**24° zondag door het jaar - B 15 september 2024**

**Evangelie: Mc 8, 27-35**

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

1. Jezus stelt in het evangelie van vandaag aan zijn leerlingen de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ En onder het begrip ‘de mensen’ moeten dan drie groepen worden verstaan: er is **de kleine intieme cirkel van de apostelen - de volgelingen van Jezus**; er is **de grote cirkel van de onverschilligen**, diegenen die gewoon niet geïnteresseerd zijn in Jezus en Zijn boodschap; en er is tenslotte ook **de cirkel van de vijanden van Jezus** – zij die voortdurend naar wegen zoeken om Hem uit de weg te ruimen.
2. Het antwoord dat Petrus op die vraag geeft: ‘Gij zijt de Christus’, betekent: ‘Gij zijt dé verwachte’. Er is iets groots in die Man. Hij is Degene die voor het volk ‘vrede, vrijheid, eenheid, vreugde, welzijn en werkelijk geluk…’ betekent.
3. Vooraleer je Jezus als ‘de Christus’ kunt verkondigen, moet je eerst leerling zijn, iemand die luistert, die mediteert, die nadenkt, die bidt.

1. Ook vandaag zijn er op alle plaatsen in de wereld allerlei groepen van mensen met heel verschillende houdingen tegenover Jezus. Hier is het belangrijk er aan te herinneren hoe Jezus gezegd heeft dat Hij in de eerste plaats aanwezig is bij arme en lijdende mensen (wie honger en dorst heeft, wie ziek is, wie in de gevangenis zit, wie geen woning heeft, wie op de vlucht is,…) **Ook vandaag gaat het over kleine groepen van mensen die tegen de stroom in toch de keuze maken voor ‘arme en lijdende mensen’, indien nodig tegen de politieke regels en wetgevingen in, tegen de wetten van de markt, tegen de groeiende vormen van racisme en uitsluiting... Binnen die groepen zijn er ook christenen die er in de keuzes die ze maken van getuigen leerlingen van Jezus te zijn.** Maar de overgrote meerderheid van de mensen, waar ook ter wereld, is niet geïnteresseerd in Jezus en in Zijn boodschap. In wat we ‘het traditionele (christelijke) Westen’ noemen, groeit de onverschilligheid tegenover het expliciete Jezusverhaal in deze tijden zienderogen. En er zijn overal ter wereld ook groepen van (veelal machtige en invloedrijke) mensen die actief vijandig staan tegenover elke groei van de tekenen van Gods Rijk. **Vraag is: waar wij staan, tot welke groep wij behoren. Dit is geen theoretische en vrijblijvende vraag, en het heeft in se niets te maken met het al of niet gedoopt en gevormd zijn.** We willen terloops even opmerken dat een aantal van de zogenaamde ‘kerkmensen’ ook te vinden zijn in de tweede en in de derde cirkel, zowel onder de feitelijk onverschilligen dus als onder de vijanden…

2. Meer en meer mensen staan onverschillig tegenover het Jezusverhaal. Vooral jonge mensen horen geen ‘goed nieuws’, geen blijde boodschap (evangelie) in het spreken en handelen vanuit de huidige kerkstructuur, met zijn imposante gebouwen, zijn dogma’s, riten en doctrines. Wel **hunkeren alle generaties overal ter wereld nog altijd, en misschien meer dan ooit naar *“… vrede, vrijheid, eenheid, vreugde, welzijn en werkelijk geluk…”.* Voor de overgrote meerderheid van de mensen blijft die hunker echter nog altijd een schreeuw van onmacht en gemis,** **meer niet.** Merkwaardig genoeg lijken de Kerken op vandaag het Jezusverhaal niet zó te kunnen vertellen dat Hij door al die mensen kan ervaren worden als ‘Dé verwachte’. Reeds in het Exodusverhaal lezen we dat God de schreeuw om gerechtigheid en bevrijding van de armen hoort, en oproept om daar iets mee / iets aan te doen. **De tijdgenoten van Jezus en meer nog de eerste christenen begrepen dat in die Jezus, in Zijn leven en in de weg die Hij is gegaan, Gods eigen schreeuw hoorbaar werd en Gods aanwezigheid als bevrijdend ervaren werd. Jezus was voor hen wel degelijk ‘Dé verwachte’.** In Hem werd iets groots ontvouwd. (Iets dergelijks ervaarden we ook bij de toenmalige aartsbisschop van San Salvador, Mgr. Oscar Arnulfo Romero). **Daarom is het zo belangrijk dat ons spreken over Jezus heel dicht aansluit bij de meest diepe verwachtingen en verzuchtingen van de mensen van vandaag, elk in hun situatie, zowel hier bij ons, als in Somalië, in El Salvador, in Afghanistan en waar ook ter wereld.**

3. Maar Mgr. Romero herinnert er ons in deze homilie ook aan **dat ons spreken over Jezus maar zinvol kan zijn en slechts als ‘Goed-Nieuws-van-Godswege’ kan verstaan worden, als we zelf authentieke volgelingen van die Jezus zijn.** We horen al sinds enkele jaren in kerkelijke middens de oproep om ‘terug te keren naar Jezus’. Een nauwe medewerker van Mgr. Romero heeft eens gezegd: ‘Wie onverschillig blijft tegenover de boodschap van Mgr. Romero, of wie vijandig reageert tegenover hem, kent hem niet…’ Dat is beslist ook zo wat Jezus betreft. In een proces dat begon bij het ‘officialiseren’ van de Kerken door keizer Constantijn de Grote, begin vierde eeuw na Christus, werd de godsdienst (met zijn tempels, riten, doctrine, hiërarchie, privileges,…) zienderogen veel belangrijker dan het eigenlijke Jezusverhaal. De historische hervormers trapten later in dezelfde valkuilen. **Op vandaag staan alle Kerken voor de uitdaging om onvoorwaardelijk terug te keren naar Jezus zelf: het handelen en spreken van Jezus zijn absoluut prioritair boven alle religieus-christelijke tradities. We moeten weer leren te luisteren naar Jezus zelf, zoals Hij ons aanspreekt vanuit de evangelies.** Misschien kunnen kleine groepjes ‘leerlingen-volgelingen’ van Hem ons daarbij helpen. En dat kan best ook vanuit een oecumenische en interkerkelijke samenwerking gebeuren.

Tenslotte moeten we er voor zorgen dat het niet blijft bij alleen maar een mediterend luisteren naar het Woord van Jezus in het Evangelie. We moeten tegelijk ook **altijd aansluiten bij de zorgen en de verwachtingen van de mensen rondom ons, om dan bewust in navolging van Jezus te kiezen om zoals Hij bij ‘arme en lijdende mensen’ te gaan staan, samen met geëngageerde niet-christenen, om meer menswording en bevrijding voor hen mogelijk te maken.** In die processen mogen we dan ook getuigen van ons geloof en van het Jezusverhaal. En **vanuit dat gebeuren en dat betrokken-zijn zal Jezus ons vragen: ‘Wie zegt gij dat Ik ben?’ Ons handelen – en niets anders dan dat - zal dan de waarborg zijn van ons spreken en van onze geloofsbelijdenis.**

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

1. Tot welke van de boven aangehaalde drie groepen van mensen behoor ik? In welke van mijn activiteiten wordt het echt duidelijk waar ik sta: bij de volgelingen van Jezus, bij de niet geïnteresseerden of bij de vijanden?
2. Op welke manier wordt het in mijn leven duidelijk dat Jezus ‘Dé verwachte’ is? Waarom is het voor steeds meer (vooral jonge) mensen alsmaar moeilijker om voor Jezus warm te lopen en Hem als ‘Dé verwachte” van Godswege te ervaren? Wat leer ik daaromtrent vanuit mijn persoonlijke ervaringen met het spreken over Jezus? Wat maakt dat spreken moeilijk? Wat zou ik willen / moeten leren in dat verband?
3. Wat doe ik persoonlijk de laatste jaren om ‘terug te keren naar Jezus’? Welke boeken heb ik daar rond gelezen, welke sprekers beluisterd? Hoe ga ik om met de Evangelies? Waar ontmoet ik Jezus vandaag? Wat betekent dat voor mij? Wat moet ik zeker doen om Jezus meer en intenser te leren kennen in mijn huidige levensomstandigheden?

Ludo Van de Velde

Deze Bouwstenen werden oorspronkelijk geschreven als homilie voor zondag 12 september 2021 – de tekst werd nu wat herzien voor de Vierentwintigste Zondag door het jaar-B, 15 september 2024.

***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. We vertrekken ook deze keer niet van letterlijke citaten, maar van drie ideeën genomen uit de homilie van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering op de Vierentwintigste Zondag door het jaar-B, 16 september 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo V - Ciclo B, UCA-editores, San Salvador, primera edición 2008, p. 318, 319 en 320. [↑](#footnote-ref-1)