***“Wie niet tegen ons is, is voor ons”***

*“ Het zijn buitenstaanders, andersdenkenden, andersgelovigen, vreemde mensen…*

*Hoe kan het nu goed zijn wat zij doen of hoe zij denken? Hoe durven zij, in godsnaam, handelen in Gods naam? Is dat niet iets wat ons is voorbehouden?”*

Woorden die herinneringen oproepen aan vooroorlogse toestanden waar leerlingen en leerkrachten uit niet-katholieke scholen bij de voorbereiding van eerste communie of vormsel steevast achteraan in de kerk moesten zitten…Een tijd waarin een ‘goeie’ katholiek absoluut niet bevriend mocht zijn met een protestant…Een tijd waarin ‘nonkel pastoor en tante zuster’ altijd gelijk hadden, wat ze ook zegden of deden. Daar ging iedereen tenminste van uit… Een tijd die allang voorbij is. Of toch niet helemaal?

Ook wij stoppen mensen nu nog wel eens in een bepaald hokje. Vanuit een superioriteitsgevoel kijken we neer op anderen en staan al klaar met ons oordeel nog voor we hem als individu hebben leren kennen.

Zo klinkt wel eens de vraag: *“Waarom doen die jongeren hun eerste communie of hun vormsel? Ze* *hebben toch geen band meer met de parochie…”* Misschien is dat zo, maar waarom zien we niet dat ze af en toe toch iets van Jezus’ boodschap oppikken en dat daadwerkelijk gestalte geven?

Of je hoort: *“De wrijvingen tussen katholieken en protestanten zijn hier bij ons toch al lang verleden tijd”*

Gelukkig is dat zo, maar hoe staan wij als christenen tegenover moslims? Beschouwen we hen niet al te vaak als potentiële terroristen? Zijn we daarom bang voor al die vluchtelingen die Europa overspoelen. Kunnen we hen in de eerste plaats niet zien als mensen die hulp nodig hebben? Mensen die het, ondanks hun miserie, goed menen met anderen. Waarom zou wie niet tegen ons is, niet voor ons zijn?

Laten we daarom ophouden met mensen in hokjes te plaatsen en te veroordelen, of om het met de woorden van pater L. Loosen te zeggen:

*Waar mensen zich toewenden naar elkaar en ervan afzien om over elkaar macht uit te oefenen, daar kan iets van God gebeuren…*

*Waar mensen elkaar gaan herkennen en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten, als breekbare reisgenoten, daar kan het Koninkrijk van God komen…*

*God komt nooit met vertoon van macht, maar in ogen van zwakken en weerlozen zie je het licht van zijn gelaat.*

* bij Mc. 9,38-43,45,47-78 \* 26e zdj-B- \* door Anne Leblicq \* past.eenheid Emmaüs St.-Andries-St.-Michiels-Brugge