**4° zondag van de Advent – C 18-19 december 2021**

**Evangelie: Lucas 1, 39-45**

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

*1.Het geloof bestaat er in op Gods Woord en aanbod te reageren zoals Maria deed: "Ik begrijp het niet, Heer, maar laat het aan mij geschieden naar Uw wil”.*

*2.Dat "Fiat", het "Laat aan mij geschieden naar Uw woord", is niet alleen de reactie van lang geleden van het meisje uit Nazareth, het is de stem van de angst van alle mensen en volkeren in nood die verlossing nodig hebben, tot op vandaag.*

*3."**Zalig zijt gij, omdat gij geloofd hebt, want wat de Heer tot u gezegd heeft, zal in vervulling gaan". Wat heeft de Heer dan wel tegen Maria gezegd? Hij openbaarde haar het plan van Zijn verlossing.*

Na haar verbaal antwoord (Lc. 1, 38) op haar roeping heeft Maria een merkwaardige reactie. Ze staat op, maakt een en ander klaar en gaat op stap door de bergen van Juda, om haar ouder familielid Elisabeth bij te staan gedurende de laatste drie maanden van haar zwangerschap. In een van de zendingsmomenten in de kerkelijke basisgemeenschappen in El Salvador sprak wijlen Piet Declercq bij dit gebeuren over **het beslissingsmoment in het leven van Maria. Ze liet het niet bij een verbaal “Amen”, of gewoon maar “Ik ben akkoord”, maar ze ging meteen op stap om dienstbaar te zijn.** Dat is de kern van de zaak. Maria begreep het allemaal niet, maar ze zette toch meteen de eerste stap om Gods wil in haar leven mogelijk te maken.

In kerkelijke kringen doen we nog altijd zo gemakkelijk alsof het allemaal evident is in God te geloven, en dus vanzelfsprekend is van deel te nemen aan een aantal sociaal erkende rituelen zoals doopsels, vormsels, eerste communie, begrafenis, huwelijk. Terwijl we niet zien dat steeds meer mensen er niet meer in geïnteresseerd zijn, doen we binnenkerkelijk toch nog altijd alsof er geen vuiltje aan de lucht is: we houden dezelfde preken, gebruiken de geijkte voorgeschreven teksten, zingen de klassieke liederen, voltrekken dezelfde rituelen en organiseren steeds weer dezelfde activiteiten… Tegelijkertijd **is er vanuit kerkmensen heel vaak slechts een beperkte belangstelling en een bescheiden engagement voor de grote problemen in onze wereld: de onrechtvaardige economie, de vernieling van de natuur en de klimaatverandering, mensen die op de vlucht slaan voor geweld en natuurrampen,…** Een aantal massale samenkomsten van gelovigen (bij pausbezoeken, op Wereldjongerendagen, bij de zegen Urbi et Orbi op het Sint Pietersplein in Rome of op bepaalde bedevaartplaatsen,…) zijn eerder felle strovuren die achteraf vlug uitdoven. **Ons actueel kerkelijk spreken over God heeft blijkbaar weinig (té weinig!) raakpunten met wat in werkelijkheid op deze aarde en in deze geschiedenis gebeurt. Wat een verschil met datgene waarvan het Evangelie vandaag getuigt in verband met María: zij bidt dat Gods wil in haar moge geschieden, én ze staat daarna direct op om dienstbaar te zijn. Ons spreken over God lost op in het ijle als het niet concreet beleefd wordt in dienstbaarheid aan kwetsbare en gekwetste mensen.**

Als tweede bedenking zegt Mgr. Romero ons dat het gebed van Maria: “Uw wil moge geschieden” tegelijkertijd ook de schreeuw is van alle volkeren en alle mensen in nood: “*de stem van de angst van allen die verlossing nodig hebben”.* Hoeveel miljoenen mensen leven niet permanent in angst, in eenzaamheid, met honger, in een toestand van vernedering en uitsluiting..? Is hun stille schreeuw en onuitgesproken gebed niet: “Dat Uw wil in ons en aan ons moge geschieden in deze wereld”? Het gaat hier om hun roep om verlossing**. Als christenen zouden we voorlopers moeten zijn om luide stem te geven aan die schreeuw en dat gebed van de “armen”, van de “gekruisigden” van vandaag.** **Het “Fiat” van María mag en moet òns “Fiat” worden, opdat ook wij zouden opstaan om dienstbaar te zijn, en “in opstand” zouden komen tegen onrecht en uitsluiting van mensen, dichtbij en veraf.**

Enkele weken geleden kon ik (voor het eerst in mijn leven – hoe beschamend dat misschien ook mag zijn) in contact komen met mensen achter de tralies, in de gevangenis. Zij werden van hun vrijheid beroofd omwille van een misstap, een verkeerde daad, een mis-daad, waarmee ze (diep) lijden aan andere mensen hebben aangedaan. Maar in het gevangenissysteem worden ze meestal op die misdaad vastgezet, vernederd en als niet-mensen behandeld, totaal afhankelijk als ze zijn van de goodwill van advocaten, rechters, procureurs, cipiers, gevangenisdirectie,… Gelukkig zijn er de uitzonderingen van mensen met een warm hart, waaronder op de eerste plaats de gevangenisaalmoezeniers. De aanwezigheid, de aandacht voor kleine dingen, het luisteren en voorzichtig bemoedigend spreken van deze “Adventsmensen” is een concreet voorbeeld van het invullen en actualiseren van het “Fiat” van María uit het evangelie van vandaag: “Dat Uw wil in mij en aan hen moge geschieden…” Zij houden het vuur onder de smeulende as brandend: de hoop dat er toch toekomstkansen mogelijk zullen zijn voor deze mensen in detentie, en dat nieuw leven en geluk op hen wachten, in beperkte mate achter de tralies en ook nadien, wanneer ze ooit “vrij” zijn. Ook deze mensen behoren tot de “armen” waarover Jezus gesproken heeft; ook zij hongeren en dorsten naar “menselijkheid”. Dat hun vrijheid van hen afgenomen is, is een zware straf. Maar tegelijk schuilt daar voor ons, zogenaamd “vrije mensen”, een belangrijke opdracht in. “Ik was in de gevangenis en gij hebt mij (al of niet) bezocht”: deze woorden van Jezus (Mt. 25,36 en 43) ondergraven direct al onze oppervlakkige religieuze “advents- en kerstgevoelens. Met andere woorden: **het is niet voldoende als gelovigen van vandaag het “Fiat” van María mee te zingen en uit te zingen - we moeten het vooral doèn.**

Het derde thema dat Mgr. Romero aansnijdt bij deze evangelietekst is de vraag: “Wat zei de Heer dan wel aan María?”. Wanneer Maria op haar nicht Elisabeth toekomt, zegt die tegen haar: “*Zalig zijt gij, omdat gij geloofd hebt, want wat de Heer tot u gezegd heeft, zal in vervulling gaan”.* Maar waar gaat het hier eigenlijk om? **Mgr. Romero zegt ons** **dat de Heer aan Maria het plan van de verlossing heeft toevertrouwd en het haar voorgelegd heeft ter uitvoering: Gods bevrijdend, verlossend en genadevol handelen in de geschiedenis van de mensen.**

Indien we in onze Bijbelse traditie teruggaan tot bij Abraham, dan kunnen we al spreken van bijna 4000 jaren dat mensen opstaan tegen onrecht, en dat ze - vertrouwend op Gods nieuwe toekomst - hun tent opbreken om “naar een ander land te trekken”. Daarom wordt Abraham vanouds de vader van het geloof genoemd. **Vanuit het jodendom erfden wij als christenen de getuigenissen van de schreeuw van de uitgebuite en onderdrukte mensheid (verwoord in het Bijbelse Uittochtverhaal) en van Gods engagement daarin: “Ik zal er zijn in de bevrijding.**” Zowat 2000 jaren geleden begon in de wereld het nieuws de ronde te doen dat in Jezus God zelf mens geworden is om ons de weg naar verlossing te wijzen, om ons het werk van Gods bevrijding vóór te tonen. María geloofde dat “goede nieuws” en riskeerde zich aan deze belofte. Maar hoever staan wijzelf er vandaag mee in deze wereld (individueel en als kerken)? **Het “Fiat” van María blijft een extreem grote uitdaging voor ons vandaag: geloven dat Gods wil tot verlossing en bevrijding strekt van alle mensen en volkeren, en dat het daarom de moeite waard is ons daar ten volle aan te riskeren**. Dat durven geloven en dan vervolgens onze vrijheid helemaal gebruiken om “op te staan” en ons “uit te leven” in de radicale dienst aan gekwetste mensen, nabij en veraf, in persoonlijke relaties en in het engagement om structuren te veranderen, ook in de kerken zelf… Zou dat voor christenen niet het “terugkeren” kunnen en moeten zijn naar het “normale” leven waar wij in deze Corona-tijden zo hevig naar verlangen?

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

1. Op welke momenten van mijn leven heb ik, zonder het allemaal goed te verstaan, me “en tòch” geriskeerd om mee te werken aan Gods droom voor deze wereld? Wat is er toen gebeurd? Mag en kan ik daar vandaag dankbaar om zijn? Geven die keuzes en beslissingen (dat “Fiat”) van toen, me vandaag nog kracht om het telkens op-nieuw te doen?
2. Op welke manier kan de “schreeuw van de armen” doorklinken in ons “bidden en werken”? Kan ons gebed “dat Uw wil in mij geschiede” ook betekenen dat “Uw wil ook in hèn moge geschieden”? Welke stappen hebben we al gezet om dat mee mogelijk te maken, om in de wereld van de armen “teken en instrument” van Gods aanwezigheid te zijn?
3. Wat betekent voor ons vandaag de zo lang verwachte en verhoopte terugkeer naar de vrijheid en de roep om ons eindelijk weer “uit te leven”? In welke mate durven we het aan om onze vrijheid ten dienste te stellen van de be-vrij-ding van gekwetste mensen, van de ver-los-sing (het los maken) van onderdrukte en uitgesloten mensen en volkeren? Durven we het aan om als christenen te getuigen dat ècht vrij zijn betekent: ten volle dienstbaar zijn aan “kleine” mensen”?

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 vierde zondag van de Advent - C - 23 december 1979. [↑](#footnote-ref-1)