**Derde Zondag in de Veertigdagentijd - B 3 maart 2024**

**Evangelie: Johannes 2, 13-25**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn preek van vandaag de titel: **“*Veertigdagentijd, terugkeer naar de wet van God”.*** Voor het samenstellen van de bouwstenen voor deze zondag kiezen we enkele citaten uit die gelinkt zijn aan verzen uit het evangelie van vandaag.

*“Waar gaat het evangelie van vandaag over? Het gaat over Christus die met touwen een gesel vormde om diegenen uit de tempel te verwijderen die van de wet van Mozes een zaak van handeldrijven hadden gemaakt, zij die van de tempel - het teken bij uitstek van de vereniging met God - een marktplaats, een rovershol hadden gemaakt. En Hij deed dat om het heilige teken dat de tempel was en de plaats die daar was voorbehouden voor het offer en de cultus, te geselen en te zuiveren. Want het was een teken dat met het instellen van* ***zoveel wetten tot louter legalisme was geworden en heel ver stond van de geest****. Het Johannesevangelie is zeer schilderachtig in zijn verzameling van al die tekenen van de Joden. In de evangelielezing van vandaag treffen we bijvoorbeeld het teken aan van de feesten, het teken van de tempel, het teken van de offerinstelling. Dit alles was echter geworden tot niet meer dan een geheel van uitgeholde tekenen zonder betekenis, het was gekenmerkt door* ***de letter van de wet; maar legalisme is niet de geest. En wat God bovenal wil is de geest****. (...) De evangelist Johannes herinnert ons vanmorgen aan het moedige gebaar van Christus om degenen die dat teken ontheiligden uit de tempel te verdrijven.* ***Hij presenteert daarmee ook Zichzelf als de eigenlijke tempel, als het terrein bij uitstek waar God de mens ontmoet****, en**als de volmaakte aanbidder van God en de redder van de mensheid".*

Misschien is dit uit al de verhalen van het evangelie een scène die velen zich nog heel goed herinneren: die van de ‘tempelreiniging’. Het gaat hier uiteraard niet alleen om een ‘pittoreske’ beschrijving die ook altijd weer breed uitgeschilderd terugkomt in de films over de Jezusfiguur, maar **het is vooral een ‘theologisch’ gebeuren dat hier in scène wordt gezet.** **Het gaat over de vraag waar de God van Abraham, van Mozes, van de profeten te vinden is, en waar dat zeker niet het geval is.** Wat gedurende vele eeuwen gebeurde en steeds maar verder aangroeide in het jodendom, is ook gebeurd (en gebeurt nog altijd) in de christelijke Kerken: de oorspronkelijke gelovige ervaring en inspiratie werd (en wordt) via een groot aantal wetten, voorschriften, gedragscodes, tradities en vastgelegde riten… langzaamaan gekanaliseerd en tenslotte definitief vastgelegd. Ook **de oorspronkelijk eerder charismatische christelijke gemeenschappen (Kerken) groeiden stap voor stap uit tot een institutionele organisatie, eerst onder invloed van de Romeinse cultuur ten tijde van de Romeinse keizerrijken, daarna verder ingepland en ingeperkt via verplichte voorschriften die werden opgelegd in de hele wereldkerk, ook in niet-westerse culturen.** De scheiding (en de wederzijdse veroordeling) tussen de Westerse (Roomse) Kerk en de Oosterse Kerk (van Constantinopel), en later de breuk tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Reformatorische Kerken, veroorzaakten wel het leggen van andere accenten en het maken van andere keuzes in de wettelijk vastgelegde institutionalisering van de christelijke godsdienst – maar het verschijnsel van ‘kanalisering’ en ‘inperking’ deed zich wel overal en telkens weer voor. Ook vandaag zien we nog hoe de toenmalige Romeinse cultuur, de wetgeving, de rechtspraak en de tradities hun stempel op de Kerken gedrukt hebben. Blijkbaar werd in al die tijd de uniformiteit van de kerkelijke traditie veel belangrijker geacht dan de inculturatie in de verschillende volkeren en hun culturen. Vandaar de vraag die we hier stellen: **wat zou die ‘tempelreiniging’ vandaag betekenen in onze Kerken? Wat zou Jezus op vandaag allemaal meteen uit ‘onze tempel’ buiten zetten? Wat zou Hij te zeggen hebben aan diegenen die vandaag de kerkelijke autoriteit uitmaken? Welke ‘tekens’, tradities, wetten en voorschriften zou Hij vandaag resoluut achter Zich laten, om open te komen voor de Geest?**

Heel waarschijnlijk zouden de kwesties die Jezus hierbij aanpakt een aantal vragen oproepen die we in onze Kerken niet zo graag horen. De meest conservatieve tendensen in de Kerken van vandaag zweren bijvoorbeeld bij de liturgische riten en tradities die ooit uitgewerkt werden vanuit het Concilie van Trente (dat is: halverwege de XVI eeuw – meer dan vijf eeuwen geleden dus!!!!) **Allerlei ordeningen en verordeningen die in wetten zijn vastgelegd beogen alles in goede banen te leiden, maar ze kunnen op de duur ook grote obstakels worden om het door de Geest gedreven christelijk geloof goed te kunnen beleven.** In de Kerken in Latijns-Amerika zien we nog altijd veel restanten van de culturele katholieke tradities uit de tijd van de Spaanse en Portugese koloniale overheersing. In de Rooms-Katholieke Kerk blijft het verplichte celibaat voor priesters zelfs tot op vandaag nog altijd onbespreekbaar. Het diaconaat voor vrouwen wordt ondertussen wel ‘bestudeerd’, naar men (voorzichtig) zegt. We mogen dus uiteraard niet doen alsof de Geest helemaal niet gewerkt heeft gedurende de laatste vijf eeuwen!! Mgr. Romero zegt dat het legalisme niet de geest is, terwijl datgene “… ***wat God bovenal wil is: de geest”.*** De Kerken hebben blijkbaar veel meer angst om de uit totaal andere tijden overgeërfde tradities en de wetgeving dienaangaande te bevragen en indien nodig te veranderen of te verlaten – veel meer dan dat ze zouden openstaan voor de Geest die alles nieuw maakt. **De versnelde evolutie van de culturen, de nieuwe inzichten van de verschillende (mens-) wetenschappen, de grote uitdagingen die leven op deze planeet,… ze vragen dat de Kerken echt prioriteit zouden geven aan de actieve werking van de Geest die ons uitnodigt naar nieuwe horizonten** (die meestal wel haaks staan op de mens- en natuur-vernielende processen die continu aan de gang zijn).

De belangrijkste commentaar van Mgr. Romero bij de tekst over de ‘tempelreiniging’ is misschien wel de uitdrukking die hij formuleert **dat “…** ***Jezus Zichzelf*** ***presenteert als de eigenlijke tempel, als het terrein waar God de mens ontmoet”.* Het is in die Jezus, Die op die manier geleefd en gesproken heeft, Die vermoord werd en in God verrezen is, dat God mensen ontmoet.** Jezus zelf heeft ons toch zo duidelijk aangegeven waar Hij ons in de ogen wil kijken, waar wij naar Hem kunnen luisteren, waar Hij ons wil aanraken, waar Hij zichzelf wil geven als voedsel voor de tocht naar Gods Rijk. We vinden dit terug bij het antwoord dat Hij geeft aan de leerlingen van Johannes: Mt 11,4-5. Daar waar blinden zien, doven horen, verlamden rechtstaan, zieken genezen, doden opstaan, waar armen de Blijde boodschap horen… dààr is Jezus aan het werk, dààr gebeurt de ontmoeting tussen God en de mensen. In het Eerste Testament spreekt men steevast over ‘weduwen, wezen, vreemdelingen…’ die God uitverkiest om Zijn volk aan te spreken en de weg te wijzen. **Het is alsof bij een examen de vragen met de correcte antwoorden al vooraf duidelijk zouden gegeven worden. Mt 25, 31-45 zegt het overduidelijk: ‘Ik had honger en dorst; ik was ziek; ik was in de gevangenis; ik was bij u een vreemdeling op zoek naar een woning; ik had geen kleren…’** Met deze evangelische beschrijving van mensen in nood wordt duidelijk aangegeven waar en hoe de Geest werkzaam is, waar Jezus ons aanspreekt en oproept, waar God zelf ons, mensen ontmoet. **Hetzelfde toont ons ook het teken van de voetwassing bij het laatste avondmaal, zoals Johannes ervan getuigt: wij zijn geroepen om dienstbaar te zijn. Dat alles moet in de Kerken onvoorwaardelijke prioriteit krijgen boven alle vormen van legalisme, wetten en tradities**.

De veertigdagentijd als ‘… terugkeer naar de wet van God’ verwijst niet alleen naar de actualiteit van de tien geboden, de tien fundamentele richtlijnen, de ‘basisregel’ om gelovig te zijn, maar verwijst vooral naar de persoon van Jezus, Zijn leven, Zijn brutale dood en verrijzenis. In Hem komt God ons tegemoet. Hij is de ‘wet van God’ geworden.

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

1. Welke stappen kunnen we in deze veertigdagentijd zetten om vrij te komen van aloude cultuurgebonden tradities en zo te kunnen open staan voor het nieuwe van de Geest?
2. Wat zijn voor mij de consequenties van mijn geloof dat Jezus het terrein bij uitstek is waar God de mensen ontmoet – zoals Mgr. Romero het zegt?
3. Zouden we voor onszelf (persoonlijk, in familie, in gemeenschap) een ‘nieuwe regel voor christenen vandaag’ kunnen opmaken, een regel die ten volle beantwoordt aan het waaien van de Geest vandaag?

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 Derde Zondag in de Veertigdagentijd -B, 18 maart 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p 299.300.307. [↑](#footnote-ref-1)