**Derde Zondag in de Veertigdagentijd - A 12 maart 2023**

**Evangelie: Johannes 4, 5-42**

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

*“Christus vertrekt van onze kleine, menselijke werkelijkheid, om van daaruit de blik van de Samaritaanse vrouw te oriënteren op de transcendentie: ‘…Ach, als u wist wie het is die u om water vraagt, dan zou u Hém er om vragen en dan zou Hij u levend water schenken dat eeuwig leven geeft…’ De vrouw begrijpt de dingen echter nog steeds materieel: ‘…Hoe kunt u mij water geven als u niets hebt om het uit deze put te halen? Bent u soms groter dan onze vader Jakob die ons deze put gegeven heeft?’ Hoe klein en beperkt is toch de blik van de mens, als hij alleen maar kijkt naar de immanentie, naar de dingen van de aarde! ...Verwar dus de bevrijding die uitgaat van het christendom nooit met louter en alleen maar tijdelijke, economische, sociale, politieke vormen van bevrijding."*

We kunnen niet anders dan met onze menselijke woorden over het leven spreken. Dat zijn dan altijd gebrekkige woorden die het ons toch mogelijk maken om na te denken en te communiceren over alles wat in ons en rondom ons gebeurt: deze, onze humane wereld. **Voor velen is het enige waar zij om bekommerd zijn: datgene wat Mgr. Romero de ‘immanentie’ noemt, deze tastbare concrete realiteit waarmee we alle dagen te maken hebben. Het betreft de zorg om het bestaan hier en nu. Hoe zullen we leven en in leven blijven? Voor miljoenen mensen gaat het zelfs om niets anders dan de strijd om te òverleven.** Het betreft verder ook de heel concrete economische, sociale, politieke realiteit. En we kunnen daar best ook nog de psychologische realiteit bij opnemen. De gesprekken thuis, bij vrienden, op het werk, in verenigingen, bij de dokter, in de winkel of op de markt,… ze gaan meestal over niets anders dan die concrete, immanente menselijke problemen en de krachten en uitdagingen die daar in meespelen.

**Op dat vlak is er op vandaag uiteraard nog heel veel bewustmakingswerk te doen. Want wie macht heeft, zorgt er hoe dan ook wel voor dat we onze aandacht vooral laten afleiden naar bijkomstige dingen.** De reclame die ons constant overvalt wil ons verleiden om toch maar vooral actieve consumenten te zijn en altijd maar meer te willen worden en meer te willen hebben. Maar er was in het begin van de jaren ‘70 van vorige eeuw ook al de schreeuw van de Club van Rome (onder de veelzeggende titel: ‘Grenzen aan de groei’!); er waren en zijn zoveel internationale rapporten over de klimaatverandering en over de dreigende vernieling van Moeder Aarde; er was de dringende oproep van Paus Franciscus met de encycliek Laudato Si’, en er is ook nog een schreeuw die ik onlangs hoorde en die me heel erg trof: ‘Verklaring 30 november. Krijtlijnen voor een leefbare wereld’ (een tekst van gevangenisdirecteur Hans Claus en een hele equipe die aan die tekst meegewerkt heeft). Zoveel is duidelijk: **op het vlak van de ‘immanentie’ alleen al is er nog heel veel werk te doen!!!!**

Maar Mgr. Romero zegt ons vandaag in zijn homilie nog meer en hij doet ons nog verder kijken: “***Hoe klein en beperkt is toch de blik van de mens, als hij alleen maar kijkt naar de immanentie, naar de dingen van de aarde! ...Verwar dus de bevrijding die uitgaat van het christendom nooit met louter en alleen maar tijdelijke, economische, sociale, politieke vormen van bevrijding.”***Hoe belangrijk en fundamenteel de ‘dingen van de aarde’ ook zijn, en hoe noodzakelijk het ook is om er dringend werk van te maken, toch roept Mgr. Romero ons op tot een verdere en meer diepgaande doorlichting van onze taak en opdracht vanuit het transcendente niveau. En juist dàt is nu het specifieke van het christendom. Daar ‘zien’ we in het werk van onze mensenhanden ook Gods beloftevolle en heilbrengende aanwezigheid. En we weten en voelen: we staan er niet alleen voor. In de geboorte van het nieuwe leven, in de bescherming van al het kwetsbare leven zeker ook op de oude dag, in de menswording, in de zorg voor onze planeet, in de verdediging van het leven op alle niveaus en in alle dimensies,… raken onze handen ook Gods ‘handen’ aan. Dàt mogen we ‘zien’, ‘horen’, ‘voelen’, en daar mogen we op vertrouwen. **We mogen onze wereld, de geschiedenis, de mensheid… doorlichten vanuit Gods transcendentie, en vertrouwen op Zijn/Haar scheppende, bevrijdende, helende, barmhartige aanwezigheid in die wereld van ons.** *“Als u wist wie het is die u om water vraagt, dan zou u Hém erom vragen…”,* zegt Mgr. Romero. Die mens-zoals-wij, Jezus, laat ons zien wie God is, wie Hij/Zij voor ons is, en hoe onze weg er kan en moet uit zien, wanneer wij onze werkelijkheid vanuit Zijn blik beschouwen. **Vanuit dat fundamenteel vertrouwen op Zijn daadwerkelijke aanwezigheid mogen we met hart en ziel werken aan onze enorme immanente opdracht.** Maar we zullen dat ‘binnenwereldse’ dus altijd open houden, er geen baas van willen worden, het niet afsluiten ook, alsof dit nu het laatste en het enige is waar het in ons bestaan om gaat. **Vanuit ons vertrouwend geloven mogen we middenin en doorheen de ‘immanente’ realiteit ten volle ‘dienstbaar’ zijn aan de realisatie van Gods Rijk.**

En dan nog een tweede citaat uit de commentaar van Mgr. Romero bij het evangelie van deze zondag:

“*De bron van Jakob, waar deze ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw door de evangelist Johannes gesitueerd wordt, lag aan de voet van de berg Gerizim, waar volgens de Samaritaanse traditie ooit de eerste altaren van het volk van God werden opgericht. En met de vrijheid van de ware kinderen van God zegt Jezus tot de vrouw waarmee Hij spreekt: Maakt u geen zorgen over religieuze controverses! Het uur komt er aan, ja het is al hier. Hij, die de Verlosser is, weet dat het uur komt dat God wordt aanbeden, niet op deze berg of in Jeruzalem, maar dat Hij wordt aanbeden ‘in geest en in waarheid’… God ìs immers geest, en Hij heeft geen tempels of hoge bergen nodig om aanwezig te zijn onder de mensen."*

**Mgr. Romero herinnert er ons aan** **dat Jezus de religieuze traditie niet zomaar slaafs volgt, maar dat Hij in alle “*vrijheid van de ware kinderen van God”* zegt dat de vrouw (en dus ook wij) zich geen zorgen moet maken omtrent religieuze controverses die uit de verschillende tradities stammen.** Er komt immers een tijd dat God noch op die (Samaritaanse) berg zal aanbeden worden, noch in de Joodse tempel in Jeruzalem.

Ik weet niet of deze zinnen van Jezus uit het evangelie van deze zondag enig licht kunnen werpen op **de verantwoordelijkheid van de christelijke Kerken binnen de oecumene, en nog breder: op het domein van de interreligieuze dialoog.** Ik heb eerder de indruk dat de zorg en bekommernis om ‘onze’ kerkelijke traditie te handhaven nog altijd veel meer doorslaggevend is op dat terrein, dan die oproep van Jezus in het evangelie van vandaag om niet bezorgd te zijn omtrent al die religieuze controverses: noch wat betreft de plaats van de cultus, noch over het hoe van de liturgie, noch over de juiste doctrine, enz… **Ook al hebben christelijke Kerken veel meer zaken gemeenschappelijk dan wat hen op afstand houdt, blijkbaar geven ze toch nog altijd meer aandacht aan de verschillen, meer aan het ‘nog niet’ dan aan het ‘reeds’...** Gelukkig zijn de binnen-christelijke oorlogen voorbij, ook al verschijnt die schim vandaag opnieuw aan de horizon in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en het hele Westen. **In elk geval: de interreligieuze (en ook de interlevensbeschouwelijke) dialoog heeft nog een lange weg af te leggen.**

Maar op vandaag kunnen we, zeker op concreet lokaal vlak, reeds een aantal stappen zetten om dat woord en die oproep van Jezus ernstig te nemen: **Maakt u geen zorgen over de religieuze controverses en weet dat God alleen maar echt aanbeden wordt ‘in geest en waarheid’, niet gebonden aan bepaalde historisch gegroeide tradities.** De Geest maakt alles nieuw, zingen we in de christelijke liturgie. Maar in de praktijk verschuilen we ons nog vaak te gemakkelijk achter allerlei doctrinele, wettische en liturgische tradities die ons van elkaar scheiden. Overigens: **het gaat in het Rijk Gods in de eerste plaats over de scheppende, bevrijdende, verzoenende, barmhartige, gelovige PRAXIS.** Waarom zouden we ons dan zo blijven vasthouden aan eigen oude (en verouderde) tradities, of aan de scheidsmuren die in de loop der tijden tussen de christelijke Kerken zijn opgetrokken? **Het christelijk-profetisch getuigenis en het radicale dienstwerk van de Kerken zou veel meer impact hebben wanneer het als één stem zou klinken, en indien we samen in de bres zouden springen voor kwetsbare en gekwetste mensen, in functie van een andere en betere wereld die we samen willen realiseren.** Dan wordt het ineens niet meer zo belangrijk of iemand nu deelneemt aan deze of gene liturgie, of hij/zij toebehoort aan deze of een andere Kerk, of eerder zijn/haar thuishaven vindt in een alternatieve christelijke gemeenschap.

**Enkele vragen voor onze persoonlijke en communautaire bezinning en actie.**

1. Hoe is onze blik gericht waarmee we als christen en gelovige naar de wereld kijken: alleen maar ‘immanent’, of ook een beetje ‘transcendent’? Wat zien we, waar zijn we mee bezig, wat interesseert ons, wat houdt ons wakker?
2. Op welke manier beleven we de goddelijke aanwezigheid en nabijheid in ons leven, in ons concrete doen en laten? Wat betekent het voor ons dat we die transcendente dimensie mogen ervaren?
3. Wat is onze ervaring bij het zoeken naar oecumene tussen de christelijke Kerken? Waar stoten we in deze zoektocht nog op weerstand en terughoudendheid? Waar, wanneer en hoe kunnen we met andere Kerken samen werken aan de realisatie van Gods Koninkrijk?

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 3° zondag in de Veertigdagentijd - A, 26 februari 1978. Homilías, Monseñor Oscar A. Romero. Tomo II – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2005, p. 297-298. [↑](#footnote-ref-1)