HOMILIE

**Welkommat**

Lucas 1,26-38; 2 Samuël 7,1-16

**20 december 2020**

*Pol Hendrix*

Engelen hebben geen manieren. Die komen zo maar binnenvallen, zonder bellen, zonder kloppen, op de meest onverwachte momenten. Of je nu in bed ligt of in bad, of op het toilet zit, meneer trekt het zich niet aan en komt via het badkamerraampje of langs het schouwke van de boiler zo naar binnen gevlogen. En daar staat hij dan voor u. Staan? Nee, hangen, want engelen zweven. Wij staan tenminste met onze twee voeten op de grond, maar engelen niet; dat zijn eerder zweverige types. Dat blijkt ook uit wat ze zeggen: "Ik groet u, gezegende, de Heer is met u". Allez, wie zegt nu zoiets! Geen wonder dat Maria ervan schrok. Stel u voor dat ik u op straat tegenkom en ik zou u zeggen: "Ik groet u, gezegende". Ge zoudt denken: "Die mens is aan de drugs" ... Maar zo denkt Maria natuurlijk niet, nee, daar is ze veel te braaf voor; ze is tenslotte maagd. Maria luistert, want Maria is zeer ontvankelijk voor alles wat van God komt. Die engel nu brengt wel verontrustend nieuws: het is gedaan met maagd zijn! Maar Maria, hoe onschuldig ook, is niet van gisteren en ze vraagt zich af hoe dat dan wel zal geschieden. Ze was immers wel in zoverre voorgelicht dat ze wist dat daarvoor een man nodig was. En dan blijkt dat in dit geval de heilige Geest de klus wel zou klaren. Hoe, dat vraagt ze dan niet; dat zou ik in haar plaats dan weer wel gedaan hebben. Want via welk medium zou de Geest dat doen? Volgens mij zit die zweverige er voor iets tussen. Iemand die zomaar bij u komt binnenvallen, zou ik voor geen engelenhaar vertrouwen. Maar nee, Maria, zo ontvankelijk en naïef als ze is, antwoordt met de gevleugelde woorden: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord". En zo geschiedde het inderdaad. En Jozef, de sukkel, die dacht er het zijne van. Maar ook bij hem kwam de engel van God binnenvallen, meer bepaald in zijn droom, en daarmee was ook dat probleem weer omzeild.

Waarom vertel ik dit nu zo? Waarom wek ik nu de indruk dat ik deze hele historie niet ernstig neem? Past dat wel voor iemand die beweert dat hij veel belang hecht aan de bijbel en zeker aan het evangelie? Wel, het is precies daarom dat ik er zo 'n beetje aan sleur. Want wij zijn nogal eens geneigd om die verhalen omtrent de geboorte van Jezus aan te nemen als historische gebeurtenissen, alsof het werkelijk zo gebeurd is. En dan horen wij zo 'n verhaal vertellen en dan denken wij: "ah ja, zo is het gebeurd … straf hé!", alsof daarmee de kous af is. "Het is misschien allemaal wel erg merkwaardig, maar tenslotte is God erbij betrokken en bij God kan alles."... Dan vergeten wij wel één ding – nee: twee. Namelijk dat zo 'n evangelietekst altijd, zonder één uitzondering, iets wil zeggen over Jezus. En daar is dan meteen aan gekoppeld dat daar voor ons, lezers, volgelingen van die Jezus, een boodschap aan vast hangt die iets zegt over ons eigen leven. Als we dit verhaal nu lezen of beluisteren vanuit de overtuiging dat ons hier iets verteld wordt dat tweeduizend jaar geleden is gebeurd, dan is dat meteen geklasseerd en hoeven wij onszelf niet af te vragen: "Wat heeft God mij hier en nu te zeggen, dat ingrijpt in mijn leven?" Nochtans is dat wél de bedoeling van het evangelie. Dus, nu komt het. Wat zegt dit verhaal over Jezus en wat heb ik daarmee te maken?

De schrijver van dit verhaal, Lucas, vertrekt vanuit de geloofsovertuiging dat Jezus een heel nauwe relatie had met God, daarom noemde men hem ook al heel vroeg "zoon van God". Lucas wilde duidelijk maken dat die bijzondere band niet door de jaren bij Jezus gegroeid was, maar dat die er al was van vóór de geboorte. Dus moest die geboorte wel heel speciaal zijn, zelfs de verwekking. Nu bestonden er al verhalen in de bijbel over wonderlijke geboorten uit onvruchtbare ouders. Lees maar na over de geboorte van Isaak, van Esau, van Jakob, van Samson en van Johannes de doper. Al die verhalen drukken uit hoe mensen uit zichzelf niet bij machte zijn heil en redding voort te brengen; ze onderstrepen hoezeer de redders uit Israëls geschiedenis 'geschenk van God' zijn. In het geval van Jezus moest het dus een nog veel straffer verhaal zijn. En zo werd het een verwekking zonder dat daar een vent aan te pas kwam. Da 's pas straf! Toen toch ... nu verschieten wij van niks meer. Het komt erop neer dat we beseffen, vond Lucas, dat meer dan welke mens ook Jezus 'zoon van God' is. In hem woont de kracht van de Allerhoogste, die Maria overschaduwde. En dat 'overschaduwen' is niet onbelangrijk, zo staat het er eigenlijk letterlijk wanneer de engel zegt: "Heilige Geest zal op u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overdekken". Lucas gebruikt met opzet dat beeld omdat het verwijst naar de wolk die in de woestijn de verbondstent overschaduwde (de tent waarin de stenen tafelen lagen), wat het symbool was van Gods wonen temidden zijn volk. Dan rest ons nog enkel de vraag: wat heeft dat alles nu met mij te maken?

In die tent voelde God zich thuis, dat hoorden we ook al in de eerste lezing. Zoals Hij zich thuis voelde in de tent, zo voelt Hij zich ook thuis in Maria, kan je zeggen. Voor de deur van haar hart ligt een welkommat. Zij maakt ruimte in haar hart voor God en zo kan het plan van Gods menswording doorgang vinden. Hebben wij nu ook zo 'n welkommat liggen? Is er ook in ons hart ruimte voor God? Horen wij hem kloppen op de deur of denken wij dat dat enkel onze hartslag is? God wil niet enkel in Maria thuis zijn. Het volstaat niet te denken: "Goed dat Maria zo was" en daarrond een grote verering voor Maria ontwikkelen. Zo 'n verering betekent niets als die ons niet aanzet om zelf te groeien in bereidheid om God ook in óns aan het licht te laten komen. Of is ons hart zo vol van andere dingen dat er voor Hem geen plaats meer is? En daarmee komen we dan al bij het kerstverhaal dat we donderdagavond zullen vertellen. Want het verhaal gaat verder, nog steeds, in ieder van ons, laten we hopen ...