**Homilie – 33ste Mariabedevaart van Lier naar Kevelaer 12/05/2025** *Romeinen 4, 18-25 / Lucas 24, 13-31 –* ***Pelgrims van hoop***

‘Pelgrims van hoop’, zo zijn wij deze morgen onze bedevaart naar Kevelaer begonnen. Ja, niet zomaar een uitstap naar een toeristische bestemming – dat hoort er misschien wel een beetje bij – maar het gaat vandaag om een pelgrimstocht naar een ‘heilige plaats’. Paus Franciscus, onze vorige paus, had heel de christenheid uitgenodigd om in dit ‘Heilig Jaar’ of ‘Jubeljaar’ naar Rome te pelgrimeren, om door één van de heilige deuren van de pauselijke basilieken te stappen, om je zo bewust te zijn van je kleinheid als mens die Gods vergeving nodig heeft. Daarom hoort bij zo’n Jubeljaar ook he sacrament van de verzoening. Het gaat om verzoening met God en tussen de mensen onderling. In de eerste kerkelijke jubeljaren lag zelfs vooral de klemtoon op de aflaat die men na een zware pelgrimstocht kon verkrijgen. Het werd zelfs een hele handel om zo een plaats af te kopen in de hemel. Neen, schreef paus Franciscus: *‘de jubileumaflaat is, dankzij de kracht van ons gebed, op een bijzondere manier bestemd voor hen die ons zijn voorgegaan, zodat zij de volle barmhartigheid verkrijgen’*. We maken zo’n pelgrimstocht dan ook nooit voor onszelf alleen, maar ook en misschien vooral voor mensen die er niet toe in staat zijn.

Daarom ook is zo’n Jubeljaar niet beperkt tot de ‘Eeuwige Stad’ zoals Rome ook genoemd wordt. Al vrij snel ontstond de gewoonte om ook elders ter wereld ‘jubileumkerken’ aan te duiden. Zo zijn er in onze Belgische bisdommen één of meerdere kerken daartoe aangeduid. In het bisdom Antwerpen is dat beperkt tot de kathedraal, in andere bisdommen gaat het dikwijls om meerdere kerken, ik denk vooral aan bedevaartskerken zoals Scherpenheuvel, maar evengoed het kerkje van Onze-Lieve-Vrouw van Rust in Heppeneert. En zo ook hier in Kevelaer deze basiliek.

Vandaag willen wij als pelgrims van hoop hier samen zijn. En een eerste teken van hoop moet zich vertalen in *vrede* voor de wereld, die opnieuw ondergedompeld is in de tragedie van de oorlog. Heel wat volken gaan weer gebukt onder de verschrikkingen van het geweld. Wat hebben die mensen in Gaza, in Oekraïne, in Congo en op zovele plaatsen al niet moeten doorstaan. Daarom ook was het eerste woord van onze nieuwe paus Leo XIV, toen hij op het balkon verscheen na zijn uitverkiezing, een woord van vrede – *pace*. Mag dit Jubeljaar ons eraan herinneren dat ‘vredestichters kinderen van God genoemd zullen worden’, zei Jezus in zijn Bergrede (Mt. 5, 9).

Er is uiteraard ook de menselijke hoop, zoals we het hoorden in de eerste lezing uit de Romeinenbrief: *‘Tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt, en geloofd dat hij vader zou worden van vele volken, gelijk hem gezegd was’*. Deze Abram was samen met zijn vrouw en familie weggetrokken uit Ur, een Zuid-Babylonische stad. Dit op uitnodiging van een innerlijke stem die hem een belofte deed van toekomst. Het was niet de lokroep van avontuur die hem hiertoe bewoog, maar de rusteloosheid die stilzitten ondraaglijk maakt. Er werd hem een nageslacht beloofd en hij was op weg gegaan. Zijn geloof verflauwde niet, toen hij, de honderdjarige, dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam en aan de dorre schoot van Sara. Hij twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte.

Heel anders klonk het in het evangelie. Die twee leerlingen van Emmaüs, waren, teleurgesteld na de dood van Jezus, weer naar huis gegaan. Al hun hoop was vervlogen. Met een bedrukt gezicht liepen ze huiswaarts toen die vreemdeling hen vervoegde. Maar ze waren eerlijk. Ze vertellen van hun hoop en hun ontgoocheling. En die vreemdeling luistert en verklaart hun uiteindelijk de Schriften. Hun hart brandde en toen Jezus, die bij hen te gast mocht zijn, als een echte gastheer het brood breekt, herkennen ze in die vreemdeling Jezus, op wie ze al hun hoop hadden gevestigd.

Is dat vandaag ook niet ons verhaal? Ook wij zijn vandaag op weg gegaan, met al wat ons goed doet en ons blij maakt, maar ook met alles wat ons bedrukt, wat ons angstig maakt en onzeker. Maar dat alles mogen we hier kwijt bij Maria, de ‘Troosteres van de bedroefden’. We hebben zelfs een streepje voor op de Emmaüsgangers. Zij is geen vreemdeling waar we onze zorgen aan kwijt moeten. Neen, hier is Maria onze gastvrouw. En die kennen we, die is ons vertrouwd. Onder het kruis van haar Zoon, dé plaats van wanhoop, waar alle hoop vervlogen was, onder dat kruis had zij de opdracht gekregen ook onze Moeder te worden. En die rol vervult ze nog altijd, even subliem. Zij zegt ons vandaag: vertel me maar wat er op je hart ligt, ik geef het door aan mijn Zoon en die kan me niets weigeren. En ook wij krijgen de belofte van een hoopvolle toekomst. Ook al kan die toekomst nog jaren uitblijven, God heeft alleen ons geluk voor ogen. Met die gedachte mogen we straks van hier weer naar huis gaan.



Jan Verheyen – Lier.
Bedevaart Kevelaer – 12/05/2025