Meerkeuzevragen per hoofdstuk

**Vragen bij de inleiding**

**(pp. 1–17)**

1. Wat voegt Irwin toe aan de ‘wet van het bidden’ (*lex orandi*) en de ‘wet van het geloven’ (*lex credendi*)?
2. de wet van het handelen (*lex agendi*)
3. de wet van de Kerk (*lex ecclesiae*)
4. !de wet van het leven (*lex vivendi*)
5. de wet van het ritueel (*lex ritus*)
6. Volgens Irwin betekent orthodoxie niet alleen ‘juiste leer’, maar ook
7. !juist bidden
8. moreel handelen
9. juist handelen
10. juist leren

1. Het is belangrijk om gevoelig te zijn voor subtiliteiten in de theologische woordenschat. Irwin illustreert dit met een verwijzing naar twee woorden die in het Engels beide met ‘priest’ (in het Nederlands met ‘priester’) worden vertaald, namelijk *sacerdos* (Latijn) en *presbyteros* (Grieks). Het grote verschil tussen deze twee begrippen is dat
2. zij uit totaal verschillende culturen in het oude Middellandse Zeegebied stammen
3. !het ene een offerdimensie onderstreept, terwijl het andere de nadruk legt op de rol en verantwoordelijkheden in de gemeenschap
4. het ene de nadruk legt op de relatie met God, terwijl het andere de nadruk legt op de relatie met de Kerk
5. het ene de band met de natuur onderstreept, terwijl het andere een band met de cultuur naar voren brengt
6. Het woord sacrament omvat een rijke schakering van betekenissen. Naast zijn Latijnse etymologie is het ook verbonden met het Griekse woord
7. *sakramenton*
8. *sakramentikon*
9. *!mysterion*
10. *mysterikon*
11. Alle sacramenten zijn liturgieën, maar niet alle liturgieën zijn sacramenten. De reden hiervoor is dat
12. paus Leo dit verordonneerde toen hij zei dat de Verlosser in mysteriën overging
13. er een lange traditie in het kerkelijk recht bestaat die het aantal liturgieën beperkt
14. het denkbaar is dat sacramenten buiten liturgische contexten worden gevierd
15. !liturgieen een bredere werkelijkheid bestrijken dan de zeven sacramenten die door de Kerk erkend worden

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 1**

**(pp. 21–34)**

1. De reden waarom Gods verbond met de mensheid niet als een contract kan worden opgevat, is dat
2. er geen uitwisseling van geld bij betrokken is
3. er geen duidelijk afgebakende tekst is waarin de afspraken zijn vastgelegd
4. !God en mens geen gelijkwaardige partners zijn
5. er is noch een beginpunt noch een einde van de overeenkomst
6. Het Bijbelse idee van gedachtenis en herinneren wordt uitgedrukt door
7. het Griekse woord *zikkaron* en het Hebreeuwse woord *anamnesis*
8. het Latijnse woord *memoria* en het Hebreeuwse woord *anamnesis*
9. het Hebreeuwse woord *zikkaron* en het Latijnse woord *anamnesis*
10. !het Hebreeuwse woord *zikkaron* en het Griekse woord *anamnesis*
11. In het centrum van de erediensten in de synagogen in het oude Jodendom stond
12. !de verkondiging van een reeks reddende daden van God onder zijn volk
13. het voorlezen van verheffende morele en geestelijke leer
14. de uitleg van wat de profeten hadden geleerd
15. de actualiserende herinnering aan het Pesachmaal
16. De uitdrukking “Wat zichtbaar was in onze Heiland is overgegaan in zijn mysteriën,” is
17. typisch Paulinisch van geest
18. ontleend aan Hebreeën
19. !van St. Leo de Grote
20. geïnspireerd door het evangelie van Mattheus
21. Een liturgisch en sacramenteel verstaan van mysterie veronderstelt een Bijbels begrip van tijd, omdat
22. de begrippen tijd en mysterie in de Bijbel bijna altijd samen voorkomen
23. !de inhoud van het mysterie van Gods eeuwige verlossingsplan via de volledige manifestatie daarvan in het Christusgebeuren tot het eschaton reikt
24. de betekenis van tijd in het Oude Testament radicaal werd veranderd in en door het mysterie van Christus
25. tijd en mysterie intrinsiek bij elkaar horen, zoals duidelijk wordt betoogd door de schrijvers van het Nieuwe Testament, in het bijzonder Paulus

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 2**

**(pp. 35–48)**

1. We vinden de vier verhalen van het Laatste Avondmaal, of “instellingsverhalen”, in het Nieuwe Testament in de boeken van
2. Marcus, Lucas, Matteüs en Johannes
3. Marcus, Lucas, Johannes en 1 Korintiërs
4. Marcus, Matteüs, Johannes en 1 Korintiërs
5. !Marcus, Matteüs, Lucas en 1 Korintiërs
6. De eerste pogingen om de rol van de gewijde geestelijkheid te omschrijven zijn te vinden in de zeven brieven van Ignatius van Antiochië. Het woord voor "priester" dat hij gebruikt is
7. *pristos*
8. !*presbyter*
9. bisschop
10. *sacerdos*
11. De apostolische traditie bevat een zeer vroege versie van een anafora, of eucharistisch gebed. Naast een verwijzing naar het verhaal van de instelling bevat het, in technische termen,
12. !een *anamnesis* en een *epiclesis*
13. een *anamnesis* en een *mimesis*
14. een *mimesis* en een *epiclesis*
15. een *epiclesis* en een *antepiclesis*
16. Naast een verhandeling *Over het Doopsel* schreef Tertullianus ook nog een boek
17. *Over de Zalving*
18. *!Over Boete*
19. *Over de Eucharistie*
20. *Over de* Anamnesis
21. De *Didachè* heeft een interessante structuur, omdat en in zoverre
22. de hoofdstukken over het doopsel op natuurlijke wijze voortvloeien uit een reflectie op de eucharistie als centraal element van de christelijke eredienst
23. de hoofdstukken over het doopsel een sprekend contrast vormen met de hoofdstukken over de eucharistie als centraal element van de christelijke eredienst
24. !de hoofdstukken over het doopsel op natuurlijke wijze voortvloeien uit een bezinning over het leven dat men als christen moet leiden
25. de hoofdstukken over de eucharistie een sprekend contrast vormen met de beschouwingen over het leven dat men als christen moet leiden

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 3**

**(pp. 49–69)**

1. Welke gebeurtenis luidde het einde in van het ‘Tijdperk van de Martelaren’ en het begin van wat Irwin beschouwt als de ‘Patristische Periode’?

a) Het Eerste Concilie van Nicaea (325)

b) het einde van de vervolging onder keizer Diocletianus (303-5)

c) !Het Edict van Milaan (313)

d) Het Eerste Concilie van Chalcedon (451)

2. Hoeveel sacramenten onderscheidt *St. Augustinus*?

a) !Er is geen vast aantal

b) Zeven: doopsel, vormsel, eucharistie, wijding, biecht, zalving, huwelijk

c) Zes: handoplegging, wijding, religieuze gelofte, het Onze Vader, feesten, het woord Amen

d) Zes: initiatie, eucharistie, wijding, religieuze gelofte, biecht, vormsel

3. Welk kenmerk van Augustinus' theologie van de sacramenten was geïnspireerd door de Donatisten controverse?

a) Het principe *ex opere operato*

b) Verlossing in de sacramenten is een geschenk van God dat men vrij is aan te nemen of te weigeren

c) De bewering dat Christus werkelijk aanwezig is in de geconsacreerde hostie

d) !De geldigheid van de sacramenten hangt af van de heiligheid van God, niet van de bedienaar

4. In welk kenmerk van zijn sacramentele theologie verschilt St. Isidorus van Sevilla van St. Augustinus?

a) In zijn geloof dat de eucharistische elementen fysiek veranderen in het lichaam en bloed van Christus

b) !In zijn focus op de innerlijke werking van de sacramenten

c) In zijn geloof dat de materiële elementen van de sacramenten niet essentieel zijn, maar eerder de werking van de Heilige Geest

d) in zijn geloof dat afvalligen de sacramenten niet geldig kunnen toedienen

5. Wanneer werden de mystagogische catecheses van de heilige Cyrillus van Jeruzalem uitgesproken?

a) Tijdens de Paaswake

b) !Op de ochtenden van de vijf weekdagen na Pasen

c) Tijdens de Vastentijd

d) Onmiddellijk voorafgaand aan de viering van de riten van de christelijke initiatie

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 4**

**(pp. 70–93)**

1. Hoe werd de liturgie beïnvloed door de verspreiding van het christendom tussen de zevende en de twaalfde eeuw?

a) De liturgie verspreidde zich van Rome naar andere delen van de wereld

b) !De liturgie werd overgenomen op nieuwe plaatsen en aangepast aan nieuwe culturele contexten

c) Heidense religieuze ceremonies werden opgenomen in de liturgie

d) De liturgie werd vertaald uit het Latijn in de verschillende volkstalen van Noordwest-Europa

2. Hoe begreep Paschasius Radbertus de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie?

a) Hij introduceerde de doctrine van transsubstantiatie

b) Hij begreep de eucharistische elementen als symbolen van Christus’ lichaam en bloed

c) !Hij was van mening dat na de consecratie de eucharistische elementen veranderen in het historische lichaam en bloed van Christus

d) Hij benadrukte de werkelijke maar sacramentele aanwezigheid van Christus in de eucharistie, die niet vereenzelvigd mocht worden met zijn historische lichaam.

3. Waarom werd Berengar van Tours door Paus Leo IX als ketter bestempeld?

a) !Hij gebruikte de notie van symbool in plaats van substantie om de relatie van de eucharistische elementen met het lichaam en bloed van Christus te beschrijven

b) Hij gebruikte Aristotelische in plaats van Bijbelse categorieën om de relatie van de eucharistische elementen tot het lichaam en bloed van Christus te beschrijven

c) Hij ontkende de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie

d) Hij benadrukte de identificatie van de eucharistie met het historische lichaam van Christus op zo’n realistische manier dat het de symbolische aard van het sacrament overschaduwde

4. Wat was het belangrijkste verschil tussen de monastieke en de scholastieke benadering van theologie in de Middeleeuwen?

a) Monastieke theologie werd meestal beoefend door franciscaner en dominicaner broeders, scholastieke theologie door priester-professoren aan de universiteiten

b) Monastieke theologie legde de nadruk op een symbolisch begrip van de eucharistie, terwijl de scholastieke theologie de notie van transsubstantiatie introduceerde

c) !Monastieke theologie was meer contemplatief, scholastieke theologie meer rationeel, logisch en technisch

d) Monastieke theologie was relatief onafhankelijk van het magisterium, scholastieke theologie representeerde in sterkere mate het leergezag van de Kerk

5. Welke theoloog definieerde voor het eerst het precieze aantal van zeven sacramenten?

a) Hugo van St. Victor

b) Thomas van Aquino

c) Petrus Abelardus

d) !Petrus Lombardus

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 5**

**(pp. 94–111)**

1. Welke reden wordt door Irwin genoemd voor de toenemende populariteit van ‘privé-missen’ in deze periode, samengaand met de bouw van zijaltaren naast het hoofdaltaar van de kerk?

a) !Het idee dat de mis niet met, maar namens het volk werd opgedragen

b) Toenemend individualisme

c) Een overschot aan priesters

d) Een groeiend aantal pelgrims die de mis wilden vieren in het heiligdom van een heilige

2. Welke hoofdstromingen in de theologie ontstonden in de periode van de Hoge Scholastiek?

a) De monastieke en scholastieke benaderingen van de theologie

b) !Thomisme en Scotisme

c) Neoplatonisme en Aristotelisme

d) Nominalisme en Realisme

3. Wat is in Thomas van Aquino’s theologie van de sacramenten het verschil tussen hoofdoorzaken en instrumentele oorzaken van genade?

a) Hoofdoorzaken van genade zijn de sacramenten, instrumentele oorzaken van genade zijn de sacramentalia.

b) In het openen van de poort naar alle andere sacramenten is het doopsel de hoofdoorzaak van de genade, de andere sacramenten zijn instrumentele oorzaken van de genade

c) Hoofdoorzaken van genade zijn de sacramenten in hun geheel, instrumentele oorzaken van genade zijn de materiële elementen die gebruikt worden bij de viering ervan (bijv. water, olie, brood, wijn)

d) !De hoofdoorzaak van genade is God zelf, instrumentele oorzaken van genade zijn de sacramenten

4. Wat betekenen de sacramenten in de theorie van St. Thomas van Aquino over sacramentele causaliteit, in het bijzonder?

a) !De Passie van Christus, genade en heerlijkheid

b) God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest

c) Materie, vorm en heiligmakende genade

d) Vele dingen, ze zijn polyvalent

5. Wie bewerkt de sacramenten volgens St. Thomas van Aquino?

a) Alle deelnemers aan sacramentele vieringen

b) God alleen is de bewerker van de sacramenten

c) Bisschoppen, priesters en diakens

d) !De belangrijkste bewerker is God, maar er zijn ook menselijke bedienaren (priesters en bisschoppen) voor nodig

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 6**

**(pp. 112–127)**

1. Met betrekking tot de liturgie was de grootste bekommernis van de Reformatoren

a) het priesterschap af te schaffen

b) !alle gelovigen de communie te geven onder beide gedaanten

c) de instellingswoorden uit het eucharistisch gebed weg te laten

d) meer schriftlezingen te hebben tijdens de eucharistie

2. Volgens dit hoofdstuk maakt Luther in De Babylonische Ballingschap van de Kerk bezwaar tegen

a) het gezag van de rooms-katholieke bisschoppen

b) de leer van het concilie van Trente

c) !het idee van de mis als offer

d) het sacrament van de biecht

3. In de door Luther voorgestelde orde van dienst voor de mis komen het *Sanctus* en *Benedictus*

a) onmiddellijk na het Gebed des Heren

b) onmiddellijk na de epiclese

c) niet, ze worden weggelaten

d) !onmiddellijk na de consecratiewoorden

4. Het belangrijkste doel van het Concilie van Trente was:

a) het beslechten van theologische geschillen tussen scholastieke theologen van verschillende ordes

b) het pauselijk primaat te herstellen, tegen de aanval van de Reformatoren in

c) het formuleren van een systematische leerstellige samenvatting van de belangrijkste leer en doctrines van de Rooms-Katholieke Kerk

d) !het behandelen van specifieke punten van zorg die door de Reformatoren waren geuit

5. Het Tridentijnse Missaal van 1570 moest overal gebruikt worden behalve

a) door de hervormers, zij mochten hun eigen liturgie behouden

b) in de landen van de "Nieuwe Wereld" (missiegebied)

c) !wanneer plaatselijke of religieuze gemeenschappen een lange traditie hadden

d) door de paus in Rome, hij had zijn eigen Pauselijk Missaal

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 7**

**(pp. 128–141)**

1. De catechismussen ontwikkeld na het concilie van Trente werden gebruikt

a) om zich apologetisch te verzetten tegen kwesties die door de hervormers aan de orde werden gesteld

b) in theologische faculteiten, om de Tridentijnse leer uit te leggen

c) om kwesties over de sacramenten te verduidelijken die door het concilie waren opengelaten

d) !als voorbereiding op het ontvangen van de eerste communie en het vormsel

2. Het essentiële punt dat Dom Odo Casel (1886-1948) maakte, was

a) !dat christenen de mysteries van Christus steeds opnieuw beleven in de liturgie en de sacramenten

b) dat alleen actieve participatie toegang geeft tot de ware geest van de liturgie

c) dat Thomas van Aquino moet worden herlezen in het licht van het patristisch gedachtegoed

d) dat de Griekse mysteriecultussen van fundamenteel belang waren voor de ontwikkeling van de christelijke cultus

3. In de lijn van de theologie van Edward Schillebeeckx (1914-2009), zegt Irwin dat het oer-sacrament

a) de eucharistie is

b) !Christus is

c) het doopsel is

d) de Kerk is

4. Bernard J. Leeming (1893-1971) schrijft dat

a) !sacramenten zelf genade veroorzaken omdat zij Gods werktuigen zijn

b) sacramenten, in overeenstemming met de morele causaliteit, gelegenheden tot genade zijn

c) de instelling van de sacramenten door Christus betekent dat het Christus was die zowel de materie als de vorm van de sacramenten bepaalde

d) de geldigheid van de sacramenten afhangt van de morele goedheid van de bedienaar

5. In het document Mediator Dei (1947) beklemtoonde Pius XII

a) dat ieder mens, gewijd en leek, een lid is van het Lichaam van Christus

b) de belangrijke plaats van de bijbelstudie in het kielzog van de liturgische en pastorale beweging van de 20e eeuw

c) !dat Christus wordt ervaren in de gemeenschap van de kerk, gevierd in en door de liturgie

d) de noodzaak van liturgische hervorming, te beginnen met de Paasnacht en de Goede Week

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 8**

**(pp. 142–166)**

1. Wat was het eerste document van het Tweede Vaticaans Concilie?

a) De Dogmatische Constitutie over de Kerk (*Lumen Gentium*)

b) !De Constitutie over de Heilige Liturgie (*Sacrosanctum Concilium*)

c) De Dogmatische Constitutie over de Goddelijke Openbaring (*Dei Verbum*)

d) De Pastorale Constitutie over de Kerk in de Wereld van deze Tijd (*Gaudium et Spes*)

2. Wat is volgens *Lumen Gentium* de bron en het hoogtepunt van het hele christelijke leven?

a) !Het eucharistisch offer

b) Het doopsel

c) De heilige communie

d) de Kerk

3. Welk van de volgende fenomenen is een voorbeeld van waar uitspraken in de Constitutie over de Heilige Liturgie van Vaticanum II verdere beslissingen beïnvloedden die binnen lokale gemeenschappen werden genomen?

a) Devoties ter vervanging van liturgische vieringen

b) !Toenemend gebruik van de volkstaal in de liturgie

c) Uniformiteit van liturgische architectuur

d) Het herstel van privé-missen

4. Welke van deze punten is een belangrijke bekommernis doorheen heel de Constitutie over de Heilige Liturgie van Vaticanum II?

a) De aanwezigheid van Christus in de eucharistische gaven

b) Stille devotie

c) Het offerkarakter van de eucharistie

d) !Actieve participatie

5. Onderzoek naar het menselijke aspect dat betrokken is bij afzonderlijke sacramenten heeft ertoe geleid dat sommige theologen de levensrelaties gearticuleerd in de sacramenten benadrukken, en sacramenten karakteriseren als...?

a) Sacramenten als gebeurtenissen

b) Sacramenten als sociale functies

c) !Sacramenten als overgangsrituelen (*rites de passage)*

d) Sacramenten als performatieve fenomenen

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 9**

**(pp. 169–187)**

1. De begrippen ‘*lex orandi*’ en ‘*lex credendi*’ hebben beide het woord ‘*lex*’ als wezenlijk bestanddeel. Letterlijk betekent *lex* ‘recht’, maar het kan ook worden opgevat als ‘grondslag’ of ‘beginsel’. Het juridische begrip waarmee het niet moet worden verward is:

a) !*ius*

b) *vivendi*

c) *mystagogia*

d) *statuat*

2. Volgens Thomas van Aquino moet de liturgie gerekend worden tot de auctoritates (autoriteiten) van de kerk. Welke van de volgende is geen auctoritas (autoriteit)?

a) de apostolische Traditie

b) de Bijbelse geschriften

c) !de gebeden van de heiligen

d) de leerstellingen van de Kerk

3. Na de synode over de Eucharistie en de Zending van de Kerk van 2005 heeft paus Benedictus XVI een Apostolische Exhortatie opgesteld, getiteld *Sacramentum Caritatis*. De drie delen ervan, in de juiste volgorde, zijn:

a) !een mysterie waarin men gelooft, een mysterie dat men viert, een mysterie waaruit men leeft

b) een mysterie dat men viert, een mysterie waarin men gelooft, een mysterie dat men verkondigt

c) een mysterie waarin men gelooft, een mysterie dat men viert, een mysterie dat men verkondigt

d) een mysterie dat men verkondigt, een mysterie dat men viert, een mysterie waaruit men leeft

4. Welke van de volgende beweringen is juist?

a) De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie maakt geen deel uit van het Romeins Rituaal.

b) De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie is een onderdeel van het Romeins Pontificale.

c) De Orde van dienst voor het huwelijk maakt geen deel uit van het Romeins Pontificale.

d) !De Orde van dienst voor het huwelijk maakt deel uit van het Romeins Rituaal.

5. Het Algemeen Statuut van het Romeins Missaal (ASRM)

a) is dat deel van het liturgisch boek waar men de lezingen voor elke zondag vindt

b) is dat deel van het liturgisch boek waar de gebedsteksten voor de mis worden gevonden

c) !is geen deel van het eigenlijke liturgische boek maar meer een soort systematische inleiding

d) maakt geen deel meer uit van het liturgisch boek, maar deed dat wel tot de liturgische hervormingen van Vaticanum II

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 10**

**(pp. 188–206)**

1. De titel van het baanbrekende boek van Dom Odo Casel, waarin een anticipatie van een liturgische sacramentele theologie kan worden waargenomen, luidt:

a) Mysteriën in Christelijke Eredienst

b) Christelijke Cultus en Eredienst

c) Christelijke Eredienst als Mysteriecultus

d) !Het Mysterie van de Christelijke Eredienst

2. Waarom is de Schrift belangrijk voor de studie van de gebedsteksten van het missaal?

a) Omdat in de gebeden passages uit de Bijbel worden geciteerd

b) !Omdat de gebeden Bijbelse taal gebruiken

c) Omdat de gebeden Jezus’ gebeden verwoorden

d) Omdat de gebeden de lezingen inleiden

3. De juiste volgorde van de vier werkwoorden waarin de structuur van de eucharistische liturgie kan worden gezien, is

a) zegenen, breken, geven, nemen

b) nemen, breken, zegenen, geven

c) breken, nemen, geven, zegenen

d) !nemen, zegenen, breken, geven

4. Waarom heeft de Kerk nooit één bepaalde bouwstijl aangenomen voor de bouw van kerken?

a) Omdat de geldigheid van de gotische en barokke stijlen uitstijgt boven tijd en ruimte

b) Omdat Jezus Christus in dit opzicht niets heeft aangegeven

c) !Omdat de Kerk universeel is en zich dus kan aanpassen aan vele verschillende culturen en stijlen

d) Omdat de wetgeving in de verschillende landen altijd anders is

5. Met betrekking tot de structuur van de eucharistie had *Sacrosanctum Concilium* het herstel bevolen van:

a) !de homilie en het universele gebed

b) het universeel gebed en het Gebed des Heren

c) de homilie en het Gebed des Heren

d) de homilie en de boete-act

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 11**

**(pp. 209–230)**

1. Sacramentaliteit veronderstelt dat de schepping:

a) !fundamenteel goed is

b) statisch en neutraal is

c) corrupt en slecht is door de zonde

d) onbelangrijk is voor God

2. De liturgie deelt Gods aanwezigheid mee aan menselijke personen:

a) door directe leerstellige uiteenzettingen.

b) door zuiver intellectuele uitdrukkingen.

c) door symbolen met slechts één mogelijke concrete betekenis.

d) !door veelvoudige symbolen die een verscheidenheid van betekenissen uitdrukken.

3. Het zegengebed over het doopwater in de Paasnacht:

a) legt precies uit welke theologische principes in het doopsel op het spel staan.

b) !is samengesteld uit een reeks beelden die verschillende sleutelmomenten in de heilsgeschiedenis belichten.

c) is rechtstreeks ontleend aan de catechismus, zonder enig verband met de Schrift.

d) is een onbelangrijke toevoeging aan de liturgie.

4. Wanneer water liturgisch wordt gebruikt:

a) wordt het volgens Irwin zo heilig dat het niet meer als gewoon water beschouwd kan worden.

b) is het volgens Irwin niet anders dan gewoon water, en kan het als onbelangrijk worden genegeerd.

c) !wordt het volgens Irwin gebruikt zoals water bedoeld is om gebruikt te worden, waardoor onze omgang met al het water een nieuwe vorm krijgt.

d) moet het volgens Irwin minimaal gebruikt worden, omdat water onbelangrijk is voor de liturgie.

5. De liturgie helpt het sacramentele wereldbeeld vorm te geven door:

a) het heilige definitief te scheiden van het alledaagse.

b) !het benadrukken van Gods aanwezigheid in de hele schepping voor, tijdens en na de liturgie.

c) te benadrukken dat de mens als enige deel van de schepping in staat is Gods genade te dragen.

d) de schepping af te wijzen en alleen Gods transcendentie te bevestigen.

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 12**

**(pp. 231–250)**

1. Aan de sacramenten wordt deelgenomen door gebruikmaking van:

a) het menselijk verstand alleen.

b) de zuiver geestelijke ziel alleen.

c) !de gehele menselijke persoon, met inbegrip van het lichaam en de lichamelijke vermogens.

d) genegenheid voor de rest van de gelovige gemeenschap..

2. Brood en wijn zijn bijzonder belangrijke symbolen voor de eucharistie omdat:

a) bijna iedereen de smaak lekker vindt.

b) !zij bij hun productie het paasproces van sterven en opstaan betrekken.

c) ze langer houdbaar zijn dan andere voedingsmiddelen.

d) ze zo eenvoudig te maken zijn dat er zo weinig mogelijk menselijke arbeid aan te pas komt.

3. Irwin zou beweren dat tijdens de eucharistieviering, het brood en de wijn:

a) zo goedkoop mogelijk gemaakt moeten worden, om de arbeid en het geld elders te investeren.

b) alleen door de priester genuttigd mogen worden, omdat niemand anders aan de maaltijd hoeft deel te nemen.

c) !robuuste en levendige symbolen moeten zijn, beschikbaar voor alle gelovigen.

d) zo min mogelijk gebruikt worden om verwarring te voorkomen dat de eucharistie nog slechts brood en wijn is.

4. Het kerkgebouw en de architectuur moeten artistiek mooi zijn:

a) om het kerkgebouw te onderscheiden van de natuurlijke wereld als de plaats waar de heiligheid wordt bewaard.

b) !omdat de schone kunsten het genie van de mensheid tot uitdrukking brengen en de mensheid op God richten.

c) volgens de gotische bouwschool, die de enige erkende stijl is.

d) en het kerkgebouw moet daarom zelden wordt gebruikt om het ongerept te houden.

5. De bijdrage van menselijke arbeid aan de voorbereiding van de liturgie is:

a) !een verdieping van de deelname voor allen die bijdragen aan de viering van de liturgie door hun arbeid.

b) niet relevant voor de liturgie.

c) alleen aanvaardbaar voor hen die zich onmiddellijk op de liturgie voorbereiden, zoals de priester of de koster.

d) een betreurenswaardig maar noodzakelijk probleem voor de sacramentele theologie.

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 13**

**(pp. 251–273)**

1. Vanaf welke plaats leest de lector in de liturgie de lezing(en)?

a) Het altaar

b) !De ambo

c) Het schip

d) Cathedra

2. In welke zin noemt Augustinus sacramentele handelingen, zoals baden voor het doopsel of eten voor de eucharistie, “zichtbare woorden”?

a) !In de zin dat wat God zegt, gebeurt

b) In de zin dat de Schrift deze handelingen aanvult

c) In de zin dat de handelingen de woorden volgen

d) In de zin dat de sacramenten zichtbare tekenen van genade zijn

3. Welk thema is volgens het *Lectionarium voor de mis* vastgesteld voor de eerste zondag van de veertigdagentijd?

a) De gelijkenis van de verloren zoon

b) !De beproeving van de Heer

c) De transfiguratie van de Heer

d) Het opstaan van Lazarus

4. Waarop duidt volgens Irwin de term mythe?

a) Herinneringen die het verleden van mensen oproepen en hun visie op het leven vernieuwen

b) Verhalen over de schepping van de wereld

c) Iets dat onwaar is in termen van realiteit

d) !Wat het meest waar is in de zin dat het mensen een verhaal geeft om naar te leven

5. Welke bijbelse gebeurtenis wordt gezien als het paradigma bij uitstek van het Paasgebeuren, zoals in vele patristische geschriften overwogen is?

a) Het Sinaï-verbond

b) De roeping van profeten

c) !De Exodus

d) De roeping van Israël

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 14**

**(pp. 274–300)**

1. Wat is de precieze term die door liturgiewetenschappers wordt gebruikt om de gebeden in de liturgie te beschrijven?

a) *lex orandi*

b) !euchologie

c) *berachah*

d) Eucharistische gebeden

2. Wat is de technische term voor het aanroepen van de heilige Geest?

a) !epiclese

b) consecratie

c) sanctificatie

d) anamnese

3. Wat gedenkt de aanwijzing in de rubrieken van de Chrismamis “dan kan de bisschop blazen over de opening van het vat met chrisma”?

a) Hoe God leven blies in de mens

b) !Hoe de verrezen Christus op de apostelen blies bij zijn verrijzenis

c) Hoe de Heilige Geest als een machtige windvlaag over de discipelen blies op de Pinksterdag

d) Hoe God adem liet stromen in de levenloze beenderen in het Bijbelse verhaal van Ezechiël

4. In welke zin wordt de term *collecta* gebruikt om het gebed onder de inleidende riten te benoemen?

a) Het verwijst naar de samenkomst van de gemeenschap voor de liturgie

b) Om het gebed te beschrijven dat gebeden wordt als de mensen op één plaats bijeenkomen om de liturgie te beginnen

c) De gemeenschap verzamelt de smeekbeden van de kerk voor de specifieke vieringen

d) !Al het bovenstaande

5. Wat is volgens het Algemeen Statuut van het Romeins Missaal het centrale punt en hoogtepunt van de gehele liturgische viering, dat het gebed van de kerk van dankzegging en heiliging betekent?

a) Het proprium

b) De plechtige zegen

c) !Het eucharistisch gebed

d) Het gebed na de communie

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 15**

**(pp. 301–316)**

1. De liturgische handeling van het noemen van God drukt in de eerste plaats uit:

a) de relatie tussen de immanente en de economische Drie-eenheid

b) de Bijbelse invloed op de liturgie

c) de Trinitarische dogma's van de Oecumenische Concilies

d) !dat wij een relatie kunnen aangaan met de ene God in drie personen

2. De Prefatie is in de eerste plaats gericht tot

a) !de Vader

b) de Zoon

c) de Geest

d) de Drie-eenheid

3. De verschillende elementen in het Eucharistisch Gebed zijn volgens de ASRM:

a) dankzegging, euchologie, acclamatie, instellingsverhaal en consecratie, epiclese, anamnese, oblatie, voorbeden, doxologie

b) dankzegging, acclamatie, epiclese, instellingsverhaal en consecratie, anamnese, oblatie, doxologie, communie

c) !dankzegging, acclamatie, epiclese, instellingsverhaal en consecratie, anamnese, oblatie, voorbeden, doxologie

d) dankzegging, acclamatie, epiclese, instellingsverhaal en consecratie, anamnese, voorbeden, doxologie

4. Als in het gebed over de gaven op Witte Donderdag gesproken wordt over de gedachtenis van het offer dan bedoelt men:

a) onze offergaven die op het altaar staan

b) het lichaam en bloed van Christus

c) het offer dat Jezus bracht in de tempel van Jeruzalem

d) !het kruisoffer van Christus en onze deelname daaraan

5. De epiclese in de na-conciliaire eucharistische gebeden

a) is een nieuwigheid in de liturgiegeschiedenis

b) !wordt gebeden over de offergaven en over de verzamelde gemeenschap

c) is een gebed dat tot de Geest wordt gericht opdat de eucharistische gaven worden geconsacreerd tot het lichaam en bloed van Christus

d) is een gebed dat de gedachtenis van het paasmysterie tot uitdrukking brengt

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 16**

**(pp. 317–332)**

1. Welke twee noties van tijd onderscheidt Irwin?

a) liturgische en niet-liturgische

b) epicletische en anamnetische

c) !chronologische en kairetische

d) tijdelijke en eeuwige

2. Welk Bijbelverhaal werd voor de patristische schrijvers zeer belangrijk bij het uitdrukken van het paasmysterie in het gebed om het water te zegenen tijdens de Paaswake?

a) Jezus’ stillen van de storm op het meer van Galilea (Matteüs 8:23-27)

b) !het lijdensverhaal van Christus met het bloed en water dat uit de gewonde zijde van Christus kwam (Johannes 19:34)

c) de genezing bij de poel van Bethesda (Johannes 5:1-15)

d) Jezus’ aanbod van het levende water aan de Samaritaanse vrouw (Johannes 4)

3. “De Heilige Schriften zijn wanneer ze in de liturgie worden verkondigd, anamnetisch." Wat betekent dit voor Irwin?

a) !Wat gezegd wordt, gebeurt in hun verkondiging

b) Het zijn historische verslagen

c) Het zijn kronieken van wat gebeurd is in de heilsgeschiedenis

d) Ze worden nagespeeld in de liturgie

4. Welk van de volgende antwoorden is een typisch voorbeeld van een ritueel gebaar dat in de liturgie kan plaatsvinden en dat een historische heruitvoering kan lijken?

a) De zegening van de oliën tijdens de Chrismamis

b) !De voetwassing op Witte Donderdag

c) De lezing van het Woord op Goede Vrijdag

d) Het offertoriumgedeelte van de eucharistieviering

5. Welke van deze uitspraken over de liturgie is volgens Irwin waar?

a) In de viering van de liturgie kruist het sterven en opstaan van Christus ons menselijk leven, dat verlossing en heiliging nodig heeft.

b) Het paasmysterie van Christus plaatst ons leven met al zijn broosheid en al zijn vreugden in het juiste perspectief.

c) De paasgerichtheid van de liturgie geeft aan alle vormen van christelijk gebed dezelfde paschale-dimensie.

d) !Alle bovenstaande uitspraken.

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 17**

**(pp. 335–352)**

1. Irwin noemt de liturgie een epifanie van de Kerk vanwege

a) het hoogfeest aan het eind van de kersttijd

b) het feit dat je de liturgie nooit privé kunt vieren

c) !het feit dat in elke viering de Kerk in al haar uniciteit aanwezig is

d) het feit dat het de manifestatie van Christus is

2. Het benadrukken van de gemeenschapsdimensie van de liturgie maakt duidelijk dat

a) de liturgie wordt gevierd met gelijkgezinden

b) het ambtelijk priesterschap belangrijker is dan het algemeen priesterschap

c) !de Kerk altijd bijeenkomt op uitnodiging van God en altijd een afspiegeling is van het trinitaire mysterie

d) al het bovenstaande

3. In het kerkelijke spreken verwijst de uitdrukking ‘plaatselijke kerk’ in de eerste plaats naar

a) !het bisdom

b) de parochiekerk waarin je gedoopt bent

c) je zondagse parochiekerk

d) de kerk van de bruid in het kader van het huwelijk

4. In de liturgische boeken is er geen litanie tijdens

a) het doopsel

b) de inwijding van een kerk

c) !de eerste communie

d) de priesterwijding

5. Het universele gebed tijdens de mis is een uitdrukking van

a) !het algemeen priesterschap

b) het belang van de plaatselijke kerk boven de universele Kerk

c) de creativiteit van de priester

d) de secularisatie van de post-conciliaire liturgie

**VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 18**

**(pp. 353–370)**

1. De sacramenten hebben betrekking op de tijd door:

a) het voorlopig aanwezig maken van de toekomst.

b) het herinneren aan de gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis.

c) momenten te zijn die in het hier en nu ervaren worden.

d) !al het bovenstaande.

2. Welk van de volgende opvattingen over de dood kan uit de liturgie worden afgeleid?

a) De dood is een onaangenaam onderwerp dat het beste vermeden en niet besproken kan worden.

b) De dood is de zekere, definitieve en blijvende ondergang van ons wezen.

c) !In het doopsel is de christen reeds de dood binnengegaan door het paasmysterie, dat leidt tot de verrijzenis.

d) Iedereen die ooit gezondigd heeft, zal onderworpen zijn aan de eeuwige dood.

3. Hoe functioneert de liturgische kalender door het jaar heen?

a) Een jaarlijkse cyclus die nooit verandert en elk jaar identiek moet worden herhaald.

b) !Een cyclus van seizoenen die elk jaar herhaald worden om er elk jaar dieper op in te kunnen gaan.

c) Een biografie van Jezus van Nazareth.

d) Elk jaar is volkomen uniek en verschillend van elk ander jaar.

4. In de liturgie doet de eschatologie het volgende:

a) !christenen helpen het leven te ordenen naar de juiste maatstaven van de toekomstige heerlijkheid.

b) de christen eraan herinneren dat het hier en nu er niet toe doet.

c) precies voorspellen wat de toekomst in petto heeft.

d) louter symbolisch zijn, omdat niemand de toekomst kan voorspellen.

5. In de liturgie van de Eucharistie is eschatologie:

a) !een aanmoediging om hoopvol uit te zien naar de wederkomst van Christus, zelfs geconfronteerd met beproevingen.

b) alleen aanwezig in de vastentijd en de paastijd.

c) een exclusieve focus op de “reeds”-realiteit.

d) veel minder uitgesproken na Vaticanum II, hetgeen Irwin betreurt.

Antwoordmodel bij de meerkeuzevragen

|  |  |
| --- | --- |
| Inleiding | c, a, b, c, d |
| Hoofdstuk 1 | c, d, a, c, b |
| Hoofdstuk 2 | d, b, a, b, c |
| Hoofdstuk 3 | c, a, d, b, b |
| Hoofdstuk 4 | b, c, a, c, d |
| Hoofdstuk 5 | a, b, d, a, d |
| Hoofdstuk 6 | b, c, d, d, c |
| Hoofdstuk 7 | d, a, b, a, c |
| Hoofdstuk 8 | b, a, b, d, c |
| Hoofdstuk 9 | a, c, a, d, c |
| Hoofdstuk 10 | d, b, d, c, a |
| Hoofdstuk 11 | a, d, b, c, b |
| Hoofdstuk 12 | c, b, c, b, a |
| Hoofdstuk 13 | b, a, b, d, c |
| Hoofdstuk 14 | b, a, b, d, c |
| Hoofdstuk 15 | d, a, c, d, b |
| Hoofdstuk 16 | c, b, a, b, d |
| Hoofdstuk 17 | c, c, a, c, a |
| Hoofdstuk 18 | d, c, b, a, a |