**3e Paaszondag Antwerpen 01.05.22**

**54 jaar Sant’Egidio**

Wellicht kunnen we ons nauwelijks indenken hoe groot de ontgoocheling van de leerlingen van Jezus moet geweest zijn toen ze zagen hoe Hij aan zijn einde was gekomen. Maar toen is er hen iets overkomen dat hen totaal overrompeld heeft. Hij is hen tegemoet getreden. De Evangeliën getuigen daarvan. Maar wat opvalt is dat ze Hem niet herkennen. Het is niet zo dat Hij daar weer terug is en ze de draad weer opnemen van hun vroeger leven. Maria Magdalena denkt dat het de tuinman is. Voor de leerlingen op weg naar Emmaüs is hij een onbekende vreemdeling.

Ook in het Evangelie voor deze derde paaszondag is het niet anders. De leerlingen zijn teruggekeerd naar Galilea, terug naar hun vroeger leven. Ze zijn weer vissers. Plots komt Hij hen tegemoet, maar ze herkennen hem niet, ook Petrus niet. Ze menen een geest te zien. Tot iemand hen zegt: het is de Heer. Die iemand wordt niet bij name genoemd. Alleen wordt van hem gezegd dat hij de leerling is van wie Jezus veel hield. Ogenschijnlijk een terloopse mededeling. Maar ze zet ons wel op het goede spoor om te begrijpen waar het over gaat.

De leerling van wie Jezus veel hield: Wie wordt hier bedoeld? Sommigen denken dat het om de schrijver van het Evangelie gaat, misschien de apostel Johannes. Of een invloedrijk iemand in de gemeenschap voor wie dit Evangelie geschreven is. Of het type-beeld van de leerling bij uitstek waarmee de lezer zich kan identificeren. In elk geval is daarmee gezegd dat de Verrezene niet proefondervindelijk te constateren valt, dat alleen de band van liefde de ogen opent. Dat liefde niet blind maakt.

Dat wordt nog duidelijker in het slot van dit Evangelie. Jezus ontmoet Simon Petrus persoonlijk. En het gaat ook hier om de liefde. “Simon, heb je me lief?” Tot driemaal toe stelt Jezus hem die vraag. Pijnlijk, want Petrus had hem tevoren driemaal verloochend. Tot driemaal toe had hij gezegd dat hij die man zelfs niet kende. Je zou eerder verwachten dat het Petrus is die Jezus vraagt of Hij hem nog bemint en of hij nog zijn leerling kan zijn. Maar neen, het is Jezus die de vraag stelt. En alleen die vraag. Niet: waarom heb je dat gedaan? Geen verwijt, geen afrekening. Alleen de weerloze vraag: heb je mij lief, wil je nog mijn leerling zijn. Nu pas, nu hij die vraag hoort waaruit zoveel liefde spreekt, weet Petrus wat het betekent bemind te worden. Het is de diepste zin van de geloofservaring: te weten dat je aanvaard en bemind bent. Nu pas gaan zijn ogen definitief open en herkent hij Jezus. En nu hij alle eigenwaan heeft afgelegd en weet dat hij die liefde niet verdient en niet beter is dan de anderen, kan hij de herder worden van de andere leerlingen.

Tot geloof komen, blijft altijd iets wonderlijk. Het valt niet te programmeren. Er kan je plots iets overkomen, maar het kan ook een lange weg worden. En op die weg gebeuren dingen die je de ogen openen. Op die weg vind je ook andere mensen. Zoals iemand aan Petrus zegt: het is de Heer. We hebben mensen en tekenen nodig die ons naar Hem verwijzen. De Kerk wil zo een teken zijn. Maar zij bestaat slechts in heel concrete gemeenschappen.

Tussen al die gemeenschappen, in hun veelheid en verscheidenheid, is er ook Sant’Egidio. Hier in Antwerpen al meer dan vijfendertig jaar. In het hart van de samenleving, met al haar vragen en uitdagingen, wil de gemeenschap een teken zijn. In eerbied voor elke overtuiging en zonder opdringerigheid. Een teken dat mensen helpt de ogen te openen. Door het gebed en door de vriendschap met de armen, bijzonder ook met de vluchtelingen: uit Oekraïne en Syrië en uit Afrika of elders, op de vlucht voor armoede, oorlog en geweld. Ze doen het in navolging van Jezus, de universele broeder van de mensen.

Zoals ook Charles de Foucauld dat heeft willen zijn. Ik noem hem omdat hij over veertien dagen heilig wordt verklaard. Jarenlang heeft hij onder de Toearegs geleefd in Noord-Afrika. Om het leven met hen te delen en één van hen te worden. Alleen uit liefde en solidariteit. Een leven van gebed en van een zo diepe genegenheid en vriendschap met de armen, allen moslims. Het is die universele broederschap en die vriendschap die ook Sant’Egidio drijft en bezielt, al 54 jaar. Reden om God vandaag te bidden en te danken. Bidden dat de Kerk hier en elders inderdaad een teken mag zijn van Gods grote liefde voor deze wereld en van universele broederschap. En danken omdat God bij machte is, ook vandaag, hier en op zovele plaatsen elders, grote dingen te doen, in alle eenvoud en waarachtigheid.

+ Jozef Kardinaal De Kesel