**30° zondag door het jaar – B 23-24 oktober 2021**

**Evangelie: Mc. 10,46-52**

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero over deze tekst?**

1. De blinde in dit verhaal is: de hele mensheid die schreeuwt om licht in de ogen en om redding.
2. In deze tekst vinden we een heel concrete geloofsbelijdenis: Jezus is de mens die van Godswege bevrijding betekent voor alle volkeren.
3. Voor wie Jezus wil volgen is de weg duidelijk: met de armen in gesprek gaan en bevrijding mogelijk maken. Dit is de grote belofte van God aan de mensheid.

1.Mgr. Romero nodigt ons uit het evangelieverhaal van vandaag te lezen als **een verhaal over de hele mensheid, over alle volkeren en alle mensen**. Het gaat over een blinde. Zijn wij vandaag geen blinde mensen? De meerderheid van de mensen leeft in de duisternis van armoede en miserie. Een minderheid, wij hier in Europa o.a., wordt constant verblind door de reclame, door de digitale netwerken en de nieuwsberichten, door de zovele TV- en filmkanalen die ons worden aangeboden, door scheefgetrokken verhalen over de geschiedenis… Dat maakt dat we geen zicht hebben op en geen macht hebben over de grote politieke, economische en militaire beslissingen in de wereld. De blinde mens in dit verhaal heeft ook een naam. Bij zijn personage mogen we dan onze eigen naam invullen en we mogen ons in hem herkennen. Hij zit ook naast de weg. Hij schreeuwt om erkenning, om licht in zijn ogen en om bevrijding. De meeste verarmde mensen herkennen zich zonder problemen in deze Bartimeüs. Voelen ook wij ons soms niet zo hulpeloos midden deze complexe samenleving, die eist dat het altijd maar vlugger moet renderen? **Deze blinde mens roept om bevrijding. Zijn schreeuw is de schreeuw van de Hebreeën in Egypte (meer dan 3000 jaren geleden). Het is tegelijk ook de schreeuw van elke generatie, ook van de onze: dat we toch klaar en duidelijk zouden mogen zien waar het nu eigenlijk op aan komt opdat het in deze wereld goed zou zijn om te wonen voor alle mensen.** Het is de universele en zo diepmenselijke schreeuw die we enige weken geleden op TV hoorden bij de beelden van de duizenden mensen rondom de luchthaven van Kaboel in Afghanistan, of na de aardbeving en overstroming in Haïti, of bij de overstromingen in Wallonië…

2.In deze tekst van Marcus vinden we een concrete geloofsbelijdenis, met woorden die we vandaag best verstaan: “Jezus is de mens die van Godswege bevrijding betekent voor alle volkeren”. De schreeuw van de blinde mens nodigt ons vandaag uit om ons te riskeren aan die Jezus, omdat Hij bevrijding betekent van Godswege en dat voor alle mensen. Het is merkwaardig dat we in de liturgie zo gemakkelijk het eeuwenoude Credo blijven herhalen met daarin een aantal theologische concepten die vandaag zoveel uitleg vereisen dat ze niet meer te verstaan zijn in het leven van elke dag. Het tegendeel is waar voor wat betreft de geloofsbelijdenis van de blinde Bartimeüs in dit verhaal.

In die geloofsbelijdenis worden drie elementen aangehaald. Het is **een gelovige uitdrukking van wie God voor ons is: bevrijding van alles wat ons onderdrukt, uitbuit, uitsluit en ons “naast de weg” duwt.** We geloven niet in de God van rijkdom en macht, noch in de Almachtige die controleert en straft. We geloven in God-Vader-en-Moeder. Het tweede aspect van deze geloofsbelijdenis is: **deze concrete historische mens is werkelijk het menselijk gelaat van onze God-Bevrijder**. In Hem wordt voor ons mensen Gods bevrijdend handelen zichtbaar, tastbaar en concreet waarneembaar. We geloven in Jezus, de Zoon, één van de onzen, onze broeder. En ten derde: **het gaat over de bevrijding van àlle mensen, en niet alleen over die voor enkele uitverkorenen.** We geloven in de bevrijdende werking van de Geest. Wanneer we als christenen een kruisteken maken, zouden we die drie betekenissen heel duidelijk voor ogen moeten houden.

Vraag is of en in welke mate we de volle betekenis van deze geloofsbelijdenis durven verkondigen en ze als levenshorizont durven aanbieden aan mensen van onze generatie.

3.Mgr. Romero laat het niet bij het zomaar herhalen en eventjes toelichten van de geloofsbelijdenis van Bartimeüs. **Hij stelt Jezus als voorbeeld voor het handelen van wie Hem willen volgen op die nieuwe weg van bevrijding.** Romero vermeldt twee dimensies van Jezus’ optreden: Hij luistert naar de “armen” (blinden, doven, stommen, zieken, uitgestotenen, de mensen langs de weg, de kleine mensen, de lijdende mensen…) En als antwoord op hun schreeuw om redding maakt Hij Gods bevrijdende aanwezigheid direct historisch en concreet voelbaar en ervaarbaar: genezen, helen, verbinden, versterken, erbij betrekken, uitzicht en hoop geven, delen en (her)verdelen om te vermenigvuldigen, doden tot leven brengen…

Volgelingen van Jezus moeten niet op de eerste plaats gaan preken bij de mensen of aandringen om hen te kunnen dopen of te laten trouwen voor de Kerk. **Ze moeten veeleer gaan “luisteren naar de armen” dichtbij en veraf. Wie hun schreeuw om bevrijding niet hoort, kan onmogelijk volgeling van Jezus worden.** Hier staan we voor grote uitdagingen: de vluchtelingen die bij ons op zoek zijn naar levenskansen; de honderden kinderen (9-11 jaar) die op de straten leven in onze steden; de mensen in de gevangenis; de rouwenden; zij die door de mazen van het welvaartsnet vallen; de duizenden mensen uit andere culturen die hier met ons willen samenleven; alleenstaanden (bejaarden); langdurig zieken... Het is een enorme lijst van ‘Bartimeüssen’ – allemaal mensen die we bijeenbrengen onder de Bijbelse term “armen”. **Als we aandachtig naar hen luisteren, zullen we ook bereid zijn en bekwaam om wegen van bevrijding te gaan, samen met de “armen”.** Luisterend naar de “armen”, zullen we menselijke getuigen kunnen worden van Gods bevrijdende boodschap en Zijn aanwezigheid in de geschiedenis. Tegelijkertijd mogen we hopen dat er ook andere mensen zijn die naar òns levensverhaal willen luisteren, die ons geschreeuw willen horen en met ons mee willen op weg gaan. Zo mogen we opgenomen worden in een dragende gemeenschap, en dat is ‘Kerk’ in de Geest van Jezus.

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

* Laat ons even deze oefening doen: het Marcusverhaal van vandaag herlezen en daar waar de blinde Bartimeüs vermeld staat, onze eigen naam zeggen. Wat antwoorden we dan op de vraag van Jezus: “Wat wilt ge dat ik voor u doe?” Deze vraag stelt Jezus immers aan ieder van ons.
* Wat denken we bij de geloofsbelijdenis die Mgr. Romero bij deze tekst uit Marcus verwoordt: “Jezus is de mens die van Godswege bevrijding betekent voor alle volkeren”. Kunnen we ook even onze eigen geloofsbelijdenis uitspreken? Wie is die Jezus toch? In groep mogen wat dat ook delen met mekaar.
* Welke concrete inspanningen doe ik om actief en betrokken te “luisteren” naar de schreeuw van de “armen” dichtbij en veraf? In welke mate getuigt mijn leven van het bevrijdend handelen van God in onze geschiedenis? Het is toch zo dat “God gebeurt” daar waar wij Jezus volgen en ons door zijn Geest laten leiden in de bevrijding van mensen – of niet soms?

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 van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering van de 30ste zondag door het jaar, op 28 oktober 1979. [↑](#footnote-ref-1)