**Derde Zondag van de Veertigdagentijd, 12 maart**

Er waren twee gebruikelijke routes van Judea naar Galilea. De kortste ging door de stad Samaria.

De Joden hadden een grote afkeer van de Samaritanen (Joh 4,9,27). De definitieve scheiding vond plaats in de tijd van Nehemia (5e eeuw v. Chr.) en werd radicaler toen de Samaritanen op de berg Garizim een tempel bouwden ter ere van de Heer, de God van Israël.

In de periode van de Syrische invloed (2e eeuw v. Chr.) vroegen de Samaritanen volgens Flavius Josephus (Antiquitates Iudaicae 12, 5,5) aan Antiochus om hun tempel op Garizim te wijden aan de Griekse god Zeus Xenios.

De Joodse koning Johannes Hyrcanus vernietigde deze en liet daarmee een open wond achter die nooit meer zou genezen. De Samaritanen beschouwden zichzelf als de legitieme voortzetters van het Joodse geloof en handhaafden zeer oude tradities. Zij hadden de Pentateuch als hun enige heilige boek. De eerste vijf boeken van de Bijbel.

De evangeliën, vooral die van Johannes, vertellen soms details die irrelevant lijken, maar dat niet zijn. Jezus is, net als wij, echt moe (Joh 4,6), hij moet zijn krachten aanvullen, hij heeft honger en dorst; maar zelfs te midden van vermoeidheid laat hij geen gelegenheid voorbijgaan om goed te doen aan mensen die hij tegenkomt.

***Wanneer wij moe worden - in ons werk, in onze studies, in ons apostolisch werk - wanneer wij de horizon gesloten vinden, laten wij dan onze ogen op Christus richten: op de goede Jezus, op de vermoeide Jezus, op de hongerige en dorstige Jezus*** (Josemaría Escrivá, Vrienden van God, nrs. 176 en 201). De Heer is met u.

In de dialoog van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Joh 4,7-29) presenteert Johannes opnieuw de leer van de genade, het geschenk dat God aan de mensheid geeft door de heilige Geest na de menswording van zijn Zoon.

Hij spreekt van **een bron van water die opwelt tot het eeuwige leven** (4,14), zoals in het gesprek met Nicodemus, wanneer hij aankondigt dat een **nieuwe geboorte uit water en Geest nodig is om het koninkrijk van God binnen te gaan** (Joh 3,5)" (Dominum et Vivificantem, n. 1).

De episode toont ook de universaliteit van het heil dat Christus brengt. Zijn liefde strekt zich uit tot alle zielen (Joh 4,9.31-38).

Jezus vraagt om wat water te mogen drinken, niet alleen vanwege zijn lichamelijke dorst, maar om aan te tonen dat hij dorst had om de mensen de liefde van God te laten ontdekken: (H. Theresia van Lisieux, Verhaal van een ziel 9)."**Hij had dorst.... Maar door te zeggen: 'Geef mij te drinken' vroeg de Schepper van het universum om de liefde van zijn arme schepsel. Hij dorstte naar liefde... Ja, ik besef meer dan ooit dat Jezus dorst heeft. Onder de mensen in de wereld vindt hij alleen de ondankbaren en de onverschilligen, en onder zijn eigen leerlingen, hoe weinig harten vindt hij die zich zonder voorbehoud aan hem geven, die alle tederheid van zijn oneindige liefde begrijpen!"**

De transformatie die de genade in deze vrouw teweegbrengt is wonderbaarlijk (Joh 4,28-29). Wil je niet veranderd worden door de Heer?

Zou ik kunnen zeggen dat elke ontmoeting met Jezus mijn leven verandert en mij blijer maakt?

Michael en Susanna hebben dit geleerd in de afgelopen jaren. Jullie hebben geleerd om een persoonlijke vriendschap met Jezus op te bouwen.

Jesus, help ons allemaal. U hebt dorst naar ons geloof. U bent de bron van ons geluk.

De Moeder van Jezus leert ons wat het is het hart open te stellen voor Gods woord. Jezus, open ons hart om met vertrouwen te luisteren naar het woord van God. Dat wij ook mogen zeggen mij geschiede naar uw woord.

Amen.

\*\*\* Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) \*\*\*