**Palmzondag - A 2 april 2023**

**Evangelie: Matteüs 26, 14-27.66**

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

*"Ik nodig u allen uit om de Goede Week die vandaag begint niet zozeer te beleven als louter een herinnering aan een aantal gebeurtenissen uit het verleden, maar om 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.” “...Ik zou u dan ook enkele vragen willen voorleggen, broeders en zusters, in het licht van deze viering en met de bedoeling om onze Goede Week van 1978 ten volle te beleven. Eerste vraag: wat treft Christus in de wereld aan wanneer Hij Jeruzalem binnengaat, en wat treft Hij hier nu aan, in deze, onze wereld van vandaag**? Tweede vraag: wie is het die op deze Palmzondag Jeruzalem binnengaat, en wie is het die dat kruis zal dragen en die te midden van zulke ontstellende schanddaden zal sterven? En derde vraag: welke inzet houdt het in van onze kant, wanneer wij beweren te geloven in deze Christus die tot op vandaag nog steeds ons land en de hele wereld verlost?*

We laten ons in wat volgt meenemen door deze drie vragen van Monseigneur Romero.

***“Eerste vraag: wat treft Christus in de wereld aan wanneer Hij Jeruzalem binnengaat, en wat treft Hij hier nu aan, in deze, onze wereld van vandaag?”***

Nadat hij eerst verwezen heeft naar het gewone volk dat in de tijd van Jezus hoopvol en in vreugde verlossing verwachtte - de trouwe rest van Israël - en naar alles wat daar in de wereld van toen onder verborgen zat: corruptie in de tempel, leiders die het volk misleidden en het naar de afgrond voerden…, **kijkt Mgr. Romero ook rondom zich, naar de realiteit van 1978. Hij ziet dan enerzijds de vele eenvoudige mensen die met palmen in de handen juichen en zingen, bidden en smeken om barmhartigheid, maar anderzijds ziet hij ook de zonde die zich ondertussen steeds maar voortplant en vermenigvuldigt in zoveel verschrikkelijke vormen.** Hij maakt het ook heel concreet door hierbij de electorale fraude te vernoemen, die onvermijdelijk leidt naar “…*Een verbrijzelde, onderdrukte democratie van mensen die niet de wil kunnen uiten die ze zouden willen uiten voor het algemeen welzijn…”;* hij verwijst tevens naargetuigenissen over vermoorde mensen, naar onrecht, naar verklaringen op grond van marteling, naar valse getuigenissen, enz... **“…*Hoe weinig doet het lot van de arme, van de boer, er toe wanneer stelselmatig heel wat andere belangen zoveel waardevoller en zoveel meer respectabel blijken te zijn.”***

In Vlaanderen verdwenen op de meeste plaatsen mettertijd de grote menigten die op Palmzondag uit volle borst ‘Hosanna’ zongen. De Goede Week is voor de meesten van ons een gewone week geworden, soms een werkweek, soms een vakantieweek. Hier en daar is er nog een kleine groep die samenkomt, en wellicht zijn er nog wat meer mensen aanwezig in de kathedraal waar de bisschop voorgaat. Ook bij ons gaat het dan om mensen die het niet opgeven te hopen op verlossing en bevrijding, en die de droom van een nieuwe wereld niet willen loslaten. **Maar tegelijkertijd ziet Christus ook bij ons, ondanks de grote vooruitgang van de welvaartsstaat die aan de oppervlakte te bespeuren valt, hoe daaronder veel onrecht, uitsluiting van mensen, groeiende armoede en miserie te vinden zijn**, met ook nog een oorlog dichtbij en heel wat haarden van geweld en conflict veraf, waarbij mensen stelselmatig opgeofferd worden op het altaar van de macht en de rijkdom,… **Gelukkig ziet Christus ook de enorme edelmoedige inzet van duizenden vrijwilligers in heel wat sociale middenveldorganisaties, en de belangrijke en onbaatzuchtige solidariteit die op vele plaatsen in de wereld bestaat om het kruis van mensen mee te dragen en op te komen voor meer humaniteit en een volwaardige kans tot menselijkheid voor iedereen.**

***Tweede vraag: wie is het die op deze Palmzondag Jeruzalem binnengaat, en wie is het die dat kruis zal dragen en die te midden van zulke ontstellende schanddaden zal sterven?***

De aartsbisschop zegt ons: “*Wij voelen in de Christus van de Goede Week, met Zijn kruis op Zijn schouders, dat het al evenzeer de mensen van vandaag zijn die ook hun kruis op de schouders dragen.* ***Wij herkennen in de Christus met Zijn open en gekruisigde armen het gekruisigde volk van vandaag, maar eveneens een volk dat, net zoals Christus, gekruisigd en vernederd, zijn hoop in Hem vindt."***In Latijns-Amerika is er, bij de kruisweg van Goede Vrijdag overdag en in de processie van de ‘heilige begrafenis’ op Goede Vrijdag tegen de avond, veel meer volk aanwezig dan hier bij ons. Maar – merkwaardig genoeg – komen er op die herdenkingsmomenten ook veel meer mensen af, dan er gelovigen in de vieringen van Pasen aanwezig zijn. Het is meer dan duidelijk dat het historisch ‘gekruisigde volk’ zich helemaal herkent in de kruisweg van Jezus, zelfs ook in zijn ‘begrafenis’. Mgr. Romero verzekert ons nu dat het gekruisigde volk in de gekruisigde Christus tegelijk ook zijn hoop kan vinden. De manier waarop het volk zich in de gebeurtenissen van de Goede Week herkent, hoeft dus in die zin niet fatalistisch te zijn. **De hoop van de armen wordt inderdaad geboren en gevoed vanuit het kruis dat in al zijn negativiteit overwonnen wordt door het Leven.**

Christenen die hun (soms zo zware) kruis dragen, mogen en kunnen zich terecht herkennen in wat met Jezus zelf gebeurd is. In Hem werd God niet alleen mens (dat heet: incarnatie, wat we met Kerstmis vieren), maar ook een gekruisigde mens (dat herdenken we tijdens de Goede Week). Hij werd op die manier ten volle solidair met de lijdende mensheid. Daarom is het ook absoluut noodzakelijk dat op Palmzondag een lijdens- of passieverhaal gelezen wordt. En bij de palmprocessie die we houden gaat het niet om een triomftocht, zoals de romeinse keizers het destijds na hun overwinningen op het slagveld altijd weer deden, of zoals een aantal politici doen op vandaag, na hun verkiezingsoverwinning (zeker in Latijns-Amerika). Nee, **het is veeleer de herdenking van een doortocht die Jezus heeft gemaakt, een overgang vanuit zijn verlossende dienende aanwezigheid in Galilea via de kruisdood op een heuvel nabij Jeruzalem (gemarteld als hij werd en op een kruis genageld tot stervens toe), tot aan de verrijzenis op Pasen. In deze wereld gaan beide dimensies – het kruis en de opstanding, de dood en de verrijzenis - altijd samen.** Ook wij vandaag mogen er op vertrouwen dat in en door Zijn verrijzen ook voor ons die toekomst zal opengaan. En dat vieren we dan op Pasen.

***En de derde vraag: welke inzet houdt het in van onze kant, wanneer wij beweren te geloven in deze Christus die tot op vandaag nog steeds ons land en de hele wereld verlost?***

We laten hierbij Mgr. Romero zelf aan het woord: *“De Goede Week is een oproep om de keuzes van Christus te volgen, met het toepassen van het enige geweld dat legitiem is, namelijk datgene wat Christus Zichzelf aandoet en waarvan Hij ons uitnodigt om het ook onszelf aan te doen:* ***wie Mij wil volgen, laat hij zichzelf verloochenen; laat hij zichzelf geweld aandoen; laat hij in zichzelf de uitbarstingen van hoogmoed onderdrukken; laat hij in zijn ziel de uitbarstingen doden van hebzucht, van gierigheid, van arrogantie; dat hij dat alles doodt in zijn hart…*** *Dàt is het kwaad dat gedood moet worden; dàt is het geweld dat gepleegd moet worden opdat de nieuwe mens daaruit zou kunnen ontstaan, de enige die een nieuwe beschaving kan opbouwen, een beschaving van liefde."* Staan wij daar voldoende bij stil in deze Goede Week? Dat ‘legitieme geweld tegen onszelf’ heeft te maken met het telkens weer uittrekken van het weerbarstige onkruid dat solidariteit en broederlijkheid onmogelijk maakt. We hebben in de wereld allerlei structuren ingericht en uitgebouwd op grond van individualisme, en zo de wereld overgeleverd aan het spel van macht en rijkdom. **Op Palmzondag worden we uitgenodigd, zegt Mgr. Romero, om in ons eigen leven ook alle hindernissen weg te doen en alle valkuilen dicht te maken, zodat we Jezus inderdaad kunnen volgen, en met Hem kunnen meegaan tot op het Kruis. Hij herinnert er ons aan dat alleen onder die voorwaarden mensen bekwaam zullen zijn om de fundamenten te leggen van een nieuwe wereld, een beschaving van liefde.** Padre Ellacuría (Jezuïet, vermoord in november 1989) heeft dat concept van ‘beschaving van liefde’ filosofisch en theologisch verder uitgewerkt als hèt model van de weg die leidt naar Gods Rijk.

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

1. Wat treft Christus vandaag aan op deze Palmzondag, in ons persoonlijk leven en in onze samenleving – aan de oppervlakte en in de ondergrond..? Hoe zou jij dat formuleren en omschrijven?
2. Wat betekent het kruis dat Jezus draagt voor jou vandaag? Waar word je op vandaag echt geconfronteerd met Zijn kruis?
3. Welke nieuwe stap durf jij zetten nu, bij het einde van deze Veertigdagentijd? Tot welke volgehouden inzet leidt jouw geloof in en jouw hoop op die Gekruisigde Verrezene?

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 Palmzondag-A, 19 maart 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo II – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2005, p. 327-328 en volgende. [↑](#footnote-ref-1)