**Jaarlijkse ontmoetingen op de Gewestdagen Buitenland**
Elk jaar is er een ontmoeting in een ander land. In 2016 reisden we mee naar Zuid-Afrika om daar met de twee afdelingen in Pretoria en Kaapstad te verbroederen.

**Nederlandse Taal en Cultuur**
Als extern NT&C-project focust Extra-Muros op steun aan een project in het buitenland. Die focus zit in ons DNA: vermits we in het buitenland omringd waren door andere talen en culturen, weten we uit ervaring dat de beleving van de Nederlandse Taal en Cultuur in de vreemde weliswaar intenser maar verre van vanzelfsprekend is. Alle initiatieven die onze taal en cultuur in het buitenland ondersteunen, liggen ons dan ook nauw aan het hart. In concreto hebben wij al drie maal steun verleend aan de de Prins van Luik School, de Vlaamse school van Kinshasa, D. R. Congo. In april 2019 nog werd een zending aangevraagde boeken voor de klasbibliotheken van de school verzonden per militair vliegtuig.

**VAN PAPIEREN AANHANGSEL TOT VOLWAARDIGE AFDELING: EXTRA-MUROS, het buitenbeentje van het gewest Buitenland**

De afdeling Extra-Muros (letterlijk: buiten de stadsmuren liggend) werd officieel opgericht in 1988.

In het begin van de jaren 1980 stelde het gewest Buitenland vast dat het verloop in de buitenlandse, en vooral de Centraal-Afrikaanse, afdelingen bijzonder groot was en veel leden bij hun terugkeer of bij overplaatsing zeer tot hun spijt het contact met de Orde dreigden te verliezen. Edward Symoens, ex-lid van de afdeling Kinshasa, lanceerde in 1983 het idee om voor deze ‘zwervende’ leden een eigen statuut in het leven te roepen. Een aangepast reglement werd uitgewerkt dat pas vijf jaar later, op 19 november 1988, de goedkeuring van het presidium kreeg. Deze datum werd dan ook de officiële stichtingsdag van de afdeling Extra-Muros.

Edward Symoens werd logischerwijs de eerste voorzitter van deze in vele opzichten bijzondere afdeling. Extra-Muros was bedoeld om tijdelijk leden op te vangen die uit het buitenland terugkeerden, in afwachting van hun aansluiting bij een bestaande afdeling. Extra-Muros was er ook voor hen die overgeplaatst werden naar gebieden waar geen afdeling van de Orde bestond. Daarnaast konden Nederlanders en Vlamingen die hun afdeling definitief of voor langere tijd moesten verlaten en nog niet konden aansluiten bij een andere afdeling, terecht bij Extra-Muros.

In de beginjaren hield de afdeling geen regelmatige vergaderingen maar bestond ze enkel op papier.

Het succes bleef niet uit: tussen 1992 en 1997 telde de afdeling ongeveer 34 leden, in 1998 reeds 44, vooral te verklaren door de massale terugkeer vanuit de Centraal-Afrikaanse afdelingen.

Al vlug gingen er stemmen op om dit ‘papieren aanhangsel van de Orde’ wat meer inhoud te geven en uit te bouwen tot een volwaardige afdeling. In 1992 volgde Wim Bossaerts (gewestpresident Buitenland 1990-1995) Edward Symoens op als voorzitter en slaagde erin de afdeling op korte tijd op te waarderen. Hij benoemde een volledige bestuursploeg en startte met het organiseren van enkele bijeenkomsten per jaar, meestal in samenwerking met bestaande afdelingen. Velen, o.m. de leden van de ‘te slapen gelegde’ Afrikaanse afdelingen, voelden zich goed thuis in het wat eigenzinnige Extra-Muros en bleven er hangen. Zij vonden daar gelijkgestemde zielen, in de gezellige familiesfeer van hun buitenlandse afdeling.

Dit was niet naar de zin van president Willem van de Wardt, die hiermee de oorspronkelijk functie van de afdeling, nl. ‘een tijdelijk onderdak, een doorgangssluis’ verloren zag gaan. Hoezeer Wim Bossaerts het behoud van een vaste kern van 4 à 5 leden bepleitte om de continuïteit van deze goed functionerende afdeling te garanderen, toch besliste het presidium in februari 1999 dat ‘de situatie van Extra-Muros in overeenstemming moet worden gebracht met wat dienaangaande in de statuten en het huishoudelijk reglement is vastgelegd (...) en dat het woord ‘tijdelijk’ geïnterpreteerd moet worden als een periode van maximaal twee jaar’.

Een overgrote meerderheid van de Extra-Muros leden besloot evenwel om geen gevolg te geven aan dit dwingend advies en verkoos lid te blijven van de afdeling Extra-Muros, die in de luwte en op haar eigenzinnige manier verder ploegde om de doelstellingen van de Orde na te streven. Van hogerhand werd dit meestal oogluikend toegestaan. Vanaf 2010 werd de vergrijzing van de leden ook voor Extra-Muros een prangend probleem maar door de statutaire beperkingen werd de afdeling in haar voortbestaan bedreigd vermits ze zelf niet mocht recruteren.

Dankzij de volgehouden inspanningen van gewestpresident Rutger Hornikx en het bestuur van Extra-Muros kwam het in september 2017 tot een doorbraak: op de gewestraad Buitenland in Londen vond de afdeling Extra-Muros een luisterend oor en begrip voor haar problemen bij president Godelieve Laureys. Zij beloofde de nodige stappen te zetten bij het Dagelijks Bestuur en het presidium om de beperkende maatregelen van 1999 af te schaffen, die een bedreiging waren voor het voortbestaan van de goed draaiende afdeling Extra-Muros. De Algemene Raad van 25 november 2017 keurde het voorstel van het presidium goed en Extra-Muros was voortaan een ‘normale’ afdeling die zelf mocht recruteren. De discriminerende artikelen werden in de nieuwe versie van het huishoudelijk reglement (het “grijze” boekje) geschrapt. Een mooi verjaardagsgeschenk voor de afdeling die toen 29 jaar ‘jong’ was.

In april 2019 vierde Extra-Muros zijn 30-jarig bestaan te Antwerpen samen met talrijke leden en vrienden van binnen- en buitenlandse afdelingen. Aan de betreurde Wim Bossaerts die enkele maanden later zou overlijden, werd het ere-voorzitterschap van Extra-Muros verleend omwille zijn grote verdiensten voor onze afdeling.

……………………………….

In het nieuwe werkjaar zal Extra-Muros in de eerste plaats inzetten op de werving van nieuwe leden.