**Vierde Zondag in de Veertigdagentijd - B 10 maart 2024**

**Evangelie: Johannes 3, 14-21**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn preek van vandaag de titel: **“*Veertigdagentijd, een oproep tot ware verzoening”.*** Voor de bouwstenen van deze zondag kiezen we hieruit een citaat dat gelinkt is aan enkele verzen uit de evangelielezing van deze zondag, met name het stuk waarmee hij zijn homilie afsluit.

*"Het Concilie nodigt ons uit om in de vastentijd onder mekaar een soort broederschap te creëren van alle mensen, rechtvaardigen en zondaars. Gedoopten, boetelingen, zondaars – we zijn allemaal broeders en zusters van elkaar, want we zijn allemaal zondaars.* ***Laten we, net als in de Babylonische ballingschap, horen naar de Stem van de Heer die ons komt bevrijden.*** *‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad’, zegt* *het evangelie van vandaag, ‘dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat de wereld zou gered worden en opdat niemand die in Hem gelooft verloren zou gaan…’ Dit is de voorwaarde om gered te worden: geloven, geloof hebben, onze hoop vestigen op Hem. Mogen alle mensen van El Salvador vandaag de pelgrimsstoet vormen van de veertigdagentijd – een lange tocht van mensen die, vanuit hun geloof in Christus, hopen dat Paaszondag ons niet alleen de herinnering zal brengen aan een verrezen Christus van twintig eeuwen geleden, maar de ware verrijzenis van een volk dat zo vernederd is, maar dat juist daarom ook zo effectief tot verrijzenis wordt opgeroepen door de Stem van de Heer zelf. Het zij zo."*

**Wie durft het aan om op vandaag te spreken over ‘verzoening’? Niet zomaar in het ijle en buiten de historische realiteit, maar midden in de meest droevige en gewelddadige conflicten die zich in onze wereld afspelen?** Paus Franciscus zei begin dit jaar dat hij met diepe bezorgdheid de situatie in Nicaragua opvolgt, en hij vroeg om voor dat land en voor de Kerk daar te bidden. De aartsbisschop van Managua bidt voor de vele parochies waar geen priester meer is die kan voorgaan in de eucharistie (ze werden immers één voor één ontvoerd, gevangengenomen of buitengezet door het regime). Uiteraard verwijzen we ook naar de vernietigende oorlog van Rusland tegen Oekraïne en die van Israël tegen Palestina. Maar ook nog naar vele andere plaatsen in onze wereld waar zich gewelddadige conflicten afspelen. **Wie heeft de evangelische moed om op al die plaatsen wegen van verzoening te zoeken en uit te bouwen?**

**Mgr. Romero zegt ons dat het daarbij absoluut noodzakelijk is dat we eerst en vooral allemaal erkennen dat we zondaars zijn.** Verzoening is nooit en nergens mogelijk als we vertrekken van een zwart-wit denken (wij zijn de goeden en zij zijn de slechten), als we niet erkennen dat we allemaal met de voeten in de modder staan en er alleen maar samen uit kunnen geraken. Laten we ons de boodschap herinneren van de Palestijnse Lutherse pastor Munther Isaac[[2]](#footnote-2) die – met Kerstmis 2023 – schreef: **‘Gaza is vandaag de dag het morele kompas van de wereld geworden. Als u niet geschokt bent door wat er in Gaza gebeurt, als u daar niet diep door geschokt bent, dan is er iets mis met uw menselijkheid. Als wij als christenen niet verontwaardigd zijn over de genocide die daar gebeurt, en over het gebruik van de Bijbel als wapen om deze genocide te rechtvaardigen, dan is er iets mis met ons christelijk getuigenis en brengen wij de geloofwaardigheid van onze evangelieboodschap in gevaar.** Sommigen hebben bij dat alles niet eens opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Ik heb het met name over Kerken die dat niet hebben gedaan.’

In de wereld van vandaag mogen we de Bijbelteksten over de ballingschap herlezen en opnieuw verstaan in onze eigen historische context. Neen, het is op dit moment geen geschikte tijd om te zingen en te vieren en te juichen in onze wereld. Tegelijkertijd **zouden wij als christenen echte promotoren en getuigen moeten zijn van verzoening en vrede, precies omdat we willen luisteren en “… horen naar *de Stem van de Heer die ons komt bevrijden”.*** Daarom moeten we onze medeverantwoordelijkheid erkennen in veel leed dat aan andere mensen en andere volkeren wordt aangedaan. We zagen en hoorden het op TV, we hadden er kennis van via alle mogelijke communicatiekanalen, en we hebben gezwegen, we hebben het kwaad laten begaan. We staan met zijn allen midden in het lijden van de wereld. En met de Lutherse predikant moeten we dan ook zeggen: Er is iets grondig mis met onze menselijkheid en dus uiteraard ook met ons christelijk getuigenis. **Wat betekent het voor de wereld dat we met 2,4 miljard christenen zijn, als we met die grote groep niet bekwaam zijn om wegen van verzoening te gaan, en om gist te zijn van Gods bevrijding van zoveel onrecht en geweld?**

We staan op enkele weken van Pasen. Mgr. Romero dringt er op aan dat we zouden “… *hopen dat Paaszondag ons niet alleen de herinnering zal brengen aan een verrezen Christus van twintig eeuwen geleden”.* Mooie teksten, licht en bloemen in de kerken en gebedsplaatsen, een plechtige paasliturgie, een triomfantelijke zang van ‘Christus is verrezen, alleluja’ – dat is allemaal heel goed en zinvol, maar wat betekent het concreet voor de wereld van vandaag? Welk impact heeft ons Paasgeloof in onze praktijk, in ons dagelijks leven, in ons gemeenschappelijk optreden en spreken? **Het gaat immers om ‘… *de ware verrijzenis van een volk dat zo vernederd is, maar dat juist daarom ook zo effectief tot verrijzenis wordt opgeroepen door de Stem van de Heer zelf.****’* Is het niet zo dat het onmogelijk is om iets van de verrijzenis van de Heer te ervaren, zonder open te staan voor verzoening, voor de wederzijdse erkenning van (grove historische) fouten en voor het schenken van vergeving?

**Hoe kunnen wij op dit moment, in onze tijd, getuigen van “… *het evangelie van vandaag, dat zegt dat God Zijn eigen Zoon heeft gegeven, opdat de wereld zou gered worden”?*  Waar staan wij, Jezusgelovigen, Paaschristenen, in deze wereld van onrecht en geweld? Hoe en in welke mate zijn wij instrumenten van de redding van de wereld?** Mooie woorden herhalen in de liturgie, in het gebed en de meditatie – het is vrijblijvend, als we niet tegelijk ook onze verantwoordelijkheid opnemen voor het heil van de mensen, voor de bevrijding uit alle vormen van slavernij en onderdrukking, van uitsluiting, enz…

**Onze hele mensengeschiedenis wordt tot verrijzenis geroepen. Daaraan mogen / moeten wij als getuigen meewerken, en daaruit bestaat de praktijk van ons geloof.** Dit jaar zijn er in verschillende landen ‘verkiezingen’ van nieuwe regeringsleiders, op verschillende bestuurlijke niveaus. In wiens handen leggen wij als christenen onze toekomst, ja, de toekomst van de hele mensheid? Aan de basis voelen we ons soms zo onmachtig en verloren tegenover de grote (nationale en internationale) politiek. Maar ons verrijzenisgeloof heeft ook gevolgen voor onze politieke keuzes, onder andere bij verkiezingen. **Geloven dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft om de wereld te redden en dat Hij Hem door de dood heen heeft gehaald en Hem heeft doen verrijzen, betekent meteen ook dat wij bereid zijn om op te komen voor verzoening, voor gerechtigheid en duurzame vrede.** Laat ons, waar en wanneer we kunnen, tekens van hoop stellen, tekens die mensen troosten en bemoedigen.

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

1. Waarom is het voor ons als christenen zo moeilijk om (mee) te werken aan verzoening tussen mensen, tussen bevolkingsgroepen en tussen volkeren?
2. Welke stappen kunnen we als christenen zetten opdat ons Paasgeloof inderdaad en metterdaad bron van bevrijding zou zijn, van redding en vrede?
3. Welke hoopvolle tekens kunnen we heel concreet stellen, nu ter gelegenheid van Pasen 2024? (in onze familie, in onze leef- en werkomgeving, in onze stad, in ons land, wereldwijd…)

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 Vierde Zondag in de Veertigdagentijd -B, 25 maart 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p 329. [↑](#footnote-ref-1)
2. Munther Isaac is een Palestijnse pastor en theoloog van de Evangelische Lutherse Kerk. Hij is ook directeur van het Bethlehem Bible College. [↑](#footnote-ref-2)