij - na 2000 jaren - zo ‘gewoon’ werden aan de verhalen over het einde van Jezus’ leven, en dat we op vandaag maar al te goed menen te begrijpen wat Zijn doen en laten allemaal betekent? In onze kerkgebouwen zijn er wel nog kruisbeelden en kruiswegen te vinden. In sommige gezinnen hangt er nog een kruis(beeld) aan de muur. Maar we zijn er zo gewoon aan geworden, dat het ons nauwelijks raakt of nog iets zegt. Eigenlijk gaat het om iets enorm verschrikkelijks. Het staat in de evangelies uitvoerig beschreven. Er werden films over gemaakt (uiteraard ingekleurd door de eigen interpretatie van de producers). Het werd ons verteld op school en in de catechese. We kennen het ondertussen allemaal wel, en **we zijn niet meer verwonderd over het leven van Jezus en ook niet over de brutale dood die Hem is overkomen. Hoe zouden we dan kunnen openstaan voor de verrijzeniservaringen?**

Zou het niet zo kunnen zijn dat één van de redenen van onze geloofscrisis op vandaag te maken heeft met die houding van ‘het ondertussen allemaal al wel te weten en te begrijpen’? We kennen de woorden en de verhalen van de evangelies wel, maar eigenlijk begrijpen we Jezus toch niet. Ook wij verstaan niet wat die Jezus – Die we vanouds belijden als Zoon van God – gezegd heeft, wat Hij gedaan heeft, vanwaar Zijn kritische houding kwam tegenover de ‘tempel’ en de traditionele godsdienstige gebruiken van Zijn tijd. **Ook voor ons blijft het onverstaanbaar dat in Zijn doen en laten de horizon van Gods Rijk begon door te breken. Om het te kunnen begrijpen moeten we er voor zorgen dat we niet blijven steken in ‘woorden’ die we misschien wel blijven herhalen, maar die ons hart niet (meer) raken.** Sommigen hebben zich daarin vastgereden en zijn er op de duur ook in vastgeroest. Anderen hebben precies daarop afgehaakt.

**Terugkeren naar Jezus. Het lijkt een basisopdracht in tijden van geloofscrisis**, in tijden waar we zien dat de Kerken aan geloofwaardigheid verliezen, en ook in momenten van vragen en twijfels die opduiken op onze eigen levensweg. **De evangelies zijn dan een belangrijke bron om aan die terugkeer naar Jezus te kunnen beginnen, maar** **zeker is de ontmoeting met ‘gekwetste en kwetsbare’ mensen dat ook. Daar zou Hij te vinden zijn, heeft Hij immers zelf gezegd**. In de mate we (telkens opnieuw) naar Hem op zoek gaan, laat Hij zich daar ook vinden en ontmoeten. We zullen dan blijven leren om de wonden van die gekwetste en kwetsbare mensen mee te dragen en te helen. Het verhaal van Thomas is daarbij zeer verhelderend: hij kan niet geloven in de Verrezene, zolang hij de wonden van het kruis in Zijn Lichaam niet alleen met eigen ogen heeft gezien, maar ze ook eigenhandig heeft aangeraakt.

Vandaag vieren christenen het feest van Pasen, de verrijzenis van Jezus. Van Hem zegt Paulus: ‘Als Hij niet verrezen is, dan is ons geloof waardeloos.’ (1 Kor 15,14.17). Maar Hij ìs waarlijk verrezen!!!! We zingen vandaag immers ‘alleluja’ en we wensen elkaar een ‘Zalig Paasfeest’. We ontsteken een (nieuwe) Paaskaars vooraan bij het altaar… Maar wat betekent dat concreet in ons leven? Voor vele christenen gaat het om het beleven van de jaarlijkse Goede Week en daarna het feestelijk vieren van de jaarlijkse Paaszondag. En dan is het weer voorbij, tot volgend jaar. In de meeste Latijns-Amerikaanse landen **gaat het bij dat alles veel meer om een aantal traditionele religieus-culturele activiteiten (die ook nogal wat toeristen aantrekken), dan om een diep-persoonlijke ontmoeting met de Verrezen Gekruisigde.**

Maar wanneer het daar bij blijft, zullen onze ogen en ons hart niet opengaan bij die ‘grote manifestatie’ die ons vertelt: Hij is verrezen. **Voor de leerlingen van het eerste uur betekende het de ervaring van onvoorwaardelijke vergeving te krijgen, nieuw licht dat viel over Zijn doen en laten, Zijn spreken en handelen, alsook de zending die ze kregen om van Hem te getuigen en aan iedereen die het wilde horen te verkondigen dat God zelf aanwezig was in Zijn zorg voor kleine mensen**. God zelf is door de dood (aan het kruis) heen gegaan, solidair met de zovele ‘kruisen’ en ‘gekruisigden’ in onze mensengeschiedenis. En toch, zegt ons het Feest van Pasen, heeft die dood niet het laatste woord over het leven. Want **Hij is verrezen! Hij is de Opgestane Heer. Dat alles zullen we alleen maar ervaren (en niet alleen maar ‘weten’ of ‘belijden’ of ‘zingen’) in onze eigen zorgzame en barmhartige nabijheid bij ‘gekwetste en kwetsbare’ mensen.** Profeten zoals Mgr. Romero zijn getuigen van de manier waarop God zelf in de geschiedenis aanwezig is. Zij zwijgen niet, ook vandaag niet. Ze kunnen niet zwijgen bij zoveel leed en onrecht, bij al die corruptie, tegenover zoveel macht en rijkdom waarmee we dag na dag geconfronteerd worden. Zij herinneren ons altijd weer aan de weg van Jezus. Hij zelf was de Weg. En christenen zijn ‘de mensen van de Weg’.

**We moeten vanuit het verrijzenisgebeuren teruggaan naar ‘Galilea’ (Mt 28,10): de plaats waar Jezus al weldoende begaan was en is met kleine mensen! We moeten hun wonden aanraken en ons hart door hen laten raken. Daarin gebeurt de verrijzeniservaring, ook al zullen sommigen ‘twijfelen’ (Mt 28,17b).** Wie zich daar aan riskeert (met alle mogelijke gevolgen van dien), wie consequent Zijn Weg durft te gaan, ervaart die vreugde van de Verrezene en wordt gezonden om van Hem te getuigen. We hoeven niet bang te zijn, want **‘Ik ben met jullie’ – zo zegt Hij ons ook vandaag. (Mt 28, 20b).**

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

1. Welke inspanningen doe ik (doen wij als gemeenschap) om altijd opnieuw met open oog en open hart te kijken en te luisteren naar de originaliteit van het Evangelie?
2. Welke levens- en geloofservaring hebben we opgedaan en dragen we mee vanuit de ontmoeting met de Verrezen Gekruisigde in onze nabijheid bij gekwetste en kwetsbare mensen?
3. Wat kan Pasen vandaag voor mij / voor ons als gemeenschap betekenen, in ons concreet engagement?

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 Paaszondag-B, 15 april 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p 396. [↑](#footnote-ref-1)