**HOMILIE**

**OP DE FEESTDAG VAN MARIA-TEN-HEMEL-OPNEMING**

**GODELIEVEPAROCHIE ROESELARE – 15/08/2023**

 **Inleiding op de lezingen**

Beste Gode-lieve mensen,

ik hoorde onlangs een mooie verspreking van iemand die als leek nog maar recent in het kerkelijk bedrijf werkzaam is: 15 augustus, dat is het feest van ‘Maria-opgehemeld’, zei hij… Ik vond het bijzonder mooi en heel veelzeggend. We vieren vandaag het feest van Maria opgehemeld – het is een ‘hoog-dag’ voorwaar (er zijn al ‘laag-dagen’ genoeg in het leven, en die zijn er zonder twijfel ook in het leven van Maria geweest – de ‘vijf droevige mysteries’, weet je wel)…

Maar verder moet ik jullie misschien toch wat ontgoochelen: over een ‘tenhemelopneming van Maria’ wordt in het evangelie nergens iets gezegd; er klinkt zelfs geen woord over de dood van Maria. We moeten ons daar in de liturgie van vandaag goed van bewust zijn. De eerste lezing uit het Boek Apocalyps, dreigt ons namelijk lelijk op het verkeerde been te zetten. De tekst spreekt over ‘een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren…’ We gaan die tekst zo dadelijk horen voorlezen – je mag er uiteraard naar luisteren, maar doe het asjeblief met de nodige kritische zin en met een monkellachje. Hoho, moet je binnensmonds zeggen, beste schrijver van het Boek Apocalyps, nu overdrijf je toch wel heel erg, in al jouw gepassioneerd bezig zijn met ‘Het Einde der Tijden’…

Want zo maak je van Moeder Maria een hemelse koningin met een kroon vol zware diamanten en een mantel van brokaat, en we mogen met enige zekerheid veronderstellen dat het eenvoudige meisje uit Nazareth zich helemaal niet op haar gemak voelt in zo’n plechtig en met dogmatisch en theologisch stijfsel ‘opgesmukte’ heiligenkostuum met sterretjes, en met die zware kroon op haar hoofd (of op haar hoofddoek, wie weet?)…

Nee – dan liever toch ‘Maria opgehemeld’..! Ik vond het zo mooi als nieuwe en eigentijdse benaming voor deze Hoogdag van 15 augustus, dat ik het jullie vandaag in deze inleiding op de lezingen absoluut eerst wilde vertellen, en dat ik er straks ook graag verder wil over preken…

**Homilie**

**Gode-lieve mensen,**

een tiental jaren geleden mocht ik voorgaan en preken in de uitvaart van een oude kloosterzuster. Het was nog ‘verre familie’ van mij, en ik had haar behoorlijk goed gekend. Dus was het niet zo moeilijk om een en ander over haar te zeggen.

Mag ik zo vrij zijn om een stukje voor te lezen uit mijn preek van toen – het is lang genoeg geleden om haar privacy niet te schenden…

#### UIT DE HOMILIE BIJ DE UITVAART VAN EEN OUDE KLOOSTERZUSTER

Lieve mensen hier aanwezig,

de Zuster die we vandaag ten grave dragen is altijd ‘kleuterleidster’ geweest, onder andere zesentwintig jaar in de wijkschool ‘de Engel’ in Ichtegem. Maar vroeger heette dat zo niet: ‘kleuterleidster’. Vroeger was de kleuterklas nog de ‘bewaarklas’. En dus was deze Zuster bijna haar hele leven lang letterlijk en figuurlijk een soort van ‘bewaar-engel’, en daar op de ‘Engel’ Ichtegem zelfs een echte ‘ENGEL-BEWAARDER’, van beroep en van roeping. Het was voor haar een full-time job, met ontelbaar veel onbetaalde overuren…

Als ‘Zuster van de Bewaarschool’ was zij waarachtig een soort van engel, vol van genade.

Wijd spreidde zij haar vleugels, twee armen boordevol licht.

Zo simpel waren in haar doen en laten de Liefde en de Zorg dagdagelijks aanwezig:

een kinderjas wat warmer dichtgetrokken, een mutsje op, een dikke sjaal;

een zakdoek voor een snottebel,

een natte pamper vervangen, een kakkebroek verversen,

een kleuter op het potje helpen gaan (kortom: het heilige van het alledaagse!)

een tikje op de schouder, een kinderhand in de vertrouwde grote zusterhand

om de straat over te steken – want het was daar een druk kruispunt vlak bij de school,

en het verkeer van grote mensen en hun snelle wagens

kan levensgevaarlijk zijn – dat is alom bekend…

En later op de parochie speelde zij

zovele rollen uit het evangelie en het eerste christendom.

Of nee, ze spèèlde die rollen niet, ze was ze helemaal.

Naar hartenlust cumuleerde zij

een aantal pastorale functies, zonder enige benoeming of wijding,

maar met een ongelofelijke toe-wijding en dienstbare bereidwilligheid...

Zij was dienares, ‘diaken’ en ‘minister’ tegelijk.

Rondlopend al weldoende, beredderde en bedisselde ze

Opvallend-onopvallend al wat op haar af kwam in haar eenvoudige bestaan.

Ja waarlijk, zoals de dichter/schrijver Toon Tellegen het zo prachtig zegt:

 ***‘Er lopen heiligen op straat.***

 ***Ze zijn te herkennen aan hun onopvallendheid,***

 ***aan hun kostbare mantels van een oneindige kostbaarheid***

 ***die losjes om hen heen wapperen,***

 ***en aan hun verdriet.***

 ***Als we ze tegenkomen, lopen we ze voorbij.***

 ***Maar we horen iets ruisen.***

 ***Als we omkijken, zien we dat ze zich losmaken van de andere mensen,***

 ***hun pas versnellen, zijstraten inslaan.***

 ***Overal staan mensen stil en kijken om…’***

Enkele collega-priesters die ook in de uitvaart waren, en een paar leidinggevenden van de congregatie van die Zuster hebben me achteraf bedankt voor de mooie preek en de verzorgde uitvaart. Maar… zeiden ze er vriendelijk bij: je hebt haar bij momenten toch wel hèèl erg opgehemeld. En (ze vonden me blijkbaar ineens nog wat ‘jong en onervaren’ in de uitvaartsector) je moet daar een beetje mee oppassen, want ja, wat moet er dan straks nog gezegd worden over al die andere zusters die daar zaten, wanneer ze gestorven zijn…

Beste Gode-lieve mensen,

wat is het Magnificat dat we zojuist hoorden voorlezen anders dan het ‘op-hemelen’ van de kleine mens, de ongekenden in de schaduw; de slachtoffers en verliezers, de waterdragers en zorgdragers in de rand; al die zogenaamd ‘onvruchtbaren’ die zoals Elisabeth te oud zijn om nog toekomst te kunnen maken – en zij die nog ‘maagd-zijn’ zoals Maria – te jong nog en te onervaren om ook maar iets van nieuw en goddelijk leven in de schoot te kunnen dragen..?

Weet je, we moeten elkaar af en toe eens ‘op-hemelen’, even in de hoogte steken, eventjes maar, elkaar zon-dag bezorgen midden in de week, zoals vandaag; een hoog-dag te midden van alle grijze en geschiedenis-loze ‘laag-dagen’ die we in het leven ook meemaken. We moeten daar niet mee wachten tot iemand van ons gestorven is – maar ja, dan mag het zeker wel, dan moèt het wel – want is anders de bedoeling van een uitvaartplechtigheid dan te zeggen en te tonen dat wij jou, gestorven mens, waarachtig ‘hoog achten’ – en precies daarom steken we jou in dit heilige uur nog eventjes in de hoogte, we hemelen jou nog even op, zodat je wat dichter bij God kunt komen – en Hij, de Grote Drager van alle leven, de Grote ‘Engel-bewaarder’, de Grote ‘Op-hemel-aar’ – Hij zal jou dan wel helpen om dat allerlaatste gevaarlijke kruispunt op je levensweg over te steken, en jou thuisbrengen voorgoed…

Gode-lieve mensen,

***‘De menswording van God
gebeurt vandaag in jou,
in je vriendschap
en je liefde voor mensen,
in je werken aan gemeenschap
en verbondenheid met elkaar,
in je keuze voor hen die vergeten
vertrapt en uitgesloten zijn,
in je inzet voor een samenleven
waar allen thuis zijn.’***

***(Carlos Desoete)***

Dat is de betekenis van het feest van ‘Maria opgehemeld’. Maria brengt vandaag de hemel binnen ons bereik – en vooral binnen het bereik van kleine mensen zoals jij en ik. En de evangelist Lukas die haar huldigt in zijn evangelieverhaal, tilt in dezelfde beweging waarmee hij dit prachtige verhaal schrijft van twee vrouwen in verwachting die elkaar ontmoeten, het doodgewone alledaagse leven op een hoger niveau; hij prijst het zalig en noemt het heilig: het magnifieke-heilige van het alledaagse…

Geef het dus niet op om in verwachting te willen zijn zoals de jonge Maria en de oude Elisabeth. Zoek de hemel niet te ver en niet te hoog. Weet hem vlakbij, hier en nu op deze aarde, en maak hem zichtbaar voor de wereld in doodgewone-buitengewone, alledaagse dingen.

Wat moeten we ‘in Godsnaam!’ (!) doen om hier op aarde ‘onze hemel te verdienen’ en een beetje ‘heilig’ proberen te worden, of toch tenminste ‘zalig’..?

Een zekere John Wesley zegt het op zijn manier, met een tekst die al dateert uit 1791:

***Doe***

***zolang het mogelijk is***

***al het goede dat je kunt***

***met de middelen die je hebt***

***op de manier die je eigen is***

***op de plaats waar je staat***

***in de tijd die je gegeven is***

***voor de mensen die je worden toevertrouwd…***

Zo moge het zijn! Ik wens jullie allen van harte een Zalige Hoogdag van ‘Maria Opgehemeld’. Amen.

geert dedecker

**Voorbeden**



**MOEDER VAN DE DAGELIJKSE ZORGEN**

Wees Gegroet, Maria.

Moeder

van het doodgewone, ongeziene werk,

van de onverdroten inzet

en het dagelijkse sjouwen,

van de boodschappentas

en het verse beddengoed.

Lieve Vrouwe van het naaiwerk,

van de afwas en de tuin

en van het huishoudgeld

dat soms maar net genoeg is

om het einde van de maand te halen.

Moeder van alle mysteries in het leven:

de blijde, de droevige

en ook de glorieuze,

Wees Gegroet, Maria.

\_\_\_\_

Wees Gegroet, Maria.

Moeder

van de stralende glimlach

ondanks de vermoeidheid.

Lieve Vrouwe van de gastvrijheid,

van het koekebrood

en de confituurtaart als het kermis is,

van de hartelijkheid en van de vrede.

Gij die uw kind gebaard hebt in een stal

en die hebt moeten vluchten naar Egypte.

Moeder van alle mensen op de vlucht,

moeder van daklozen

en nameloze kinderen te vondeling gelegd.

Allochtone of autochtone sterke vrouw

met of zonder hoofddoek,

Wees Gegroet, Maria.

\_\_\_\_\_

Wees Gegroet, Maria.

Moeder van de angst en het verlies.

Grote Lieve Vrouw

wier enig kind gestorven is

voor uw ogen op een kruis.

Moeder van de vermisten en de vermoorden,

Moeder van de gedetineerden

én Moeder van de slachtoffers…

Moeder van de ‘doodgewone’ mensen,

die in ’t stille doen wat moet gedaan.

Moeder van

zoveel ‘buitengewone’ mensen

die van harte zeggen: ‘Let it be…’

en ‘Mij geschiede naar Uw woord…’

Moeder van alle mama’s en oma’s

in Vlaanderen

en over de hele wereld,

Wees Gegroet, Maria.