**Zestiende Zondag door het jaar - B 21 juli 2024**

**Evangelie: Marcus 6, 30-34**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn preek van vandaag de titel: ***“Christus, de ware Koning – Herder van alle volkeren”.***Het onderstaande citaat waar wij voor het samenstellen van deze Bouwstenen van vertrekken, is in zijn homilie te vinden bij de ondertitel: **“*De armoede van slecht bestuurde volkeren”.***

Bij het vers Mc 6,34 uit het evangelie van deze zondag zegt de aartsbisschop*: “Dit is ook een typisch beeld dat het Evangelie ons schetst uit de tijd van Christus. Hij wil een moment van rust zoeken, maar de mensen hebben Hem nodig en gaan er heen en vinden Hem. Het is een menigte van mensen die hem zoeken, een menigte die het Evangelie met ongeëvenaarde woorden beschrijft: ‘Toen Jezus van boord ging, zag hij een menigte en Hij had medelijden met hen omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij begon ze rustig te onderwijzen…’ Er was geen haast in Zijn manier van doen, er was ineens geen vermoeidheid meer in Hem, want de schapen hadden Hem nodig. Dit is wat een goede herder doet... Maar wat Jezus dan ineens ontdekt:* ***het is een volk dat zijn eenheid, zijn mystiek heeft verloren, dat alleen aardse oplossingen zoekt voor de politieke problemen van zijn tijd, het heeft God vergeten en er is niemand die het in die zoektocht kan leiden.*** *En dus begint Hij te spreken en uit te leggen dat de enige verlossing van God komt, dat God ons liefheeft, dat God ons niet in de steek heeft gelaten, dat Hij wil dat we elkaar zouden liefhebben, en dat we ons niet zouden laten verspreiden of uiteendrijven. Dat zou dus volgens Marcus de leer van onze Heer Jezus Christus zijn.”*

**Hoe dikwijls moeten we erkennen dat volkeren eigenlijk leven als ‘een kudde zonder herder’: verloren, zonder oriëntatie, zonder horizont, zonder motivatie, achtergelaten, uitgestoten en uitgesloten, zonder bescherming tegenover de gevaren van buiten en van binnen? Vandaag zullen we aan dat ‘verloren-zijn’ andere namen geven dan in de tijd van Jezus.** Volkeren worden uitgehongerd; mensen worden gebruikt als kanonnenvlees in oorlogen die georganiseerd worden door rijke en machtige mensen; er zijn volkeren waar het minimumloon of het pensioengeld helemaal niet voldoende is om menswaardig te kunnen leven; er zijn volkeren die angstig voelen hoe ze permanent afgeluisterd en gecontroleerd worden door het apparaat van ‘de grote Broer Big Brother’[[2]](#footnote-2); er zijn volkeren waar sociaal geweld (meestal als een soort van spontane uitbarsting, maar eigenlijk altijd als gevolg van het economisch geweld van uitbuiting en uitsluiting dat al zolang bestaat) alles en iedereen verlamt; er zijn volkeren die geregeerd worden door politici die zich verrijken dankzij de corruptie; er zijn volkeren waar onderwijs gebruikt wordt als middel tot ideologische indoctrinatie en waar de lessen geschiedenis alleen maar dienen om de actuele machthebbers en hun malafide praktijken te rechtvaardigen; er zijn volkeren waar de kleine mensen meer belastingen betalen dan de rijksten; er zijn volkeren voor wie geen menswaardig leven mogelijk is, en waarvan de mensen wegtrekken naar plaatsen waar ze hopen dat er meer levensmogelijkheden zullen zijn; er zijn volkeren waar…

Mgr. Romero ziet het zo: “… *Een volk dat zijn eenheid, zijn mystiek heeft verloren, dat alleen aardse oplossingen zoekt voor de politieke problemen van zijn tijd, het heeft God vergeten en er is niemand die het in die zoektocht kan leiden.”* Politieke partijen en ideologische ‘zuilen’ zijn dikwijls een bron van verdeeldheid en dus van zwakte in plaats van dat het pluriforme ruimten zouden zijn waar er samen kan gezocht worden naar rechtvaardige oplossingen. Zo dikwijls hebben ook de Kerken en godsdiensten gefaald in hun verlossende boodschap, en niet zelden hebben ze actief of zwijgend het onrecht laten gebeuren en het zelfs gerechtvaardigd. **Daar waar ‘God vergeten’ werd kwamen de idolen van macht en rijkdom in de plaats. In plaats van te luisteren naar de God van de bevrijding van de onderdrukten, deden mensen een knieval voor vergoddelijkte politieke leiders, en voor de goden van macht, oorlog, rijkdom, markt, winst,…**

We zien het vandaag overal gebeuren, ook in ons eigen land, ook in onze nabije omgeving. Solidaire menselijkheid en menswaardigheid zijn dikwijls heel ver te zoeken, ook al zijn er (gelukkig!) ook oases waar mensen echt een thuis kunnen vinden, op adem kunnen komen, gewaardeerd worden. Vrijwilligerswerk doet wonderen. In sociale, medische en educatieve sectoren wordt er voor mensen ‘gezorgd’. Maar **onze samenleving als geheel dreigt ten onder te gaan, omdat de bevrijdende mystiek verwaterd is, omdat we vergeten dat die God waar Jezus het over had van mensen houdt en ons niet los laat, ook niet op het kruis.** Mgr. Romero doet dan die eenvoudige maar sterke oproep: “… *dat we elkaar zouden liefhebben, en dat we ons niet zouden laten verspreiden of uiteendrijven”.* Er bestaan op vandaag heel wat nationale en internationale samenwerkingsakkoorden, maar ze blijven dikwijls dode letter. **Elkaar liefhebben betekent dat we er voor zorgen dat niemand uit de boot valt (of geduwd wordt). Elkaar liefhebben betekent het altijd opnemen voor de zwaksten en de meest kwetsbare mensen. Elkaar liefhebben betekent de andere(n) levensruimte geven en zorgdragend in de wereld staan.** Daarin zullen we dan getuigen van ons geloof in Gods trouw aan de mensen. Wij zelf zijn toch Zijn hart en handen!

Mgr. Romero doet daarmee tezelfdertijd **een oproep om ons ook als gemeenschap niet te laten uiteendrijven, om ons als volk niet te (laten) verdelen in groepen en blokken met vaak een eigen (geheime) agenda.** Het gaat er dan uiteraard om dat we niet allemaal, onder druk, de partijideologie van de politieke leiders aanhangen en hen lof en eer brengen in diepe blinde gehoorzaamheid. **Arme en kwetsbare mensen, hun eigen organisaties, en de medestanders die met hen solidair willen optrekken: ze hebben elkaar broodnodig om staande te blijven, om het uit te houden, om de droom van een ‘andere wereld’ daar aan de horizont van Gods Rijk levend te houden**. ‘Verdeel en heers’ is een eeuwenoude politieke regel die de machtshebbers blijven hanteren. Van onderuit hebben christenen de opdracht om gist van solidariteit en eenheid te zijn in de samenleving, dichtbij en rondom, maar ook naar het geheel van het volk toe.

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

1. Met welke woorden en vanuit welke situaties veraf en dichtbij kunnen we vandaag beschrijven wat Jezus bedoelt met: ‘Een kudde zonder herder’?
2. Welke ‘mystiek’, welke droom, welk visioen houdt ons staande? Wat doen we om die mystiek aanstekelijk te maken voor anderen in de Kerk en in de samenleving?
3. Welke inspanningen doen we om ‘eenheid’ te brengen in en tussen Kerken en religies, zodat er meer solidaire eenheid groeit tussen en samen met allen die door de mazen van het net vallen?

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 Zestiende zondag door het jaar-B, 22 juli 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo V – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2008, p. 136. [↑](#footnote-ref-1)
2. Naar het boek ‘1984’ van George Orwell. [↑](#footnote-ref-2)