**Homilie op de 4e zondag van de advent: Leven met verwachting (Lc. 1, 39-45)**

 Tielt, 23 december 2012

In het evangelie dat we zopas beluisterd hebben, is er sprake van twee vrouwen die in verwachting zijn.

Ik heb daar geen ervaring van, maar wel weet ik dat het een fantastisch gebeuren moet zijn voor een vrouw: mooi en wonderlijk. Maar je moet er wel doorheen, door die negen maanden. Want het kan je behoorlijk dwarszitten. Je kunt het nooit losmaken van bepaalde ongemakken, van de weeën en de pijn.

Leven met verwachting is niet slechts rozengeur en maneschijn. Het is heel hoopvol en toekomstgericht, maar soms ook heel moeizaam en alledaags. Het maakt je blij en hoopvol, maar de zorg en de pijn horen er ook bij. Vertrouwen en onzekerheid tegelijk. Scheuten van pijn en angst en scheuten van hoop. Zou dat de realiteit zijn waarin Maria en Elisabeth elkaar treffen. Schommelingen tussen hoop en vrees!

Het is in elk geval een situatie waarin wij ons vaak bevinden, met onze hoop en toekomstverwachting, maar ook met onze onzekerheid en vrees.

“Weet u niet een adres waar ik de kerstdagen gezellig en onbezorgd met een aantal mensen kan doorbrengen?”, vragen sommige mensen zich af. Daar heb je de hoop en de pijn in één zin. Want juist met Kerstmis hebben veel mensen er moeite mee dat er in onze wereld, vooral in deze crisistijd op alle gebied, zoveel misloopt.

“Ik weet niet of ik er volgend jaar nog ben met Kerstmis”, zegt een dodelijke zieke. Ik kan me dat niet voorstellen: die angst voor de dood en de hoop op leven.

“Ik zie op tegen deze dagen”, zei een vrouw. “Het is de eerste keer, sinds de dood van mijn goede man, dat ik Kerstdag alleen moet vieren. Ik hoop dat de kinderen even langs zullen komen.”

Leven met verwachting, is dat niet altijd leven tussen hoop en vrees? De angst dat het mis kan gaan; de hoop dat het wel goed zal komen.

 Misschien is het goed even terug te keren naar Maria en Elisabeth, twee vrouwen in verwachting tussen hoop en vrees. Maar het verwonderlijke in deze ontmoeting is dat de hoop het wint van de vrees. Elisabeth prijst Maria omdat zij (zo staat er) “geloofd heeft dat dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege God is gezegd.”

Zou de hoop die plaats kunnen krijgen in ons leven? Eventueel met alle groeipijnen en ongemakken die erbij horen. De Franse dichter Charles Péguy schreef dat de hoop de moeilijkste deugd is, het kleine zusje tussen het geloof en de liefde. Maar het is een uitmuntend christelijke deugd. Christenen moeten hoopvolle mensen zijn. Dat wil niet zeggen: zonder groeipijnen en ongemakken. Het vergt voortdurende inspanning, blijvende zorg, voortdurende aandacht en een groot vertrouwen in God, die alles ten goede keert.

In het evangelie wordt nog iets duidelijk: in het leven van Maria en de oude vrouw Elisabeth is er sprake van een wonderlijke geboorte: onverwacht en menselijk onmogelijk. En toch… De plannen van God gaan door, ondanks menselijke beperktheden. Waar mensen zich instellen op Gods plannen, daar gebeuren wonderen. Daar worden menselijke beperkingen doorbroken. Christus komt ter wereld waar mensen hun leven instellen op zijn komst. Sterker nog, Jezus roept en schopt in ons zoals het kindje in de schoot van Elisabeth. Hij wil door ons leven naar buiten komen.

Dan zullen we, zoals Maria na die ontmoeting met haar nicht Elisabeth, de woorden van haar Magnificat tot de onze mogen maken, namelijk:

“Mijn hart prijst hoog de Heer… omdat Hij aan mij zijn wonderwerken deed.”

Met die hoop, met die actieve verwachting mogen we naar Kerstmis toeleven.

 G. Buyse, pastoor-deken em. Tielt