**Openbaring van de Heer – C 2 januari 2022**

**Evangelie: Matteüs 2, 1-12**

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

*"Aan al degenen die dit moment van politieke crisis in het land van heel dichtbij meemaken en aanvoelen wat er gebeurt, zou ik willen zeggen: kijk in de spiegel van het verhaal van de Wijzen en zie daar uzelf. En (...) ik geloof dat u in dit christelijke voorbeeld van de Wijzen het politieke voorbeeld kunt vinden, een voorbeeld dat ons land gelukkig zal maken.”*

*- Eerst en vooral is er* ***de******onthechting, de “de-installatie”, het loskomen van de eigen gevestigde positie.*** *Deze onthechting is ten zeerste noodzakelijk. De Wijzen zouden nooit het geluk meegemaakt hebben de Koning van het heelal te mogen ontmoeten, als zij niet hun comfort en hun paleizen hadden verlaten; als zij werkelijk zoals ‘wereldse koningen’ waren geweest en gebleven; als zij niet vertrokken waren vanuit hun eigen veiligheid en langs een verre, ongemakkelijke weg op tocht waren gegaan.*

*- Ten tweede is er* ***het zoeken, het nederig zoeken****. Niemand bezit de waarheid, alleen God. En degene die in de waarheid wil wandelen, moet nederig zijn en met anderen naar de waarheid zoeken. Daarbij mag in de sfeer en de geest van echte dialoog mijn eigen manier van denken nooit aan een ander worden opgedrongen.*

*- Ten derde is er* ***de******aanbidding.*** *De Wijzen leggen hun kronen en geschenken neer en aanbidden het Pasgeboren Kind, terwijl zij zich neerbuigen. Want Hij alleen moet aanbeden worden, Christus alleen is Heer.*

De christelijk traditie zet vanouds ook drie koningsfiguurtjes bij de kerststal naast de kerstboom. Het zijn figuurtjes zoals de andere: van hout, van klei, van metaal, van maïsbladeren, van karton,… Jaarlijks worden ze uit de doos gehaald, ten minste daar waar het uitzetten van de kerststal nog traditie is. Op sommige plaatsen komen groepjes kinderen huis aan huis voorbij om “drie koningen te zingen”, soms voor een goed doel. In Spanje is het feest van Driekoningen een groot (cultureel en commercieel) feest met heel veel geschenken: die goede koningen toch! Misschien horen sommigen in de achtergrond van deze folklore nog wel het verhaal uit het Matteüsevangelie, maar dat is zo bekend en zo ‘versleten’, dat we het gevaar lopen van er niet meer naar te luisteren. Vroeger dachten we dat het hierbij ging om een journalistiek verslag van een historische reis van drie koningen, of waren het Wijzen, uit een ver land. Maar ook wanneer we het zo bekijken, schuiven we het verhaal even gemakkelijk weg, als iets van voorbij en lang geleden… Wat zegt dit nog aan ons vandaag? En ja, **soms denken we nog dat “verhalen” (ook bijbelse verhalen) alleen voor kleine kinderen gemaakt zijn. Zo ontsnapt ons de blijde boodschap van dit verhaal over de drie Wijzen. Zoals in alle echte verhalen kan je ook in dit verhaal verschillende lagen of dimensies ontdekken.**

Vandaag beperken we ons tot de drie verhelderende gedachten en inspirerende/confronterende aandachtspunten die Mgr. Romero uit dit verhaal naar boven haalt. **Hij vraagt ons te kijken naar het “*christelijke voorbeeld van de Wijzen”, als een* voorbeeld voor ons handelen vandaag.**

Een eerste stap in alle christelijk leven is de “***onthechting, de “de-installatie”, het loskomen van de eigen gevestigde positie.***De Wijzen, de koningen van het verhaal verlaten hun beveiligde omgeving, hun comfort en luxe (ja, zo leven koningen toch vanouds in hun kastelen en paleizen) en gaan op weg. Zij zijn uiteraard niet de eersten die dat doen (ook niet in de Bijbel). Denken we maar aan Abraham en Sara die met hun vee, hun hele hebben en houden, wegtrokken naar onbekende horizonten, op zoek naar Licht, naar Zin, naar Toekomst, naar Gerechtigheid en Vrede. **Als christenen kunnen we op de weg van Jezus onze juiste koers en vaste stap maar vinden als we permanent de inspanning doen om ons niet te hechten aan wat we hebben, en ook niet aan allerlei gewoonten en tradities.** Op vandaag zijn we er ons nog meer van bewust hoe belangrijk het is ons te onthechten van alles wat de consumptiemaatschappij ons opdringt. De voorbije kerst- en nieuwjaarsdagen waren daar weer een prachtig voorbeeld van. Kiezen voor veiligheden en zekerheden, vastzitten in comfort, in mijn eigen klein wereldje, met mijn eigen problemen, en met het onverzadigbare zoeken naar alsmaar meer en groter en nieuwer, in de besteding van mijn vrije tijd en mijn uitgaansleven,… Uiteraard zijn dit soort ‘wereldse’ bezigheden en investeringen geen misdaden, maar het kunnen heel gemakkelijk enorme hindernissen worden als we de weg van Jezus willen kiezen. De koningen, of de drie Wijzen uit het Matteüsverhaal, lieten alles achter om zich op weg te begeven - een “*ongemakkelijke weg*”, zegt Mgr. Romero. Ze konden niet alles meenemen wat ze graag hadden gewild, alleen maar het bijzonderste, dat wat hen zou toelaten de weg niet te verliezen en niet hopeloos verloren te lopen. Gelukkig was er de Ster…

De tweede verhelderende richtlijn die Mgr. Romero ons voorhoudt spreekt over “***het zoeken, het nederig zoeken”.*** De drie Wijzen hadden het aanvoelen van iets bijzonders dat gebeurd was, en gingen op tocht, op zoek. **Mgr. Romero nodigt ons uit om samen te zoeken naar de waarheid van ons leven en onze geschiedenis. Alleen samen en in echte dialoog kan die waarheid oplichten.** Vandaag worden we meer dan ooit gebombardeerd met halve waarheden en hele leugens. Veel dingen worden bewust verzwegen en andere dingen worden ons te pas en te onpas ‘voor waar’ naar het hoofd geslingerd. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de lessen geschiedenis waar we allemaal doorheen moesten lopen? Vanuit welk standpunt herlezen we de geschiedenis van vroeger en van nu? **Alleen een “nederig zoeken” maakt ons bekwaam iets van de échte waarheid van het leven te ontdekken. En** **het blijft uiterst belangrijk vroeg of laat te beslissen vanuit welk standpunt je de wereld en het leven verder wil bekijken en verstaan.** **Nederig zoeken naar de waarheid, naar Gods waarheid, dat kan je alleen maar vanuit het standpunt van de “gekruisigden”, van de armen (in de brede zin van het woord), van gekwetste mensen.** Ze zijn overal te vinden, dichtbij en veraf. In dialoog, samen met anderen, moeten we bereid zijn en blijven om “nederig te zoeken”. Niemand bezit de waarheid, niemand is er eigenaar van, niemand mag zijn/haar waarheid opdringen aan anderen. Vanuit het standpunt van “de gekruisigden” komen totaal onvermoede dimensies van de waarheid aan het licht. Naar hen in de eerste plaats moeten we luisteren. Dat vraagt van ons heel veel nederigheid en de bereidheid om alle betweterij af te leggen. **Zouden de “gekruisigden”, de armen, de vluchtelingen,… op vandaag niet onze “Ster”” zijn die ons van Godswege gezonden is om ons de weg te wijzen?**

Ten derde vraagt Mgr. Romero onze aandacht voor de **“*aanbidding”.*** De Wijzen die bij hun vertrek al zoveel hadden achtergelaten, leggen nu bij hun aankomst alles af, ze leggen het neer, ze geven alles uit handen. En dan knielen ze neer, ze buigen voor dat Mensenkind, en ze aanbidden Hem. Mg. Romero heeft zo dikwijls opgeroepen geen idolen, geen valse goden te aanbidden, niet de rijkdom, en niet de macht. “*Hij alleen moet aanbeden worden, Christus alleen is Heer.”* Dat ook is op vandaag een zin die het niet zo goed meer doet. Aanbidden, bidden,… dat is meestal niet onze eerste zorg. **En toch is het van fundamenteel belang bij het gaan van de weg van Jezus, in vallen en opstaan, in zoeken en vinden (soms of maar even). Samen en persoonlijk bidden en Hem aanbidden.** Hoe dat gaat en waar het dan over gaat, staat niet in de gebedenboeken neergeschreven. Die kunnen alleen maar een ondersteuning zijn. **Beslissende vraag is: voor wie of wat gaan we op onze knieën, voor wie of wat buigen we, voor wie of wat riskeren we alles?** Het heeft alles te maken met de stilte (van het gebed) en met ons dagelijks doen en laten. Daarin en daarin alleen wordt het duidelijk wie of wat we tenslotte aanbidden.

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

1. Welke ballast die eigenlijk onnodig is, dragen we mee op onze weg door het leven? Waar hangen we aan vast? Wat sleurt ons mee? Welke stappen kunnen we vandaag zetten om ons te **ont-hechten** en meer vrij te worden, zodat we bewuster getuigen kunnen zijn van het Evangelie van Jezus vandaag, hier en nu?
2. Welke inspanningen doen we om **nederig te zoeken naar waarheid** in de verschillende dimensies van ons leven? Zijn we bereid in de schoenen van de armen te gaan staan, dat wil zeggen naar hen te luisteren en met hen mee te voelen, om vanuit hun standpunt de wereld rondom ons te bekijken in al zijn hardheid, maar ook met alle tekens die er zijn van goedheid en hoop? Wat doen we om ons die houding meer eigen te maken?
3. Kunnen we naar het voorbeeld van de Wijzen ook meer “afleggen” en “**neerleggen”** van wat we zijn en wat we hebben? Kunnen we geschenk zijn voor anderen? Hoe kunnen we beter op het spoor komen in welke mate we in ons dagelijks leven “**de Heer aanbidden**” – en niet de afgoden en idolen? Welke nieuwe stappen durven we hierin zetten?

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 op de zondag van Epifanie, 6 januari 1980. [↑](#footnote-ref-1)