Eerste Zondag in de veertigdagentijd 10 maart 2019

Wat bedoelt Jezus wanneer Hij zich terugtrekt in de woestijn? Misschien wil Hij even afstand nemen en zich voorbereiden op zijn zending. Misschien wil Hij een les geven over de houding die men moet aannemen tegenover consumptie, tegenover eigen gemak, en zo in grote armoede leven. Heeft Hij op deze manier niet de duivel uitgedaagd? Het gesprek met de duivel gaat over brood, maar zeker over macht, van stenen brood maken, over heersen of hoogmoed, over de manifestatie dat Hij de Zoon van God is, en zich zo in vleierij hullen omdat de engelen hem toch opvangen.

Hij wil duidelijk maken, eens en voor altijd, dat brood niet essentieel is om gelukkig te zijn, dat macht geen sleutel is voor geluk, en dat bewonderd worden door de hele wereld geen geluk schenkt. De manier om gelukkig te zijn is van een andere orde, “niet mijn wil moet geschieden, maar de Uwe”, zegt Hij in Getsemanie. Het is daar duidelijk dat Hij niet wil beslissen, geen macht wil uitoefenen, dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, dat een mens niet leeft van brood alleen.

Natuurlijk weten we dat de term brood niet letterlijk hoeft genomen te worden. In deze tijd van ongebreidelde consumptie beseffen we dat de drang naar geld en bezit niet gelukkig maakt. Vaak leidt dit ook tot misbruik van macht, en daar reageert de samenleving op, dat zien we dagelijks in de krant. Het gaat er voor ons over de evangelische armoede te beleven. “Het betekent te leven in soberheid en eenvoud, te delen met degenen die in nood zijn, geen rijkdommen te accumuleren, te werken voor het eigen onderhoud en te betrouwen op de voorzienigheid van God die Vader is “ (commissie voor sociale pastoraal in Spanje).

Een kleine les krijgen we toch van Jezus. Zijn zending is te verkondigen dat God liefde is en dat alle mensen moeten gered worden. Aan die nobele zending gaat hij niet onmiddellijk aan de slag. Vroeger zei men dat voor een belangrijk werk we moesten bidden. Vandaag spreken we van “onderscheiding”, van goed afwegen wat belangrijk kan zijn vooraleer we aan de slag gaan. Dat betekent ook dat we bekijken welk effect onze beslissingen hebben op andere mensen, of we geen negatief effect veroorzaken, of we niet te veel aan onszelf denken? Of we wel bereid zijn te delen met mensen in nood. Zelfs in het begin van de geschiedenis lezen we dat de mensen de eerste vruchten van de natuur aan God toevertrouwen. Dit wijst er op dat we dankbaar moeten zijn en dit ook tonen, we zijn immers geen eigenaars van de schepping, we zijn eigenlijk zoiets als erfpachters die een cijns moeten betalen aan God zelf die de Schepper is. In het Onze vader bidden we “geef ons heden ons dagelijks Brood”, we zijn er ons van bewust dat “God zijn volk niet in de steek laat”.

Vandaag verwelkomen we in het bijzonder de catechumenen.

Goede vrienden, jullie hebben ontdekt dat de gemeenschap van de kerk jullie graag verwelkomt, en dat jullie daar niet alleen zullen zijn. De gemeenschap van de vrienden van God laat jullie proeven van wat Jezus ons voorleeft, en vooral jullie worden uitgenodigd om door het doopsel en het vormsel deel te nemen aan die grote gave van het lichaam en bloed van Jezus. In deze eucharistie vieren we immers dat Hij door zijn gave de hele wereld wil bevrijden van de drang naar macht en hoogmoed. Het wordt duidelijk dat Hij door zijn totale gave bekomen heeft te verrijzen en ook voor ons het eeuwig leven in het vooruitzicht te stellen.

Welkom, vrienden in deze eucharistische gemeenschap.