**Eenentwintigste Zondag door het jaar - B 25 augustus 2024**

**Evangelie: Johannes 6, 60-69**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn preek voor de Eenentwintigste zondag door het jaar-B de titel: **‘De Goddelijke Redder heeft woorden van eeuwig leven’**. Voor het samenstellen van deze Bouwstenen vertrekken we bij het volgende citaat uit deze preek:

*“Vandaag is het evangelie in een eerder droevige stemming gedompeld. Na de prachtige openbaringen die we in de voorbije zondagen over Christus hebben gehoord, kon Hij eigenlijk niets anders verwachten dan dat Hij de hemel in geprezen zou worden door alle mensen die Hem volgden. En toch loopt Christus nu blijkbaar het risico van moederziel alleen gelaten te worden. Maar* ***zo gaat dat nu eenmaal: wanneer je de waarheid predikt, loop je het risico van alleen*** ***achter te blijven.*** *‘Velen van Zijn leerlingen trokken zich terug en verlieten Zijn gezelschap’, zegt het evangelie van vandaag. De meeste van Zijn discipelen gingen weg. En toen alleen nog de twaalf achterbleven, vroeg Christus ook aan hen: ‘En jullie, willen jullie ook weggaan?’ Het gaat hier over de crisis die volgt op het succes. En in dit uur van crisis duikt zo’n vraag onvermijdelijk op, omdat de mensen zich van Christus, Die ze eerst in de hoogte hebben verheven, nu plotseling willen afkeren. Hij handelt immers niet volgens hun grillen en Hij beantwoordt niet aan hun verwachtingen. ‘Ah’ – zeggen ze – ‘wij zaten te wachten op een politieke Messias! Ah, wij wilden een Messias die ons altijd brood zou geven dat de maag voedt! Wij zijn Hem gevolgd omwille van fysieke, materiële zaken, maar nu zijn al die verwachtingen ingestort…’ ‘Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?’, zegt het evangelie van vandaag. ‘Wie kan dat aanvaarden?’ De mensen die Christus achterna liepen mompelden in zichzelf en ze bekritiseerden de gang van zaken. Zo is dat:* ***kritiek is altijd de prijs die moet betaald worden voor de prediking van het ware Evangelie.*** *Maar Christus deinst niet terug in het licht van die afwijzing en in het licht van de twijfel die bij Hem wordt geplaatst. Hij zal dat later zelfs niet doen in het licht van Judas' verraad.* ***Christus is vastbesloten om Zijn weg te blijven gaan, ook al dreigt Hij alleen gelaten te worden. Maar Hij is niet alleen. Hij is alleen ‘met Zijn Vader’, en dat is het belangrijkste. Alleen zijn met God. Dit is het enige wat telt, ook voor ons. En vanuit God moeten we de waarheid prediken.*** *Wie die weg wil volgen, zal niet in de eerste plaats willen zijn bij degene die volgens hem of haar de waarheid predikt of hem naar de mond spreekt, maar bij God. En daarom vraagt ​​Christus: ‘Willen jullie ook weggaan?’ En de reactie die Petrus op die vraag geeft, biedt vandaag aan ons de enige juiste oriëntatie voor ons leven: ‘Heer, naar wie zouden we gaan? Want Gij alleen spreekt tot ons woorden van eeuwig leven!’”*

**Ook al had het Tweede Vaticaans Concilie een nieuwe wind (die van de Geest) doen waaien in de Rooms-Katholieke Kerk, toch kwam in diezelfde tweede helft van de vorige eeuw een hele beweging op gang van mensen die zich niet langer aansloten bij de Kerk**. Er waren altijd maar minder liturgische vieringen, meer kerken en kloosters kregen een andere bestemming, er waren minder priesters en religieuzen, minder doopsels, minder eerste communies en vormsels, minder kerkelijke huwelijken en kerkelijke begrafenissen. In deze periode kwam ook heel wat (machts- en seksueel) misbruik in de Kerk aan het licht. En ook al mogen we geloven dat op vandaag de Geest opnieuw waait aan de top van de Kerk, toch is het niet zo dat de boodschap en de evangelische keuzes van Paus Franciscus zomaar vanzelf doordringen tot aan de basis van de Kerk. Er is ook heel wat tegenwind, en die richt zich ook tegen het werken aan en ijveren voor een synodale Kerk. Heel wat andere mensen herkennen zich niet meer in de zinduiding die de Kerk vanouds aanbiedt, en zoeken de zin van hun leven elders of blijven hopeloos alleen achter met de grote levensvragen. Op het moment waarop we dit schrijven zien we hoe die processen nog altijd bezig zijn. **“… *‘Velen van Zijn leerlingen trokken zich terug en verlieten Zijn gezelschap’, zegt het evangelie van vandaag. De meeste van Zijn discipelen gingen weg.”* Het warenallemaal mensen die op een bepaald moment wel iets gezien hadden in die Jezus, die zich aangetrokken voelden door Hem, maar die zich toch terugtrokken bij het zien van de eisen van ‘de Weg’ die Hij hen toonde en voorleefde.** We kunnen ons afvragen of dit inderdaad geen droevig nieuws is, zoals Mgr. Romero het benoemde in het begin van het citaat uit zijn preek waar wij ons voor deze Bouwstenen op baseren.

**En toch! In heel wat parochies blijven er wel actieve kernen bestaan die getuigen van een Kerk waar het goed is om te vertoeven, waar het Evangelie als voedsel voor het leven wordt aangereikt, en waar duidelijk gekozen wordt voor de Weg van Jezus.** Op sommige grote kerkelijke feesten zijn er hier en daar nog wat volle kerken. Er ontstonden ondertussen ook nieuwe modellen en wegen van christelijke gemeenschappen – maar die worden echter door de kerkelijke autoriteiten niet zo goed gezien. **Vanuit (de rand van) de Kerk zijn er sterke evangelische getuigenissen aanwezig in de hele zorgdimensie van onze samenleving: bij mensen in detentie, in woonzorgcentra, bij migranten en asielzoekers, bij mensen in eenzaamheid en ziekte, bij stervenden, bij mensen in rouw,…** We mogen hierbij ook de christenen niet vergeten die op vandaag vervolgd worden omwille van hun geloof, omwille van hun evangelische praxis, omwille van hun profetische daadkracht en hun volgehouden diaconie op de Weg van Jezus. En zeker mogen we niet voorbijgaan aan zij die verbannen worden, zij die permanent bedreigd worden of monddood gemaakt (zie bijvoorbeeld wat er in Nicaragua gebeurt op vandaag).

**Maar het meest opvallende in de tekst van het evangelieverhaal uit Johannes 6, 60-69, en in de commentaar die Mgr. Romero daar vandaag op geeft, is die vraag die Jezus stelt aan de twaalf.** Zij waren de meest nabije leerlingen. Met hen had Hij de parabels en gelijkenissen die Hij voor de menigte had uitgesproken met nog meer tijd en uitleg verder besproken. Zij hadden de ‘tekenen’ die Hij deed van zo nabij gezien bij elke genezing, bij de maaltijden, bij de momenten van ontmoeting en vergeving,… **In onze Kerk van vandaag moet ieder van ons deze vraag van Jezus: ‘Wilt ook gij weggaan?’ duidelijk horen en ernstig nemen.** Ja maar, wij die al zolang actief meedoen in de Kerk, vraag je dat nu aan ons? Vanwaar komt die vraag nu zo plotseling in ons leven opduiken? Zijn we geen goede christenen misschien? **Zowel de clerus (en misschien zij wel op de eerste plaats), als ieder die zich gelovig noemt (speciaal diegenen die mee pastorale verantwoordelijkheid dragen): zij moeten die vraag beluisteren en op zichzelf betrekken.** Het Evangelie van Johannes confronteert ons heel duidelijk met die vraag. En dan gaat het niet over een theoretische kwestie waar we beslist positief zouden op antwoorden net zoals Petrus. **Het gaat veeleer over onze gelovige praxis, over ons leven als christen, ons pastoraal werk, onze engagementen en onze fundamentele opties. Zijn we inderdaad trouw aan die Jezus en Zijn Weg, of hebben we in de praktijk van ons leven andere keuzes gemaakt?** Ja, naar wie zouden we gaan? Heeft ons leven werkelijk alles te maken met dat breken en delen van Jezus, met Zijn prioriteit opdat anderen (‘de armen’) leven zouden hebben in overvloed? Is ons doen en laten, ons spreken en zwijgen, inderdaad in alles geijkt op de taal, het verhaal en het handelen van Jezus?

Uiteraard, wanneer wij die vraag horen, dan voelen we wel wat veel leerlingen van Jezus ook zegden: ‘Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?’ (Joh 6,60). Het is toch niet mogelijk dat diezelfde Jezus Die ons geroepen heeft, nu, na al die jaren werken en het vervullen van heel wat taken in de Kerk, die vraag ook aan ons stelt: ‘Willen ook jullie wegtrekken?’ Of anders gezegd: **Zijn jullie écht bereid om Mijn weg te gaan? Bekijk eens wat en hoe jullie bezig zijn in de Kerk: gaat het daarbij écht om Mijn fundamentele keuzes?**

**Gelukkig wie deze vraag ernstig neemt en zich daarmee door Jezus zelf laat bevragen. Gelukkig wie voldoende nederig is om eventueel op eerder gedane stappen terug te keren, en waar nodig nieuwe (meer evangelie-getrouwe) stappen te zetten**. Dan, maar alleen dan, zullen we met Petrus (die sprak in naam van de twaalf) kunnen belijden: ‘Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven, en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.’

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

1. Wat betekent het voor ons, voor ons persoonlijk geloof en voor onze (actieve) participatie in de Kerk, van te zien en te voelen dat er sinds heel wat decennia zoveel mensen afhaken en ‘veel leerlingen zich terugtrokken en niet verder met Hem mee gingen…’ (Joh 6, 66)?

2. Waar halen we de Kracht, de Spirit, de Energie, het Geloof… om een sterk evangelisch getuigenis te geven als kernen van de Kerk midden in deze wereld?

3. Hoe komt die zo onverwachte en indringende vraag van Jezus (’Willen ook jullie weggaan?’) bij mij over? Kunnen en durven we tijd maken om er eerlijk op te antwoorden? Wat betekent het antwoord op die vraag dan concreet voor onszelf en voor onze kerkgemeenschap, met het oog op vandaag en op de (nabije) toekomst?

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 Eenentwintigste zondag door het jaar-B, 26 augustus 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo V - Ciclo B, UCA-editores, San Salvador, primera edición 2008, p. 247-248. [↑](#footnote-ref-1)