**Vierde Zondag van de Advent - B 24 december 2023**

**Evangelie: Lucas 1, 26-38**

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

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van vandaag de titel: ***“Maria, teken van de volheid van de tijden”.*** We hernemen vandaag twee gedachten uit zijn preek.

Bij Lc 1,28-29 zegt hij: *"Maria gaat een dialoog aan van verduidelijking, ze spreekt een wederwoord uit dat geen rebellie is, maar dat eerder een besef uitdrukt van de enorme verantwoordelijkheid die haar wordt aangeboden: ‘Hoe kan dit geschieden?’. Maar de engel onthult dat in deze Christus een heel verleden tegenwoordig komt vanuit het geheim van de eeuwige eeuwen.* ***Het is God die jou kiest…"***

Misschien is deze laatste zin een van de meest niet gehoorde ‘Blijde Boodschappen’ (of stukken Evangelie). Zou het niet in het hart van elke predicatie moeten staan, in elke catechese, in elke godsdienstles,..? **Hebben we als christenen, als pastores, als religieuzen nog de moed om (1) er ons zelf telkens opnieuw van bewust te worden dat God ons geroepen heeft, ons heeft uitverkoren? En (2) ook de moed om altijd weer aan mensen te zeggen dat God hen heeft uitgekozen?** Uiteraard gaat het dan om de God van Jezus, Vader-Moeder van alle mensen, en niet om een zelfgemaakt ‘godje’ of om allerlei afgoden en idolen uit de wereld om ons heen.

Er zijn tijden van niet-weten, tijden met donkere en bedreigende wolken aan de hemel. Soms moeten we door een zware storm of denken we zelfs te vergaan. Precies op die momenten is het zo sterkend als we ons kunnen herinneren wat we lezen in Joh 15, 16: ‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’ **Laat ons dan eens terugkijken naar de reeds gegane weg: waar heeft Hij ons gedragen? Waar hebben we Zijn Stem het sterkst gehoord? We zullen ons dan ook herinneren dat het allemaal niet zo evident geweest is.** Mgr. Romero verwijst naar Maria’s ‘… *besef van de enorme verantwoordelijkheid die haar wordt aangeboden: ‘Hoe kan dit geschieden?’”* Zo is het toch ook in ons leven geweest, en nog altijd. Dat besef van gekozen te worden door God, van dat geroepen te zijn door Jezus - God-onder-ons -, betekent tegelijkertijd het ontdekken van het feit dat het hier gaat om een enorme verantwoordelijkheid. Ja, hoe zal dat toch allemaal mogelijk zijn en geschieden? En toch! We zijn op weg gegaan. We hebben ons aan Hem geriskeerd.

En we weten dat we in die heilsgeschiedenis van God met de mensen mogen staan en leven, er mogen in hopen en werken. We zijn er niet alleen. **Tegelijkertijd is het broodnodig ons af te vragen wat we er tot nog toe van terechtgebracht hebben. Hoe zit het met de blijvende vruchten die God van ons verwacht?** Het gaat daarbij om de waarden van Zijn Rijk. Ieder heeft naar zijn of haar ‘gaven’, capaciteiten, mogelijkheden (te midden van de beperkingen die er natuurlijk ook zijn) de opdracht gekregen om op zijn of haar plaats in de geschiedenis dat heil van Godswege te laten doorschijnen. We kunnen daar toch zo dankbaar voor zijn. Net zoals Maria die zegt ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. Maria, de begenadigde, zij die dankbaar was om haar zending, en die ons steeds weer voor ogen houdt: ‘Het is God die jou kiest’.

En dat kan dan ook ons getuigenis worden in woord en daad, onze blijde boodschap naar andere mensen toe, naar de mensen die we op de weg ontmoeten, naar hen met wie we familie vormen en in gemeenschap leven, naar hen die het moeilijk hebben in het leven: **‘En toch heeft God jou uitgekozen om mee te werken aan zijn Rijk!’ Dat zou minstens het centrale woord en teken kunnen (moeten?) zijn in elke sacramentele viering: jij bent mens, jij bent geroepen, jij mag naar de toekomst kijken, de mensen rekenen op jou, je hoeft niet te aarzelen, doe het maar, je kan het beslist…** En wij die dat geloof delen zullen met jou meegaan, je ondersteunen en ook wanneer je valt zullen we je helpen om weer recht te staan. Ook midden de tsunami’s van het leven zullen we met jou meegaan. God heeft jou uitgekozen omdat Hij op jou vertrouwt. Hij weet dat jij, mensenkind, het kunt. Zo mogen we voor elkaar een warme thuis bouwen, ook voor hen die (lang) in de kou gestaan hebben of die zich mislukt voelen. **Als we er ons bewust mogen van worden dat God ons uitkiest, dan staan we samen sterk, en dan kunnen we elkaar vasthouden en waar nodig ook terug loslaten. Dan kunnen we op elkaar rekenen: je mag altijd bij mij, bij ons thuis komen.**

Dat is inderdaad de zeer grote verantwoordelijkheid die we bij onze roeping ervaren en die we voor en met elkaar mogen opnemen. Maria is daar een zo sterk voorbeeld van: Jij hebt mij gekozen, ik stel mij in Uw dienst, ik wil Uw hand zijn, Uw stem, Uw hart, Uw…

In zijn homilie van deze zondag wijdt Mgr. Romero veel aandacht aan de figuur van Maria en haar betekenis voor ons. Hij herinnert ons er samen met het Concilie aan dat de Kerk er moet voor zorgen dat er geen valse Mariadevotie zou ontstaan, en hij zegt dan: “*De enige verlosser is God, Jezus Christus, maar Maria is het menselijk instrument daarvan. Zij is de dochter van Adam, de dochter van Israël, de incarnatie van een heel volk, de zuster van ons ras; maar* ***die door haar heiligheid in staat was het goddelijke leven van God in de geschiedenis te incarneren. Daarom is het dat het ware eerbetoon dat een christen aan Onze-Lieve-Vrouw kan brengen, er in bestaat dat hij zich net als zij inspant om het eeuwige leven van God te incarneren in de wisselvalligheden van onze vergankelijke geschiedenis.****"*

Maria heeft in de katholieke traditie duizenden namen gekregen en duizenden eretitels,… soms tot het zeemzoeterige toe. In alle landen waar er een katholieke invloed is of geweest is, zijn er meestal allerlei soorten Maria-vereringen, Maria-bedevaarten, Maria-dagen en Maria-congressen; er bestaat een Marialegioen, en er zijn zoveel private Maria-devoties… Het is merkwaardig dat Mgr. Romero hier een tekst uit het Concilie vermeldt, waar verwezen wordt naar de gevaren van een valse Maria-devotie, dat wil zeggen een verering waar Maria een meer centrale plaats krijgt in de verlossing en in het geloof dan Jezus, de Heer, zelf. **In zijn commentaar van vandaag verwijst hij in de eerste plaats naar Maria als een voorbeeld voor alle christenen. Zij heeft gedaan wat wij zouden moeten doen: het leven van God incarneren in de geschiedenis.** Daartoe heeft zij ‘ja’ gezegd. Daartoe heeft zij zich helemaal ten dienste gesteld zonder het allemaal goed te verstaan. Ze riskeerde daarbij alles. Sprekend vanuit zijn eigen María-devotie, zegt Mgr. Romero dat de ware Maria-devotie en “… het *ware eerbetoon dat een christen aan Onze-Lieve-Vrouw kan brengen, er in bestaat dat hij zich net als zij inspant om het eeuwige leven van God te incarneren in de wisselvalligheden van onze vergankelijke geschiedenis****.”*** Wat kan dat betekenen? Hoe kan dat gebeuren? Hoe is dat toch mogelijk? Dat zijn onze vragen daarbij – en het zijn dezelfde vragen die Maria zich stelde – zo vertelt het evangelie dat ontstond in de gemeenschap van Lucas.

We moeten dringend afscheid nemen van en breken met de verering van idolen, de ‘godjes’, de valse goden. Het zijn er vele, en altijd opnieuw duiken ze op en willen ze ons verleiden. Ze bieden ons het ideale geluk aan, de absolute waarheid, het beste van het beste. En eens we met hen op weg zijn gegaan verblinden en verdoven ze ons, om ons dan ook monddood te maken, want – zo beweren ze - alleen zij geven zin aan het bestaan, en alleen aan hen mag je trouw zweren,… Of het nu bepaalde politieke leiders zijn, ofwel verschillende (partijpolitieke) ideologieën, cultuurgoden, idolen uit de elitesport, de modewereld, de sociale media,… **er is waarachtig een grote verscheidenheid van deze idolen voorhanden op vandaag. Alleen wanneer we bereid zijn om radicaal met hen te breken en er goed op te letten niet in hun netten verstrikt te geraken, kunnen we ons openen voor ‘het eeuwige leven van de Levende God’, Die mens geworden is in Jezus van Nazareth**.

**Wie in Hem gelooft, dat wil zeggen wie bewust positief antwoordt op Gods uitverkiezing, heeft dezelfde opdracht die Maria ontvangen heeft: de zending om mee te werken aan Zijn Rijk (van rechtvaardigheid, vrijheid, solidariteit, broederlijkheid, gelijkheid, liefde, barmhartigheid,…). Dat is wat het betekent en inhoudt van het goddelijk heilsgebeuren te incarneren in de zo gewelddadige mensengeschiedenis: die waarden gaan beleven en ze door je eigen leven laten gaan.** Dat we geen vat hebben op de beslissingen op nationaal vlak of op wereldschaal is geen excuus om het niet te doen op kleine(re) schaal. Dààr ligt onze eerste opdracht: in de familie, in de gemeenschap, in de buurt, in de gemeente of stad, op het werk, in de school, bij mensen aan de rand,… Maar we mogen daarom het andere, bredere en ruimere terrein van de grote wereld niet verwaarlozen: met velen samen aan de kar trekken… ja, dat is en blijft de moeite waard. **Opkomen tegen geweld, strijden voor het respecteren van alle fundamentele rechten voor alle mensen, aanklagen van de vernieling van de aarde, meewerken aan alternatieve economische ketens,… Dat heeft allemaal te maken met die incarnatie van het goddelijke leven in onze geschiedenis.** En dat kunnen we doen samen met andersgelovigen en niet-religieus denkenden. Als christenen mogen we ons gedragen en gesterkt weten en voelen door onze goddelijke opdracht, en in dat alles vertrouwen op Gods blijvende trouw aan ons.

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

1. Wat zegt ons de zin: ‘God heeft jou gekozen’? Wat heeft dat ooit betekend en wat betekent het nog in ons leven als christen?
2. Als het waar is dat Maria gedaan heeft wat wij moeten doen, waarover hebben we het dan? Welke keuzes en welke wegen wijst Maria ons aan?
3. Wat betekent het voor jou dat God ons als christen de opdracht geeft om het Evangelie te incarneren in de huidige mensengeschiedenis? Wat doen we daar nu al voor? En wat kunnen we nog meer doen?

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 tijdens de eucharistieviering op de 4° Zondag van de Advent-B, 24 december 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p. 87 en 96. [↑](#footnote-ref-1)