**Zesde Paaszondag – C 22 mei 2022**

**Evangelie: Johannes 14, 23-29**

**Wat zei[[1]](#footnote-1) Monseigneur Romero in verband met deze tekst?**

*1. Het gaat hier over de vrede van het mogen leven in de genade van God, de vrede van degene die uit de zonde komt en de hartstochten niet meer voelt, behalve om ze in slaap te sussen, de vrede van de heilige zielen, de vrede waarvan Christus heeft gezegd: ‘Vrede laat Ik u, mijn eigen vrede geef Ik u, een andere vrede dan de wereld te bieden heeft." (Joh. 14,27)*

*2. Er is dus nog een andere vrede: de vrede die de Kerk de wereld toezegt, de vrede die ook niet-christenen kunnen bezitten, de vrede van en voor alle mensen van goede wil.*

*3. “Het is mooi om te weten, geliefde broeders en zusters: de heilige Geest, die door Christus beloofd is, de heilige Geest die de Vader in Zijn naam zal zenden, zal - zoals u zojuist in het evangelie van vandaag hebt gehoord - degene zijn ‘… die u verder in alles zal onderrichten, en u alles zal laten begrijpen wat Ik u gezegd heb.’ (Joh. 14,26). Ik geloof dat dit de realiteit van dit moment is.”*

Een eerste gedachte van Mgr. Romero leidt ons naar de vraag: **Wat is dat toch, ‘die vrede die Jezus ons geeft, maar die niet is als de vrede van de wereld’?** Het gaat om iets typisch wat heel eigen is aan het christen zijn, aan ons gelovig zijn en ons volgen van Jezus. Heeft het niet alles te maken met de vrede in het hart? Een vrede die ontstaat en groeit in de mate iemand als leerling van Jezus – dat is dus als christen – er in lukt:

**(1) barmhartig te zijn voor de mensen rondom,**

**(2) vergevingsgezind te zijn en bereid om zijn vergeving te ontvangen,**

**(3) te leven vanuit een fundamenteel basisvertrouwen in het Leven,**

**(4) Jezus te ontmoeten in arme en lijdende mensen,**

**(5) niet zomaar door het leven te rollen en op te gaan in alle nieuwigheden en aangeprate noden, maar eenvoudig te leven, tevreden met kleine dingen,**

**(6) te midden van pijn, onmacht en eenzaamheid, en soms met opstandigheid, toch houvast te vinden bij de Levende,**

**(7) net zoals Jezus tijd te maken voor de stilte en gelovig biddend te luisteren naar Zijn Woord,**

**(8) niet op te houden solidair te delen met lijdende mensen over de hele wereld en zo ook met hen te kunnen bidden,**

**(9) met anderen op te trekken, gemeenschap te vormen als hoopvol voorteken van Gods Rijk,**

**(10) of om het met één zin te zeggen: mensen rondom gewoon lief te hebben, en getuige te zijn van Gods Liefde voor elke mens.**

Ik vermoed dat zo’n leerling dan dat grote geschenk van die ‘Vrede van Jezus’ in zijn/haar hart zal mogen beleven, als een prachtig cadeau. Zo iemand mag in Gods genade leven: de vrede in de genade van God, zoals Mgr. Romero dat noemt.

**Zouden deze 10 puntjes (misschien zijn er meer, wie weet?) niet de centrale dynamiek moeten vormen van alle catechese in onze Kerk?** Zou dat niet veel belangrijker zijn dan alle dogmatische kerkelijke stellingen, of het van buiten leren van credo’s en vaste gebeden? Mensen zouden kunnen getuigen hoe ze dat beleven en zo anderen (ook kinderen en jongeren) aanmoedigen om zich op diezelfde weg te riskeren. **Wanneer dàt als catechese gebeurt, kunnen evangelieverhalen ook verstaan worden als actuele boodschap vanwege Jezus voor mensen van vandaag.**

Bij de tweede gedachte spreekt Mgr. Romero over ‘**de andere vrede’** waar Jezus het over heeft in het evangelie van vandaag. **Die vrede is het resultaat van inspanningen over de hele wereld, vanwege alle mensen van goede wil, om ‘zwaarden om te smeden tot ploegen’, om de militaire industrie af te bouwen en ervoor te zorgen dat alle mensen op deze aarde minstens menswaardig kunnen leven**. We weten natuurlijk dat de afwezigheid van oorlog nog geen vrede betekent. Wanneer economische structuren armen armer maken en rijken rijker, dan breekt altijd vroeg of laat en hier of daar geweld uit. **Vrede in de wereld is de vrucht, de oogst van de gerechtigheid**. Het gaat daarbij om rechtvaardige condities in de productie en in de handelsketen. Het rechtvaardig omgaan ook met de natuur, zodat die niet langer misbruikt zal worden en bron van leven kan blijven ook voor de komende generaties na ons. En het gaat ook om sociale rechtvaardigheid: niemand mag uitgesloten worden. We moeten absoluut werken aan respect voor elkaar, en alle vormen van racisme bestrijden. We moeten leren dialogeren op alle vlakken en bij alle dimensies van het leven, en zeker niet wachten tot het ergens fataal verkeerd loopt. Het heeft ook te maken met dialogen tussen Kerken en godsdiensten om nieuwe godsdienstoorlogen te voorkomen. **Dat is precies de historische verantwoordelijkheid die we als christenen delen met alle mensen van goede wil, uit alle werelddelen, uit alle godsdiensten en levensbeschouwingen.**

In het Onze Vader bidden we: ‘Verlos ons van het kwaad’. We weten maar al te goed hoe het kwaad in de wereld verschrikkelijk hard toeslaat, bij de grote meerderheid van de mensen, en af en toe ook op een of andere manier bij onszelf. Het ‘kwaad’ waar het hier over gaat, is precies het tegengestelde van die vrede. **We staan in het leven steeds weer op een splitsing van wegen: kiezen voor macht, overheersing, geweld, onrecht, rijkdom, overvloed, altijd maar meer,… Of kiezen voor het bouwen aan een wereld van vrede. Als wij daar als christenen, gesterkt door de innerlijke vrede van Gods genade (zoals we die hierboven schetsten), samen aan meewerken, dan komt die vrede er ook.** Dan zullen we vredesbomen kunnen planten die in de toekomst veel vruchten kunnen voortbrengen.

Wanneer dat alles kan gebeuren, misschien eerst nog maar op relatief kleine schaal, dan komen we bij wat Mgr. Romero ons zegt in de **derde gedachte.** In zijn tijd, zo getuigt hij, **was het meer dan helder klaar dat de Geest heel actief werkzaam was in de Kerk in El Salvador (en wij zeggen er bij: op een heel specifieke manier in het leven en het woord van aartsbisschop Romero).** Die Geest maakte het mogelijk te onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen leven en dood, tussen liefde en haat. Hij/Zij sprak doorheen de woorden van Mgr. Romero en versterkte de hoop van de armen. Hij/Zij hielp de mensen om het Evangelie te herlezen en op-nieuw te verstaan. Hij/Zij bracht ons alles in herinnering wat Jezus gezegd heeft, gedaan en geleefd.

We staan als volgelingen van Jezus toch wel voor een bijzonder grote opdracht. De Verrezen Gekruisigde wijst ons nieuwe wegen, ook vandaag.

We eindigen dan nog met dit citaat uit de homilie van Mgr. Romero op de Zesde Paaszondag-C: "*Mijn vrede laat ik u", zegt Christus. En zo besluit ik, broeders en zusters:* ***de vrede van Christus kan en mag niet verward worden met de vrede van de wereld, want zij is dynamisch, zij is actief, en zij is vol van geloof en van hoop. Zij zwijgt niet, zij heeft lief, zij leeft. Zij is een vrede die leidt naar de vrede waarin God alles is voor alle mensen"*…**

**Als uitnodiging voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen,** stellen we voor om even rustig elk van de 10 punten in de eerste paragraaf van deze tekst te hernemen. In welke mate lukken we daarin? Wat lijkt toch bijzonder moeilijk en waarom? Hoe kunnen we elkaar helpen om bij elk punt toch nieuwe stappen te zetten? Zijn er nog andere punten die we als levensnoodzakelijk zien in het leven van volgelingen van Jezus?

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. Het eerste citaat komt uit de homilie van 3 juli 1977. Citaat 2 komt uit de homilie van 14 augustus 1977. En citaat 3: uit de homilie tijdens de eucharistieviering op de Zesde Paaszondag-C, 15 mei 1977. [↑](#footnote-ref-1)